САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СЕМЕНОВА Надежда Владимировна

**Политика КНР в территориальных спорах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях**

**The** **People's Republic of China policy towards territorial disputes in the South China Sea and in the East China Sea**

Выпускная бакалаврская квалификационная работа

По направлению 41.03.05 – «Международные отношения»

Научный руководитель –

Лексютина Яна Валерьевна – доктор политических наук

Рецензент –

Лагутина Мария Львовна–

кандидат политических наук

Студент:

Научный руководитель:

Санкт-Петербург

2018 год

**Содержание**

**Введение**…………………………………………………………………………………………3

**Глава 1. Особенности территориальных споров в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях**………………………………………………………………………..…….10

1.1Экономическое и военно-стратегическое значение островов в ЮКМ и ВКМ………….10

1.2Территориальные притязания Китая и специфика подхода китайского руководства к урегулированию споров в ЮКМ и ВКМ ……………………………………………………..16

**Глава 2.Политические факторы, влияющие на формирование китайской политики в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях**……………………………………..….28

2.1Внутриполитические факторы формирования политики КНР в ЮКМ и ВКМ……..….28

2.2 Курс на создание позитивного имиджа Китая в мировом сообществе как фактор……36

 2.3Фактор США в территориальных спорах в ЮКМ и ВКМ………………………………45

**Глава 3.Способы утверждения Китаем своих прав на оспариваемые острова и акватории ЮКМ и ВКМ** …………………………….………………………………………53

3.1. Использование принуждения и давления Китаем в целях закрепления суверенитета над оспариваемыми островами и акваториями………………………………………………53

3.2 Несиловые способы утверждения Китаем своих прав на оспариваемые острова и акватории ЮКМ и ВКМ…………………………………………………………………….…63

**Заключение**…………………………………………………………………………………….70

**Список источников и литературы**………………………………………………………….73

**Введение**

В XXI в. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) оказывает существенное влияние на формирование нового мирового порядка и рассматривается уже в качестве одного из центров мирового экономического развития, где еще остаются одни из самых трудно разрешимых и давно тлеющих территориальных конфликтов. Споры по поводу островов в Южно-Китайском (ЮКМ) и Восточно-Китайском морях (ВКМ) остаются источником напряженности отношений Китая с некоторыми странами АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), Японией и Тайванем. Для каждой из сторон конфликтов важно закрепить свои права в оспариваемых акваториях, которые богаты значительными объёмами природных и иных ресурсов и через которые проходят важные торговые линии международного транзита. Однако подлинные причины противоречий гораздо глубже. Они укоренены в геостратегических потребностях государств, которые видят в обеспечении территориальных интересов в ЮКМ и ВКМ долгосрочные гарантии собственной безопасности. Также споры вокруг островов стали ареной соперничества США и Китая. Пекин уже смело бросает вызов Вашингтону, который традиционно выступал в качестве доминирующей внерегиональной силой.

Возрастающая настороженность участников конфликтов и США за ситуацией в АТР в отношении Китая по мере приобретения им все более сильных региональных и глобальных позиций не случайна. Мировой финансово-экономический кризис в 2008-2009 гг. стал переломным моментом, когда начался рост экономических позиций Китая и его международного статуса в мире. Вместе с тем возросла необходимость и в разрешении споров со своими соседями и с США на морских границах в свою пользу. С приходом к власти Си Цзиньпина произошли важнейшие изменения и новации, вносимые во внешнюю политику Китайской Народной Республики по мере усиления ее комплексной национальной мощи. На фоне экономической и политической мощи начался серьезный пересмотр внешней политики КНР, продолжение роста военного бюджета и модернизации вооруженных сил армии Китая. Китайское правительство в своих выступлениях и инициативах без колебаний заявляют, что Китай не допустит, чтобы кто-то в его отношении безнаказанно проводил политику сдерживания, ограничивал его свободу судоходства, перекрывал морские пути и доступ к рынкам сбыта, пытался вмешиваться в его внутренние дела, включая те, которые он сам считает внутренними, и занимался дестабилизацией стран и регионов, в которых он заинтересован. Однако, с другой стороны, на фоне широкого распространение среди мирового сообщества представлений о «китайской угрозе» на китайскую внешнюю политику накладываются ограничения, заставляя Пекин искусственно снижать свою напористость, использовать миролюбивые лозунги и заявления и придумывать другие методы утверждения своего суверенитета в территориальных спорах.

Действия Пекина влияют на обстановку в АТР - в таком обширном и важном для мировой экономики регионе, и несут в себе большие и непредсказуемые риски. Амбиции Китая вызывает обеспокоенность у малых государств-сторон конфликта, что привело к еще большему обострению территориальных споров, активизации гонки вооружений, развитию многосторонних интеграционных объединений. Между тем имеет место разделяемое всеми игроками понимание того, что эскалация напряженности не будет способствовать выходу из сложившейся ситуации. В этих условиях малые страны стремятся к интернационализации конфликта и переводу его в русло международного права, в то время как Китай стремится к сохранению вопроса в региональной плоскости и делает ставку на оттягивание решения споров.

Таким образом, Исследование внешней политики КНР по реализации его национальных интересов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях является актуальным и важным для понимания характера и особенностей современной обстановки как в самом Китае при руководстве Си Цзиньпина, так и его внешней политики в АТР и во всем мире в целом. Важно показать как Китай, используя все имеющиеся у него средства и возможности, стремиться к усилению военно-политической роли и военно-стратегических позиций в территориальных спорах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Также актуальность этого исследования связана с наличием противоречивых интересов главных претендентов на суверенитет в регионе и усиливающимся вмешательством в конфликт вне региональных держав.

**Объект и предмет исследования:**

 Объектом данного исследования являются территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Предметом данного исследования является политика КНР в территориальных спорах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях при Си Цзиньпине.

**Цель и задачи исследования:**

Настоящее исследование ставит целью определения особенностей и различий внешней политики КНР при Си Цзиньпине в отношении территориальных споров в ЮКМ и ВКМ. Указанные цели исследования могут быть достигнуты при решении следующих задач:

1. Дать краткую характеристику спорных островов в ЮКМ и ВКМ, оценив их экономическую и стратегическую значимость для КНР;
2. Охарактеризовать притязания Китая в территориальных спорах в ЮКМ и ВКМ и выявить основные особенности китайского подхода по отстаиванию своих прав на спорные территории и разрешению конфликтов;
3. Рассмотреть внутренние и внешние факторы, которые оказывают влияние на формирование внешней политики КНР в ЮКМ и ВКМ;
4. Показать, как Китай повышает международный авторитет и создает позитивный имидж страны на фоне активных действий в территориальных спорах;
5. Выявить различны военные и невоенные инструменты, которые использует китайское руководство по достижению своих национальных интересов в ЮКМ и ВКМ.

**Хронологические рамки:**

Дипломная работа охватывает период с момента прихода к власти пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином 14 марта 2013г., когда обозначился новый подход КНР в отношении своих давних территориальных претензий в Южно-Китайском море (ЮКМ) и в Восточно-Китайском море (ЮКМ), до настоящего времени.

**Методология исследования:**

В выпускной квалификационной работе основополагающими методами исследования являются принцип научной объективности, принцип системности и сравнительный анализ. Первый принцип подразумевает использование научных данных, не интерпретированных другими исследователями фактов и рассмотрение их с точки зрения объективных закономерностей. При анализе политических факторов, влияющих на формирование китайской внешней политики в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, был использован системный подход, который предусматривает рассмотрение объекта исследования во взаимосвязи всех его элементов и в его внешних связях. Для выявления общих черт, различий и динамики внешней политики Китая в ЮКМ и ВКМ был использован сравнительный анализ. Также из общенаучных методов в данном исследовании использовался **исторический метод** при рассмотрении позиций и требований сторон в территориальных конфликтах в ЮКМ и ВКМ.

**Степень научной разработанности темы:**

Рассматриваемая проблема выпускной квалификационной работы совмещает различные по тематике исследования источники и литературу как отечественных, так и зарубежных авторов. Ввиду того, что исследовательская работа совмещает исследования территориальных споров в ЮКМ и ВКМ с работами по исследованию современной внешней и внутренней политики Китая, можно выделить три группы исследователей, которые занимаются определенной тематикой:

К первой группе относится исследователи, в работах которых подробно описана история возникновения территориальных конфликтов, географическое положение спорных островов и их экономическое и военно-стратегическое значение. При изучении территориального спора в Южно-Китайском море были использованы работы: Г.М. Локшин[[1]](#footnote-2), Б.Н. Мельниченко[[2]](#footnote-3), Дитер Хайнц[[3]](#footnote-4), Франк Умбах[[4]](#footnote-5), Су Хао[[5]](#footnote-6), Ли Цзиньминь и Ли Дэся[[6]](#footnote-7). При исследовании конфликта в Восточно-Китайском море - исследования Б. Видмаровича[[7]](#footnote-8), А.А. Киреева[[8]](#footnote-9), Роксаны Хислоп[[9]](#footnote-10), Ли Яня[[10]](#footnote-11).

 Ко второй группе относятся исследователи, которые занимаются изучением внешней политики Китая в целом и в территориальных конфликтах в ЮКМ и ВКМ: Я.В. Лексютина- внешняя политика Китая в Юго-Восточной Азии и «добрососедская дипломатия» Китая[[11]](#footnote-12); В.Б. Кашин[[12]](#footnote-13) - военно-политический и военно-экономический аспекты во внешней политике Китая; Майкл Д. Суэйн [[13]](#footnote-14) - внешняя политика Китая в ВКМ и ЮКМ; Д.В. Мосяков[[14]](#footnote-15), Г.М. Локшин[[15]](#footnote-16), Ю.В Тавровский[[16]](#footnote-17), Ричард Джавад[[17]](#footnote-18), Адам Грир[[18]](#footnote-19) - внешняя политика Китая в ЮКМ, а также исследователи Инициативы по обеспечению прозрачности на море в Азии (Asia Maritime transparency initiative), которые анализировали расстановку сил в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и разрабатывали пути урегулирования конфликтов в зависимости от произошедших изменений и нарушения статус-кво.; Мэтт Ферчен[[19]](#footnote-20) - последствия экономического сотрудничества с Китаем; Ю.А. Крячкина[[20]](#footnote-21), Зак Купер[[21]](#footnote-22) - противостояние Китая, Тайваня и Японии в ВКМ. При рассмотрении вопросов американо-китайского соперничества в Юго-Восточной и в Северо-Восточной Азии, обращались к работам Саркисова К.О.[[22]](#footnote-23) Мартыновой Е.С.[[23]](#footnote-24) и Бондзи Охара[[24]](#footnote-25). Для понимания системы международного права и особого подхода Китая к ней использовали исследования В.Спивак[[25]](#footnote-26), Л. Степушовой[[26]](#footnote-27) и Харриет Мойнихан[[27]](#footnote-28).

К третей группе относятся исследователи внутренней политики высшего руководства Китая: В. Нежданов[[28]](#footnote-29) - медеа-сфера и пропаганда КПК; Я.М. Бергер[[29]](#footnote-30), Хэ Инань[[30]](#footnote-31), Билл Гор[[31]](#footnote-32) - при рассмотрении движения национализма и патриотизма в Китае; А.О.Виноградов, А.И. Салицкий[[32]](#footnote-33), Михеев В.В. Луконин С.А.[[33]](#footnote-34) – специфика политики нового пятого поколения руководства в Китае.

**Источниковую базу исследования** составляют:

- решение постоянной палаты Третейского суда в Гааге по иску Филиппин к Китаю в споре вокруг островов в Южно-Китайском море[[34]](#footnote-35);

- заявления высшего руководства КНР, обосновывающие исторические права страны на спорные острова в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также заявления по поводу концепций «китайская мечта» и «сообщества единой судьбы человечества»[[35]](#footnote-36) [[36]](#footnote-37);

- позиция Японии по поводу спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, обозначенная на официальном сайте Министерства иностранных дел Японии[[37]](#footnote-38);

- исследовательский центр Инициатива по обеспечению прозрачности на море в Азии (The Asia Maritime Transparency Initiative), которая занимается анализом информации и обменом мнениями по вопросам политики государств в области безопасности на море в Азии. Также данный центр предоставляет фотографии островов, на которых четко показаны все объекты инфраструктуры и располагающиеся там вооруженные силы [[38]](#footnote-39).

- управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration), которое предоставило различные данные запасов углеводородов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях[[39]](#footnote-40) [[40]](#footnote-41);

- газеты, с помощью которых анализировались события и реальная обстановка в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. На русском языке - ТАСС, ИА REGNUM, Независимая газета, Газета Правда, на английском - The New York Times, The Strait Times, The Guardian, The Economist, The Diplomat, BBC, на китайском - сообщения официальной газеты Жэньминь жибао, Xinhua NetNews, которые отражают в целом политику КНР в отношении архипелагов Парасельский и Спратли и островов Сенкаку, а также японская газета на английском языке (Japan Times) и малазийская ежедневная газета на английском языке (The Straits Times).

Таким образом, данная тема дипломной работы является достаточно разработанной.

**Структура работы:**

Структура дипломной работы следует из поставленных задач и представляет собой введение, три главы, заключение, а также включает список использованных для написания работы источников и литературы. Первая глава посвящена описанию основных особенностей спорных островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В первом параграфе описывается общая информация о спорных островах и раскрывается их экономическое и военно-стратегическое значение. Во втором параграфе отмечены позиции и требования участников конфликтов в ЮКМ и ВКМ. Вторая глава просвещена описанию основных внутриполитических и внешних факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование китайской внешней политики в территориальных спорах. В третьей главе показано, как Китай использует силовые и несиловые средства для утверждения своего суверенитета над оспариваемыми островами и акваториями.

**Глава 1 Особенности оспариваемых островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях**

* 1. **Экономическое и военно-стратегическое значения островов в ЮКМ и ВКМ**

В Южно-Китайском море (ЮКМ) находятся несколько сотен небольших островов, скал и рифов, большинство из которых являются частично затопленными земельными массивами непригодными для проживания и представляют собой лишь опасность для судоходства. Однако в настоящее время Китай, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней продолжают оспаривать принадлежность отдельные группы островов в ЮКМ: цепи Парасельских островов оспариваются Китаем и Вьетнамом; архипелаг Спратли - Вьетнамом, Китаем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем; риф Скарборо - Филиппинами и Китаем.

Архипелаг Спратли (кит. — Наньша南沙群岛) находится в южной части Южно-Китайского моря и состоит из более чем 200 островков, коралловых рифов, скал и отмелей, рассредоточенных на более чем 595 морских миль с севера на юг до самой Южной территории Китая Джеймс Шоал (Zengmu Ansha). В настоящее в цепи архипелага Спратли Вьетнам контролирует 21 скалу и риф, на которых построено от 49 до 51 форпостов.[[41]](#footnote-42)Самый большой остров Спратли — Тайпиндао (太平島), который контролируется Тайванем.[[42]](#footnote-43) Китай в ходе сражения с Вьетнамом в 1988г. занял 6 островов Спратли и в 1995 г. оккупировал Риф Мисчиф (Mischief Reef).[[43]](#footnote-44) Филиппины обычно сообщают о 9-10 контролируемых островах.[[44]](#footnote-45)Малайзия занимает в общей сложности пять островов.[[45]](#footnote-46) Согласно официальным заявлениям Малайзии и Брунея, в 2009 году, «они провели окончательную делимитацию территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны» В соглашении между двумя странами говорится, что Бруней обладает суверенитетом над двумя нефтяными блоками, в пределах которых расположен Риф Луиза.[[46]](#footnote-47)

В северной части Южно-Китайского моря располагаются Парасельские острова (кит.— Сиша 西沙群岛), которые находятся в 200 км. к юго-востоку от китайского острова Хайнань и в 300 км. к востоку от побережья Вьетнама. Архипелаг состоит из двух групп островов – Круасан и Амфитрит, общая площадь которых составляет около 3 кв.км.[[47]](#footnote-48) После сражения в 1974 г. между военно-морскими силами КНР и Республики Вьетнам, Китай фактически контролирует все Парасельские острова, чей суверенитет оспаривается Тайванем.[[48]](#footnote-49)

Риф Скарборо (кит.— Хуанъяньдао黄岩岛) находится к северо-западу от архипелага Спратли в 124 милях от Филиппин и в 472 милях от Китая. На него претендуют только две страны (не считая Тайваня) — Филиппины и Китай.[[49]](#footnote-50) В настоящий момент Манила и Пекин достигли «modus vivendi», предварительного соглашения, запрещающего устанавливать контроль над новыми островами.[[50]](#footnote-51)

Территориальный спор в Восточно-Китайском море (ВКМ) вокруг островов архипелага Сенкаку (кит. назв. Дяоюйдао釣魚岛, кит. "острова [для] ловли рыбы") разгорается между Китаем, Тайванем и Японией. На архипелаге расположены восемь необитаемых скалистых островов Уоцури, Куба, Китако, Минамикодзима и Тайсё (остальные — едва выступают из воды). Общая площадь оспариваемой территории в Восточно-Китайском море не превышает 6 кв.км. Острова находятся в Восточно-Китайском море в 190км. к северо-востоку от Тайваня и 400 км от японского острова Окинава. В настоящие время острова находятся под управлением правительства Японии, которое национализировало их в сентябре 2012 г., подписав контракт с японской семьей о покупке этих островов за ¥2,05 млрд. (около $26 млн.). [[51]](#footnote-52)

Многие исследователи считают, главными причинами разгорания территориальных споров вокруг островов ЮКМ и ВКМ и агрессивного поведения Китая в данных регионах является наличие вероятных обширных месторождений нефти и природного газа в данных регионах. По оценкам Управления по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration) и Геологической службы Соединенных Штатов (The United States Geological Survey), в ЮКМ содержится примерно 11-12 миллиардов баррелей нефти и 160-190 триллионов кубических футов природного газа. Это примерно равно всему запасу нефти в Мексике и составляет около двух третей запасов природного газа в Европе, не включая Россию. Примерно одна пятая часть ресурсов в ЮКМ может быть найдена в спорных районах – это в северо-восточном направлении островов Спратли, на которые претендуют Китай, Тайвань и Вьетнам.[[52]](#footnote-53) В то же время Китайская разведывательная компания – Китайская национальная шельфовая нефтяная компания (The Chinese National Off shore Oil Company) – в ноябре 2012 года подсчитала, что в районе находится около 125 миллиардов баррелей нефти и 500 триллионов кубических футов природного газа в неоткрытых ресурсах, хотя независимые исследования не подтвердили эту цифру.[[53]](#footnote-54)

Острова Сенкаку (Дяоюйдао) в ВКМ также занимают ключевую позицию в споре за энергетические ресурсы вследствие своего особенного расположения на континентальном шельфе. В 1968 году исследования под эгидой ООН подтвердили, что в районе оспариваемых островов в ВКМ находятся потенциальные залежи природных ископаемых, в основном нефти и газа. В докладе Управления по энергетической информации США сказано, что ВКМ имеет примерно около 200 миллионов баррелей нефти и от 1 до 2 триллионов кубических футов вероятных запасов природного газа. Китайские источники утверждают, что ресурсы могут достигать 70-160 миллиардов баррелей нефти и 250 природного газа. [[54]](#footnote-55)

Добыча и освоение месторождений углеводородов в ЮКМ и ВКМ имеет важное значение для Китая, так как он является крупнейшим потребителем энергии в Азии, а также проводит политику по замене использования угля на природный газ для снижения высокого уровня загрязнения в стране. Также Китай заинтересован в добыче и разработке нефти и газа в спорных районах ЮКМ и ВКМ из-за нестабильной обстановки в районе Персидского залива, откуда он получает большую часть топливных ресурсов. Однако определить более точные запасы углеводородов в ЮКМ и ВКМ достаточно сложно ввиду напряженной ситуации, сложившейся в районах оспариваемых островов. Действия участников конфликтов препятствуют широкомасштабной разведке и разработке месторождений нефти и природного газа, поэтому все приведённые цифры достаточно условны. Также вокруг Парасельских островов и Спратли невозможно более точно определить объемы нефти и природного газа там находятся из-за геологических проблем (сильные течения, тайфуны и тропические штормы) и технологических проблем (необходимы инновационные технологии в области глубоководного бурения).

В Южно-Китайском море противоречия подогреваются тем, что там пересекаются основные морские торговые пути, которые соединяю Восточную Азию с Индийским океаном и с Ближним Востоком. Малаккский пролив, который является главным проходом из Индийского океана в Тихий и который связывает порты Северо-Восточной Азии и западного побережья Америки с Южной Азией, Африкой, Ближним Востоком и Южной Европой, имеет абсолютно жизненно важное значение для всех сторон конфликта, так как именно через него проходит более половины годового тоннажа торгового флота в мире (около 90%) и почти треть от общего объема мировой торговли сырой нефтью и более половины сжиженным природным газом.[[55]](#footnote-56) Транспортировка нефти только через Малаккский пролив в 6 раз больше, чем через Суэцкий канал и в 16 раз больше, чем через Панамский. Также существуют и другие судоходные пути - Зондский, Ломбокский и Макасарский. Однако они больше используются в региональной торговле (через пролив Ломбок доставляют железную и урановую руду из Австралии в Китай).[[56]](#footnote-57) Малаккский пролив также является ключевой артерией для поставок энергоресурсов крупнейшим экономикам Азии Китаю, Японии и Южной Кореи - почти 2/3 энергетических поставок в Южную Корею, 60% в Японию, около 80% сырой нефти в Китай.[[57]](#footnote-58) Для Китая, подавляющая часть импорта и экспорта которого доставляется по морю, контроль над обширными акваториями ЮКМ за счет утверждения на островах Парасельских и Спратли, имеет важное геостратегическое значение для страны и последующего ее мирного развития. Во-первых, Малаккский судоходный канал - единственный кратчайший выход для страны в Индийский океан, и поэтому потенциальное стратегическое уязвимое место Китая. Возможное его закрытие приведет к блокировке основной части китайских морских коммуникаций и торговли, что негативно скажется не только на экономике, но и на проекте председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», который предполагает укрепление позиций Китая на суше и на море. Во-вторых, китайское правительство нацелено на защиту своих интересы в «ближних» морях (от Желтого моря включая Восточно-Китайское и до Южно-Китайского включая Тайваньский пролив) ввиду присутствия там морских и воздушных сил США, а также его военных союзников Филиппин и Японии. [[58]](#footnote-59)

Острова ЮКМ и омывающие их воды традиционно используются странами региона в качестве источников биоресурсов - рыба, черепаховый панцирь, водоросли и жемчуг. По данным исследования, проведенного университетом Британской Колумбии в 2015 году, в Южно-Китайском море ежегодно добывается не менее 10 миллионов тонн рыбы, что составляет 12 % от общемирового улова.  В этих водах работает более половины рыболовецких судов в мире, где занято около 3,7 миллиона человек. Однако, истинная численность гораздо выше, поскольку данные не учитывают незаконный и нерегулируемый рыбный промысел.[[59]](#footnote-60)

Для Китая морепродукты являются основным источником белка и дохода для миллионов бедных людей в прибрежных районах. Также рыболовство в ЮКМ при наличии загрязненных прибрежных и внутренних водах в Китае, приносит значительную прибыль государству. Так, торговля в море для Китая дает выручку примерно в $279 млрд. ежегодно. [[60]](#footnote-61)

Еще одному богатству ЮКМ, которому Г.М. Локшин уделяет особое внимание в своей работе «Южно-Китайское море: трудный поиск согласия», — это фосфаты. Они представлены в виде гуано — разложившихся экскрементов морских птиц и, в отличие от нефти и газа, не требуют расходов на его освоение. На островах ЮКМ, являющихся местами массового гнездования птиц, пласты гуано достигают мощности в несколько метров. Гуано — это готовое комплексное удобрение, и, что особенно важно в наши дни, натуральное и экологически чистое. Именно поэтому оно исключительно высоко ценится на сырьевом рынке.[[61]](#footnote-62) Хотя разработка этого ценнейшего сырья велась еще сто лет назад, общий объем его запасов до сих пор не определен. В августе 1973 г. совместная японо-южно-вьетнамская комиссия экспертов по шести островам лишь одной группы Парасельских островов (Круасан) определило общий объем запасов гуано на них в размере 3,6 тыс. м 3 или 2, 8 млн тон. [[62]](#footnote-63)

Таким образом, несмотря на относительную необитаемость спорных островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, для Китая они имеют важное стратегическое и экономическое значения. С экономической точки зрения, в спорных акваториях ЮКМ и ВКМ предполагается залежи значительных запасов нефти, природного газа, минеральных ресурсов, которые способны удовлетворить внутренний спрос участников конфликта. Однако точных данных по объему запасов нефти и природного газа в ЮКМ и ВКМ нет: если китайские исследователи с оптимизмом оценивают имеющиеся ресурсы, то американские оценивают общий объем запасов нефти как значительно более низкие. Также добыча биоресурсов в ЮКМ для экономики всех стран Юго-Восточной Азии является важным сектором и может в значительной мере обеспечить продовольственную безопасность страны. Со стратегической точки зрения, через ЮКМ проходят морские торговые линии связи из Индийского океана в Тихий, по которым перевозят более половины тоннажа торгового флота земного шара, а через Малаккский пролив - 25 % мировой торговли нефтью. Возможность контролировать данные торговые морские пути  позволит воздействовать на процессы в системе мировой экономики и политики.

**1.2 Территориальные притязания Китая и специфика подхода китайского руководства к урегулированию споров в ЮКМ и ВКМ**

В центре конфликтов в ЮКМ и ВКМ стоит непрекращающаяся борьба за суверенитет над островами и за «200-мильную исключительную экономическую зону» и континентальный шельф, которые, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982г., дают странам право на исключительную эксплуатацию морского дна и окружающих вод вблизи островов. Также участники споров требуют свободу судоходства и навигации в территориальных водах, в ИЭЗ, у проливов и архипелагов.

Страны Юго-Восточной Азии, которые, участвуют в конфликте в ЮКМ, Г.М. Локшин, ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН и кандидат исторических наук, распределяет на несколько групп в соответствии с их положением и позицией в территориальном споре. В первую группу входят континентальные страны - Таиланд, Камбоджа, Лаос и Мьянма, которые не являются сторонами в территориальном споре, но не в их интересах допустить китайскую экспансию в ЮКМ. При этом, желая сохранить отношений с Китаем, эти страны не часто резко реагируют на действия Китая и соблюдают осторожность. Вторая состоит из прибрежных государств – Филиппин, Вьетнама, Китая, Малайзии и султаната Бруней – непосредственных участников территориального спора. Их претензии основаны на праве первооткрывателей, географической близости и на правах на «200 - мильную исключительную экономическую зону» и континентальный шельф, в соответствии с Конвенцией ООН 1982 г. по морскому праву. Среди них только Вьетнам и Филиппины проявляют особую озабоченность по поводу действий Китая. Малайзия и Бруней играют менее заметную роль в споре, хотя на заседаниях АСЕАН по вопросам урегулирования территориального спора в ЮКМ всегда присоединяются к общей позиции стран участниц в тех случаях, когда её удается сформулировать. Третья группа состоит из морских государств – Индонезии и Сингапура, которые формально не являются участниками спора в ЮКМ, но весьма заинтересованы в поддержании мира и стабильности в регионе, включая свободу судоходства. Индонезия долгое время играла роль нейтрального посредника между странами-претендентами и Китаем. Именно она взяла на себя миссию активного продвижения проекта будущего Кодекса поведения в ЮКМ. [[63]](#footnote-64)

В обоснование своих претензий в Южно-Китайском море, Китай заявляет, что он был первой страной, открывшей «ничейные земли» («terra nullius») в ЮКМ, что служит основным доказательством суверенитета Китая над этими островами. Используя принцип terra nullius, требуются реальные доказательства эффективного владения, хозяйственного использования и контроля территории претендующего на суверенитет государства.[[64]](#footnote-65) Так требования подкрепляются записями морских экспедиций в Южно-Китайском море, восходящих к династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.), книгой историка Ян Фу, где упоминаются рифы Южно-Китайского моря, и множеством найденных китайских книг о Южно-Китайском море и островах, написанных в период династий Сун и Юань. Также для получения признания островов своей территорией, Китай приводит в качестве доказательства эффективного управления и эксплуатации территории официальные карты, опубликованные правительствами Мин и Цин, на которых Южно-китайское море и близлежащий острова обозначены как китайская территория. Однако после унизительных поражений Цинской империи в первой (1840–1842) и второй (1859–1861) «опиумных войнах», когда Китай потерял, не только права верховного сюзеренитета над странами ЮВА, но и формальный контроль над значительными приграничными районами, Цинская империя официально заявила, что острова ей не принадлежат.[[65]](#footnote-66) Отсутствие притязаний Китая на обладание Парасельскими островами и островами Спратли зафиксировано в картах начала XX в. - «Общая карта Великой Цинской Империи» (1905г.) и «Географический справочник Китая» (1906г.) - южной точкой Империи указывался остров Хайнань.[[66]](#footnote-67)

На данный момент основные требования Пекина сведены в «Линию из 9 пунктов» (九段线) - линия из «девяти пунктирных линий» (поскольку она состоит из девяти тире) или «U-образная линия», которую во Вьетнаме называют «языком буйвола», [[67]](#footnote-68) в которую входят острова Спратли, Парасельские, острова Пратас и Риф Скарборо. Эти требования охватывают почти 80% акватории Южно-Китайского моря и соответствует размерам «исторического моря» Китая.[[68]](#footnote-69) Впервые она была изображена на карте 1947г., опубликованной Китайской Республикой под руководством Правительства Гоминьдана. Претензий Тайваня совпадают с Китаем. На данный момент, Тайвань занимает несколько островов Спратли и управляет островом Пратас. Однако позиции Тайваня меняются в зависимости от отношений с КНР. В случае их ухудшения он склоняется к нейтралитету и даже к определенной поддержке других претендентов.[[69]](#footnote-70)

В Восточно-Китайском море продолжаются давние трения между Китаем и Японией относительно принадлежности группы островов Сенкаку, которыми на сегодняшний момент обладает Япония, не признающая, что суверенитет над островами оспаривается. Китай же считает архипелаг Сенкаку исконно китайской территорией. Противоречия сторон конфликта связаны не только с суверенитетом, но и с определением границы между исключительными экономическими зонами в районе островов Сенкаку, где государство имеет право эксплуатировать природные ресурсы. Приняв Конвенцию ООН по морскому праву, Япония в 1996 г. и Китай в 1998 г. образовали свои исключительные экономические зоны, в каждую из которых входят острова Сэнкаку. При проблемах, связанных с определением морской границы в случае «перекрывания» исключительных экономических зон, Конвенция предполагает проведение переговоров и установление границы на основе принципа справедливости. В случае Китая и Японии попытки достичь компромисса по морской границе успеха не имели, и у каждой стороны существует свое понимание морской границы и, соответственно, размера исключительной экономической зоны.[[70]](#footnote-71) Япония настаивает на прохождении разделительной линии посередине водного пространства - японская ИЭЗ должна простираться на запад от ее южного острова Кюсю и островов Рюкю. [[71]](#footnote-72) Китай же не признает эту срединную линию и заявляет, что морская граница КНР проходит по границе континентального шельфа, что превышает 200 морских миль от исходной линии - значительно восточнее японской (в 340 морских милях от побережья КНР вплоть до Окинавской впадины (кит. Сиху), которая, по мнению китайской стороны, является природной морской границей, отделяющей Китай от Японии). Притязания Тайваня аналогичны притязаниям Китая в отношении островов, хотя он активно не отстаивает права на ресурсы в регионе. [[72]](#footnote-73)

Китай, в обосновании своей позиции, заявляет, что еще в XIV в. во времена династии Мин (1368-1644) острова Дяоюйдао были впервые открыты и зафиксированы в китайских исторических документах как китайская территория. Также как в случае с территориальным конфликтом в Южно-Китайском море, в качестве доказательства Китай приводит древние японские карты, обнародованные японским историком Норио Кубои, на которых острова Дяоюйдао обозначены тем же цветом, что и территория материкового Китая.[[73]](#footnote-74) Китай часто ссылается на Каирскую декларацию 1943г., подписанную Китаем, Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, в которой говорится, что три союзника воюют для борьбы с агрессией Японии и что "все территории, которые Япония украла у китайцев... должны быть возвращены китайской стороне". После  издания Потсдамской декларации, союзники подтвердили, что условия Каирской декларации должны быть выполнены. [[74]](#footnote-75) При этом стоит отметить, что правительство Китая не оспаривало контроль Японии над островами Сенкаку в течение примерно 75 лет после присоединения островов Японией в 1895 году. Ситуация изменилась в 1970-х годах, когда пристальное внимание к этим островам было привлечено в связи с возможностью наличия залежей нефти в Восточно-Китайском море, которые определила экспедиция под эгидой Экономической комиссии ООН для стран Азии и Дальнего Востока (ЭКДВ). В 1992 году Китай принял Закон о территориальных водах и прилегающей к ним зоне, тем самым заявив о притязаниях на острова Сенкаку как часть китайской территории. [[75]](#footnote-76)

Большинство японских ученых правого толка, поддерживая притязания Японии, приводят в качестве доказательства 1884 г., когда Кога Тацусиро, местный бизнесмен из префектуры Фукуока, «заново открыл» острова Дяоюйдао. МИД Японии также опубликовало на своем сайте китайскую карту, выпущенную правительством Китая в 1969 году, где спорные острова Сенкаку названы по-японски китайскими иероглифами. [[76]](#footnote-77) После японо-китайской войны 1894–1895 гг. архипелаг Сенкаку в 1895 году по Симоносекскому договору вместе с Тайванем перешел под контроль Японии. Как сообщается на официальном сайте МИД Японии: «в январе 1895 года, тщательно убедившись в отсутствии признаков суверенитета другого государства над островами Сенкаку в предшествовавший период, правительство Японии присоединило эти острова к территории Японии законным способом в соответствии с существовавшими в то время международными правовыми рамками».[[77]](#footnote-78) В 1932 году правительство Японии передало в частное владение четыре острова, а Тайсё оставило за собой. В дальнейшем острова находились сначала под управлением Японии, а после Второй Мировой войны - под управлением американской администрации. В 1972 году были возвращены Японии вместе с островом Окинава. [[78]](#footnote-79)

Таким образом, в обосновании своих позиций в ЮКМ и ВКМ, Китай ссылается на исторические доказательства, аргументы и факты, которые, в действительности, не имеют юридических оснований для подкрепления требований на спорные острова.

Специфика подхода китайского руководства к урегулированию споров в ЮКМ и ВКМ во многом определятся возвышением страны на позиции одной из главных мировых держав и усилением ее влияния и воздействия на ход политических процессов в мире и на формирование новой системы международных отношений в целом. С XXI в. установка Дэн Сяопина, что Китаю не следует занимать активной позиции на международной арене и тихо встраиваться в систему международных отношений без претензий на лидерство в период «курса реформ и открытости» ( 改革开放) уходит постепенно в прошлое. Возросший экономический, политический и военный потенциал Китая неминуемо приводит к максимизации стратегических и территориальных интересов страны, что приводит к стремлению страны расширить границы своего влияния за пределами своих искомых границ. Все это начало прослеживается с приходом пятого руководства Китая во главе с Си Цзиньпином.

В обоих конфликтах в ЮКМ и ВКМ для правительства Китая неприемлемо предложение об интернационализации проблематики, тем более вмешательство других сторон в процесс урегулирования противоречий. Стремления Японии и стран АСЕАН побудить КНР принять многосторонний формат переговоров или привлечь нерегиональных сил для урегулирования споров всячески отклоняются Китаем, который предпочитает двусторонние переговоры и консультации как наиболее практичный способ мирного урегулирования конфликта. Так на саммите G7 в 2016г. было принято заявление США и Японией о необходимости обеспечить свободу судоходства и о недопустимости изменения статус-кво с помощью силы. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая заявил, что данные попытки Японии и США использовать саммит G7 не идут на пользу стабильности в регионе и еще больше обостряют споры их двухсторонними решениями. [[79]](#footnote-80) Это объясняется тем, что именно в двухстороннем формате Китай, за счет своего политического и экономического веса, сможет надавить при решение важных для Китая вопросов. Среди нерегиональных сил в обоих территориальных спорах выступает Америка, чье присутствие вызывает особое недовольство Китая. В ЮКМ США оказывает свое влияние на своего военного союзника Филиппины, на страны, у которых с Китаем накопился значительный «конфликтный» потенциал (Вьетнам, Индонезия), и на АСАЕН. Где еще не преодолен стереотип «китайской угрозы». Вмешательство США в спор между КНР и Японией по вопросу принадлежности островов Сенкаку в ВКМ оправдано статьей 5 Соглашения о взаимном сотрудничестве и безопасности между США и Японией.

Также КНР, с прагматичной точки зрения, не желает брать  на себя обязательства, предусматриваемые юридически обязывающим документом, который связывал бы его какими-либо обязывающими нормами и запретами в ЮКМ или в ВКМ. Поэтому Китай стремить всячески затягивать решения территориального вопроса до тех пор, пока не произойдет эскалация конфликта.[[80]](#footnote-81) Так, в ВКМ, Пекин не торопится идти навстречу Токио, хоть премьер министр Японии С.Абэ первоначально был настроен на диалог и на улучшение отношений с Пекином, несмотря на разногласия в отношении островов.[[81]](#footnote-82) Также примером служит Региональный форум АСЕАН (АРФ) летом 2012г., на котором участники не смогли согласовать «Кодекс поведения в Южно-Китайском море, из-за расхождения от­носительно формулировок положений «Кодекса». Пекин сделал по этому поводу многозначительное заявление, в котором подчеркнул, что обду­мает возможные предложения для будущего соглашения, «когда наста­нет подходящее время». До сих пор данный Кодекс находиться в процессе согласования между сторонниками конфликта. [[82]](#footnote-83)

Даже поднятие территориальных вопросов в ЮКМ и ВКМ Японией или странами АСЕАН на различных международных форумах, с целью привлечь внимание международной общественности к данным проблемам, воспринимается Китаем негативно. Это выражается не только в нотах протеста, но и в реальных действиях. Так весной 2016 г. Китай направил военный корабль к спорным островам Сенкаку в ответ на текст опубликованного по итогам того же саммита G7, который только что прошел в Японии. Там говорится о том, что лидеры стран "семерки" обеспокоены ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и выступают за урегулирование споров мирным путем в соответствии с международным правом. [[83]](#footnote-84)

Однако в случаем конфликта в ЮКМ Китай демонстрирует двойcтвенный или двухвекторный подход (dual-track approach) к решению территориального спора. Китай понимает, что эскалация конфликта будет иметь негативные последствия для экономики страны – блокировка торговых путей, а также то, что жесткая линия страны может подтолкнуть других претендентов на акватории и территории в ЮКМ последовать филиппинскому примеру 1998г. (заключение филиппино-американского Соглашения о временном пребывании американских войск на территории Филиппин) или привести к объединению членов Ассоциации на антикитайской основе. Поэтому Китай в переговорном процессе идет в некоторой степени на сотрудничество и в отношении своих соседей в Юго-Восточной Азии стал проявлять большую гибкость. Однако эта гибкость во многом связана с тем, что Китай прибегает к влиянию своих дружественных стран в АСЕАН, которые не имеют интересов в ЮКМ, однако имеют большие интересы, связанные с Китаем - это Лаос, Камбоджа и Таиланд. Не будучи членом Ассоциации, Пекин за счет этих стран может заблокировать любое решение АСЕАН, противоречащее своим интересам. Так председателем форума АРФ-2012 была Камбоджа, по отношению к которой Китай применяет экономические инструменты для продвижения стратегических интересов своей страны. В процессе согласования итогового до­кумента Камбоджа заявляла, что в нём прослеживается антикитайская риторика, а также, в соответствии со взглядом Китая, продолжала настаивать на том, что подобного рода диспуты должны быть урегулированы в двустороннем порядке, а причастность АСЕАН к этому конфликту может поставить под сомнение политическую «нейтральность» объединения. И поскольку все решения в АСЕАН принима­ются консенсусом, то государствам так и не удалось прийти к конечному варианту коммюнике, который бы устроил всех. Также длительный процесс переговоров дает ему шанс крепко закрепиться на базах, строящихся на Парасельских островах и на 7 искусственных островах в архипелаге Спратли.[[84]](#footnote-85) Так на встрече глав МИД АСЕАН в июле 2016г., вопреки всем усилиям США, Вьетнама и Филиппин добиться коллективного осуждения действий Китая в ЮКМ не удалось, так как Камбоджа воспользовалась своим правом и не поддержала коллективную резолюцию, благодаря чему странам АСЕАН вновь не удалось достигнуть общей позиции в отношении Китая и ЮКМ. [[85]](#footnote-86)После этого в октябре 2016 г. с официальным визитом в Камбоджу прибыл лидер КНР Си Цзиньпин. В результате этого визита между странами было подписано 31 соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере и в том числе о кредитах приблизительно на $237 млн. [[86]](#footnote-87)

 Случай с иском Филиппин к Китаю по поводу его противоправных действий в Южно-Китайского море наглядно показал как Китай действует и отстаивает свою точку зрения, если конфликт выводиться из региональной плоскости в международную и когда к нему применяют международные юридические механизмы решения конфликтов.

Стоит для начала отметить, что отношение Китая к международному праву, в отличие от многих стран, особое, так как современная система международного права и механизмы ее решения межгосударственных споров создавались после окончания Второй мировой войны, когда Китай из-за внутренних проблем, не принимал участия в этом процессе. Однако внимание к его позиции в отношении разрешения межгосударственных споров стало нарастать сравнительно недавно. Как раз разбирательство в Гаагском трибунале с 2013г. по 2016 г. по вопросу противоправных действий Китая в Южно-Китайском море, в чем обвинил его Филиппины, естественным образом усилило интерес к этой проблеме в экспертной среде Китая. [[87]](#footnote-88)

После неудачных попыток решить спорный вопрос путем переговоров с китайской стороной в 2013г., Филиппины обратились в международный арбитраж для разрешения территориального конфликта в Южно-Китайском море в соответствии с процедурами Конвенции ООН по Морскому праву. Китай с самого начала отказался принимать участие в разбирательстве, так как считает односторонний иск незаконным и заявил, что у суда нет полномочий рассматривать этот вопрос, который должен быть урегулирован в двустороннем порядке. В июле 2016г. Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла вердикт пяти арбитров, согласно которому, ни один из участков суши, занимаемых Китаем - рифы и скалы архипелага Спратли – не являются естественными островами, поэтому Пекин не может претендовать на исключительную экономическую зону в районе архипелага Спратли, а в ряде случаев даже на территориальные воды. Арбитраж отказался признавать юридический статус «Линии из девяти пунктиров». Кроме того, суд постановил, что китайские правоохранительные органы, преследуя филиппинские корабли, создавали опасные ситуации на море, а также Китай нарушил суверенитет Филиппин при постройке искусственных островов и рыболовстве в районах, признанных исключительной экономической зоной Филиппин.[[88]](#footnote-89)

Реакция Китая была неоднозначной. С одной стороны, Пекин отказался признавать решение Гаагского суда и выступал против любых действий, основанных на нем. Китайские представители заявляли, что Китай не считает арбитраж легитимным и  не намерен подчиняться его решению. [[89]](#footnote-90)Ту же позицию после вердикта озвучил и председатель КНР Си Цзиньпин и глава китайского МИД Ван И, который назвал арбитраж "политическим фарсом под предлогом законности". Также бывший член китайского Госсовета Дай Бинго, доверенное лицо Си Цзиньпина по внешней политике, назвал будущее решение «всего лишь клочком бумажки» (一张废纸).[[90]](#footnote-91)Все высокопоставленные люди в китайском правительстве говорили «четыре не»: «Не соглашаться, не участвовать, не признавать, не исполнять» (不接受、不参与、不承认、不执行).[[91]](#footnote-92)Действительно, решение арбитража носит рекомендательный характер, и суд не имеет права выносить решение кому должны принадлежать спорные территории. Однако он может определить в соответствии с положениями конвенции, являются ли те ли иные участки суши естественными островами, скалами или же отмелями, которые образуют сушу только при отливе, что имеет огромное значение, поскольку разный статус дает разные права на прилегающие территориальные воды. Так острова дают стране-обладателю право на 12 морских миль территориальных вод и на 200 миль исключительной экономической зоны (ИЭЗ), скалы лишь на территориальные воды, а отмели – никаких прав не дают.[[92]](#footnote-93)

С другой стороны, Пекин, понимая какой урон может нанести решение Гааги его международному имиджу, старался доказать свою позицию, опираясь на [Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS)](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf), в нарушении которой его и обвиняла Манила. Китай заявлял, что «мы по-прежнему привержены свободе судоходства и полетов в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом, а также с Декларацией о принципах поведения сторон в Южно-Китайском море, Китай готов вместе с другими странами защищать безопасность и свободу морской навигации в Южно-Китайском море и решать споры путем переговоров».[[93]](#footnote-94)

Пример Гаагского суда показал, что Китай не готов пойти на судебные методы урегулирования споров, когда считает, что выгоды от этого решения не перевешивают экономические и политические издержки, а также когда вопрос касается суверенитета страны, затрагивают вопросы «лица» и «коренных интересов» (核心利益) КНР - предпочтение отдается политическому или дипломатическому подходу, а не международному суду. Китай призывает к переговорам, которые являются «самым прямым, эффективным и повсеместно используемым средством для мирного урегулирования международных споров».[[94]](#footnote-95) Однако когда требуются многосторонние действия для защиты своих интересов, включая торговлю и инвестиции, Китай, наоборот, принимает участие в судебном разбирательстве, например, во Всемирной торговой организации (ВТО), где для Китая выгодно подстраиваться под предложенные правила игры и пользоваться международными механизмами решения конфликтов. [[95]](#footnote-96) Так, в целом, подход КНР к решению того или иного международного спора зависит от конкретного случая.

Таким образом, основные притязания сторон в территориальных конфликтах в ЮКМ и ВКМ возникают из-за непрекращающейся борьбы участников за суверенитет над спорными островами и за определение «200-мильной исключительной экономической зоны» и континентального шельфа, за свободу судоходства и навигации в территориальных водах, в ИЭЗ, у проливов и архипелагов. Из-за отсутствия основательных доказательств принадлежности спорных остров в обоих конфликтах, Китай при отстаивании своих интересов применяет не однозначный подход, который сводиться к затягиванию решения территориальных вопросов. Так Пекин, с одной стороны, апеллирует к нормам международного права и призывает к ненасильственному урегулированию проблем методом консультаций с вовлеченными сторонами, с другой - демонстрирует упорное нежелание всерьез рассматривать требования стран регионов, проводить справедливое и комплексное размежевание спорных районов и даже, демонстрируя готовность обсуждать вопросы, не снимает с повестки для свои притязания на владение спорными островами. Также Китай прибегает к различным методам давления на стороны конфликтов и настойчиво бойкотирует попытки решить вопрос в международной плоскости или с привлечением третьих сторон. В случае морских споров в ВКМ Пекин проявляет большую осторожность в своем подходе к Токио, так как он имеет дело с более грозным противником, который имеет тесные политические и военные связи с Вашингтоном. В случае же морских споров в ЮКМ Пекин сталкивается с противниками с гораздо более слабыми возможностями. Однако снижение жесткой риторики и согласие Китая идти на достижение формального консенсуса в ЮКМ связано с пристальным вниманием со стороны международной общественности после решения Арбитражного суда в Гааге и с экономическими издержками.

**Глава 2.Политические факторы, влияющие на формирование китайской политики в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях**

**2.1 Внутриполитические факторы формирования политики КНР в ЮКМ и ВКМ**

 Внешнеполитическая активность Пекина в территориальных спорах определяется не только высшим руководством страны, на нее оказывает влияние значительные внутренние силы, которые способствуют увеличению агрессивности действий Китая в территориальных спорах, либо, наоборот, к смягчению и к диалогу с участниками конфликтов. Самым мощным фактором, который оказывает влияние на позицию Китая в ЮКМ и ВКМ, является население страны.

Политика, направленная на подъем национального духа, укрепление сплоченности нации, повышение самоуважения китайского народа, проводилась и разрабатывалась в Китае еще с 1990-х г.[[96]](#footnote-97) По слова профессора Хэ Инань, патриотизм заменил коммунизм и стал идеологической основой легитимности режима КПК в Китае. Государственная пропаганда патриотизма пыталась вдохновить народ на любовь к нации, восхваляя национальное величие Китая, а также подчеркивая различия между Китаем и другими странами.[[97]](#footnote-98) С приходом к власти пятого поколения руководителей КНР в 2012г. китайское руководство во главе с Си Цзиньпином акцентировало свое внимание на возрождение китайской нации и на поднятие националистических настроений среди китайского населения, с целью обеспечить легитимность действий страны в территориальных спорах.

«Великое возрождение китайской нации» заложено в концепции «китайской мечты» (中国梦), которая была озвучена Си Цзиньпином на закрытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 12-го созыва в 2013 г.[[98]](#footnote-99) Данная концепция упоминалась и раньше до прихода Си Цзиньпина к власти. Однако именно он включил ее в программную установку дальнейший работы китайского руководства пятого поколения. Одной из основных идей «китайской мечты» является объединение китайской нации и возрождение китайского национального сознания. То есть фактически речь идет о восстановлении величия страны, которое было утрачено на протяжении «столетнего унижения», когда Китай был полуколонией в период после Первой Опиумной войны в 1842 г. до основания КНР в 1949 г. [[99]](#footnote-100) Стоит отметить, что в Интернете при поддержке правительства были созданы специальные националистические форумы и чаты для обсуждения таких наболевших проблем истории. Одной из подобных площадок обсуждения националистических вопросов был чат [BaiduTieba](http://www.tieba.baidu.com/), а также [портал Hanminzu](http://www.hanminzu.com/). Данные порталы является важным политическим инструментом, так как при помощи мониторинга и контроля высшего руководства у китайского населения формируется нужное представление о «настоящем Китае.[[100]](#footnote-101) Также «китайская мечта» одновременно определила основные приоритеты руководства Си Цзиньпина на среднесрочную и долгосрочную перспективу, которые связаны с целями «столетних юбилеев». [[101]](#footnote-102) Так к столетнему юбилею КПК и к столетию КНР. К  2021 году, к столетней годовщине основания КПК, планируется построить умеренно процветающее «среднезажиточное общество» («сяо-кан»); к  2049 году, к столетнему юбилею основания Народной республики,— превратить Китай в «социалистическую, процветающую, демократическую, цивилизованную и гармоничную страну». [[102]](#footnote-103) По словам Си Цзиньпина, после достижение «китайской мечты»: «китайский народ, будет обладать уверенностью в себе и самоуважением и будет решителен в защите суверенитета, безопасности и интересов развития своей страны».[[103]](#footnote-104)

Таким образом, выдвинутая идея «китайской мечты» занимает ключевое место в идейно-пропагандисткой работе как внутри страны, так и за ее пределами. Внутри страны данная концепция обращается ко всем гражданам Китая вне зависимости от принадлежности к социальному слою и места проживания, тем самым помогает сформировать «единство нации» и национальную сплоченность. Это способствует росту патриотических чувств среди китайского населения на фоне активных действий правительства в ЮКМ и ВКМ. Также патриотичные и воодушевленные лозунги «китайской мечты» на фоне таких обострившихся за предыдущие годы внутренних проблем, как расслоение населения и регионов страны на богатых и бедных, проблемы национальных меньшинств, экологических и гуманитарных проблем (перенаселение, безработица, нехватка чистой питьевой воды, серьезное загрязнение воздуха в крупных городах и т.д.) отвечают современным ожиданиям и требованиям китайского народа. Данная концепция обращается как к достижению персонального процветания и обогащения, так и к удовлетворению коллективного запроса на «историческое возрождение нации» и доминирование Китая в мире.

Не стоит забывать и об «исторической памяти», которая, благодаря государственным программам патриотического воспитания, сохранила воспоминания о том, что страны ЮВА – есть вассальные по отношению к Китаю государства, а Япония – агрессор и убийца китайского народа. Отстаивание чувства национальной гордости было явно выражено в столкновении между китайской рыбацкой лодкой и береговой охраной Японии в сентябре 2010 г. в сочетании с напряженностью территориального спора в ВКМ. Это привело к всплеску антияпонских настроений с демонстрантами, антияпонскими лозунгами и погромами японских магазинов, автомобилей, магазинов одежды. [[104]](#footnote-105) Националистические настроения через массовые общественные протесты показали, что проблемы прошлого по поводу японской военной агрессии по-прежнему актуальны для молодого поколения. Опрос ведущих политологов в 11 странах Восточной Азии, проведенный американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), показал: что в Китае двойное преобладание, по сравнению с Японией, людей, которые считают: что «месть за прошлое» достаточная причина для войны.[[105]](#footnote-106)

 Однако «китайский национализм» оказывает существенное негативное влияние на сам процесс принятия внешнеполитических решений страны. Экономические и политические успехи страны, достигнутые за счет реформ и открытости, привели к усилению среди китайского населения самоуважения и самоуверенности, что выразилось в формировании особой, крайне радикальной форме китайского национализма. [[106]](#footnote-107)Это выражается в ужесточении негативной реакции населения на действия и осуждения других стран, которые хоть как-то задевают интересы Китая в ЮКМ и ВКМ. Ужесточению китайского поведения в век технологий способствуют социальные сети, которые расширяют осведомленность общественности в реальном времени о поведении других государств в территориальных спорах. Например, после объявления решения Гаагского суда по признанию действий Китая в ЮКМ незаконными, на китайском ресурсе Weibo (местный аналог Twitter) разразились гневные публикации пользователей, которые называли решение трибунала "макулатурой" и призывали к "борьбе за каждую пядь земли". Пост "Не лезьте в чужой монастырь с вашим уставом" набрал более 35 тысяч положительных отзывов. На платформе WeChat (местный аналог WhatsApp) пользовалась популярностью статья под названием "Война в Южно-Китайском море начнется сегодня вечером", она получила более 100 тысяч просмотров на мобильных ресурсах.[[107]](#footnote-108) Также на пространствах Weibo было опубликовано видео, в котором две молодые женщины в камуфляжной одежде и с кинжалами поют песню осуждающую решение Гаагского суда по поводу Южно-Китайском моря. Видео было поддержано Лигой молодежи Коммунистической партии Китая.[[108]](#footnote-109)

Усиление патриотического движения среди китайской общественности говорит и о том, что если Китай в дальнейшем пойдет на уступки или допустит промах в территориальных вопросах, то его действия могут начать восприниматься в китайском обществе как попрание национальных интересов Китая, что, соответственно, вызовет сильную волну общественной критики китайского руководства и подорвет легитимность правящей Коммунистической партии Китая.[[109]](#footnote-110) Хорошим примером служит инцидент 2008г, произошедший между Китаем и Японией. Эти две страны обнародовали соглашение о совместной разработке месторождений природного газа в Восточно-Китайском море. Сразу же после оглашения, в Интернете прозвучали обвинения патриотически-настроенных граждан Китая в «продаже» национальных интересов китайскими властями. В своей критике  разгневанные пользователи сети называли китайских чиновников «предателями» за то, что они позволили Японии вкладывать свой капитал в китайские месторождения природного газа в Чуньсяо, являющиеся территорией Восточно-китайского моря. В 2008 года около двадцати членов Китайской федерации по защите островов Дяоюй (КФЗОД) провели демонстрацию перед зданием посольства Японии в Пекине, протестуя против соглашения.[[110]](#footnote-111) Этот инцидент показал, что возможно было бы пойти на уступки в территориальных спорах, но всегда возникает вопрос о том, как преподнести это китайскому населению, которое последние годы сплачивалось вокруг националистической идеи сильного и независимого государства. Компромисс может привести к беспорядкам внутри страны и может угрожать власти китайским лидерам. Поэтому бескомпромиссные заявления китайских официальных лиц, по-видимому, оставляют мало места для переговоров.

Стоит отметить, что руководство Китая во главе с Си Цзиньпином более обеспокоено проблемами имиджа и общественным давлением, чем в прошлом. Риск эскалации националистических настроений и подрыва не без того хрупкого общественного порядка внутри страны, а также репутации Китая заставляет китайское руководство во главе с Си Цзиньпин снизить эмоциональные националистические настроения среди китайских граждан. Так с 2013г. в ВКМ таких массовых демонстраций протестов как в 2008г. или в 2012г. из-за с обострениями в китайско-японских отношения из-за островов в ВКМ, еще ни разу не происходило. Однако китайское общественное мнение по отношению к Японии до сих пор в значительной степени основано на ее историческом прошлом и ее агрессивных действиях в период Второй Мировой воны.[[111]](#footnote-112) Ввиду этого китайскому руководству будет довольно трудно снизить негативное восприятие Японии китайским населением, которое еще помнит последствия ее действий. Реакция китайского правительства на бойкоты и протесты населения по поводу решения Гаагского суда в отношении действий Китая в ЮКМ, очертила грань, через которую не должны переходить националистически настроенные люди. Так после объявлено решение арбитража по поводу конфликта в ЮКМ, Китай охватили националистические настроения. По Китаю пронеслись бойкоты на использование продукции Apple, покупку Филиппинских фруктов на крупнейшем китайском интернет-магазине Таобао, а также погромы американских ресторанов быстрого питания KFC и McDonald's. [[112]](#footnote-113) В ответ [государственные СМИ](https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/www.globaltimes.cn/content/995103.shtml)  раскритиковали действия протестантов и назвали их "иррациональными".[[113]](#footnote-114)

Важным фактором оказывающего влияние на внешнеполитический курс КНР в ЮКМ и ВКМ является Народно - Освободительная армия Китая (НОАК). НОАК по-прежнему остаётся партийной армией, где внепартийный и гражданский контроль над армией, по существу, отсутствует и следует линии высшего руководства, однако все равно поддерживает бескомпромиссные взгляды на территориальные претензии высшего руководства Китая и активно выступает за защиту действий в ЮКМ и ВКМ. Однако, свойственная военным кругам, абсолютистская, подстрекательная и провокационная риторика со стороны военных элит на фоне модернизации и расширения НОАК, в частности Военно-Морского Флота НОАК приводит к особенно сильной форме напористого и иногда непредсказуемого поведения со стороны Пекина в территориальных спорах. [[114]](#footnote-115)Также руководство НОАК проводит действия по поддержанию патриотического настроя среди китайского общества, особенно среди китайской молодежи. Так в 2013г. для общего пользования вышла онлайн-игра «Славная миссия» (Glorious Mission Online), которая была разработана при содействии НОАК и первоначально использовалась для тренировок военнослужащих страны. По сценарию силы китайской армии должны освободить контролируемые Японией острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. Предполагается, что игра, таким образом, направлена на демонстрацию военно-морской доблести перед китайским народом и на поднятие националистического настроя среди китайской молодежи, которой нравятся военные компьютерные игры.[[115]](#footnote-116)

Особой группой влияния, способной оказывать давление на политику китайского правительства в территориальных спорах и формировать курс КНР по закреплению гегемонии Китая в прилегающих морях, являются китайские нефтяные компании. Движимые личными интересами и междоусобной конкуренцией, Китайская национальная оффшорная нефтегазовая корпорация (CNOOC) в течение многих лет давили на правительство для получения финансовой и политической поддержки, чтобы позволить разведке месторождений дальше от китайского берега и глубже в спорные воды.[[116]](#footnote-117)  Так под надзором китайского МИДа CNOOC провела аукцион на разработку участков в Южно-Китайском море, которые Вьетнам уже передал российскому «Газпрому» и американской ExxonMobil.[[117]](#footnote-118) Также из-за ее действий по разработке месторождений энергетических ресурсов в ЮКМ произошел конфликт между Китаем и Вьетнамом в 2014г., который стал самым неприятным моментом в отношениях между двумя странам за последние десятилетия. CNOOC потратила более миллиарда долларов на строительство глубоководной буровой установки «Хайян Шию 981» (HYSY 981), которая использовалась для  разведки и добычи нефти и газа у берегов Вьетнама в его исключительной экономической зоне. На эти действия, вьетнамские власти ответили протестами, устроив поджоги китайских заводов в стране, что в конечном итоге заставило Пекин эвакуировать граждан Китая, а также заставили преждевременно остановить буровую установку HYSY 981. [[118]](#footnote-119) В ВКМ та же CNOOC, вложившая большое количество инвестиций в разработку месторождения ресурсов в районе Сиракаба/Чуньсяов, до сих пор не идет на уступки желанию правительства осуществлять разработку и добычу газа в этом месторождении совместно с Японией.

Кроме того, в ЮКМ особое место играют местные силы – это рыбаки прибрежных районов и органы власти провинции Хайнань. Для рыбаков, чьи семьи в течение тысяч лет ловили рыбу в ЮКМ, важно защитить право Китая на море для рыболовства вблизи спорных островов Спратли и Парасельских. Поэтому флот рыболовецких судов Китая часто, в не сезон рыболовства, когда отсутствует контроль координирующих органов прибрежных районов, демонстрируют претензии Китая на морские районы, работая в спорных акваториях. Для властей провинции Хайнань, в состав территории которой в 2012г. вошли спорные острова Сиша (Парасельские острова) и острова Наньша (Спратли), важно защать территориальный суверенитет и морские права и интересы Китая в ЮКМ, так как с быстрым строительством островов в Южно-Китайском море, валовая продукция морской отрасли (как судостроение, морской транспорт, рыбная промышленность, морской туризм и т.д) становится важным источником ВВП для Хайнаня. [[119]](#footnote-120) Однако недавно взятый курс властей провинции Хайнаня на осуществление модернизации туристической индустрии и превращение острова в центр международного туризма и потребления будет способствовать смягчению риторики высшего руководства и военных инцидентов в прибрежных районах в ЮКМ.[[120]](#footnote-121)

Таким образом, важную роль в формировании внешней политики КНР в ЮКМ и ВКМ играют военные и нефтяные круги, которые поддерживают жесткую и агрессивную риторику КНР в территориальных спорах и в некоторых случаях, способствуют принятию высшим руководством страны более решительных [мер](https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/eng.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2012-10/08/content_5047115.htm). Также особую роль играет китайское общество. Проводимая политика Си Цзиньпина по укреплению единства нации еще больше поспособствует росту националистического активизма и патриотических чувств среди китайского населения за счет громких лозунгов и обещаний поднять жизненный уровень населения, достичь в ближайшем будущем амбициозной цели «великого возрождения китайского народа». Однако, с одной стороны, подавляющее большинство китайского общества поддерживает стремления высшего руководства Китая отстаивать свои коренные интересы в прибрежных районах, тем самым гарантируя власти легитимность ее действий. С другой, существующая зависимость китайского руководства от мнения народа в деле обеспечения внутриполитической стабильности неминуемо приводит к ужесточению китайской риторики и агрессивности действий Китая в территориальных спорах в ЮКМ и ВКМ. Все больше акцентируя внимание на националистических темах и формируя правильное понимание исторической справедливости, китайское руководство неминуемо создает бомбу замедленного действия внутри страны. Так если власти согласятся пойти уступки в территориальных спорах или допустят ошибку, то их действия могут начать восприниматься в китайском обществе как попрание национальных интересов Китая, что, соответственно, подорвет легитимность китайского руководства и вызовет сильную волну общественной критики.

**2.2. Курс на создание позитивного имиджа Китая в мировом сообществе**

С началом роста экономического потенциала Китая в 2008г. и его стремления к занятию более заметной и активной позиции в международных отношениях при Си Цзиньпине, внешняя политика Китая характеризуется постепенным отходом принципов Дэн Сяопина «хладнокровно наблюдать, вести себя скромно, не претендовать на лидерство, выжидать в тени, крепко стоять на ногах, но достигать высот», которому неопровержимо следовали руководители третьего и четвертого поколения в той или иной степени. С приходом к власти пятого поколения руководителей Китай берет курс на активизацию своей внешнеполитической деятельности, по-прежнему воздерживаясь от участия в любых военно-политических альянсах и коалициях.[[121]](#footnote-122) Также китайские власти начали обновление нормативных идей в сфере внешней политики, что привело к появлению различных внешнеполитических концепций и терминов начиная с «Одного пояса, одного пути» (一带一路), заканчивая инициативой «строительства сообщества единой судьбы», которыми описываются реалии современного мира и действия Китая на международной арене.[[122]](#footnote-123) На различных крупных международных саммитах и конференциях китайские представители активно призывают к формированию нового типа международных отношений, выступая за мирное сосуществование, равенство и взаимовыгодное сотрудничество, при сохранении принципиальной роли ООН и Совета Безопасности. Также Пекин не раз заявлял о приверженности принципа невмешательства во внутренние дела независимых государств, об уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности государства, и что только посредством диалога и сотрудничества можно добиваться общего выигрыша. [[123]](#footnote-124)

Особым событием стал XIX съезд КПК, собравшийся в 2017 г. в Доме народных собраний, на котором были подведены итоги прошлых лет и намечены новые приоритеты и задачи китайской внешней и внутренней политики. Тогда в своем докладе Председатель КНР Си Цзиньпин констатировал, что страна стала одной из крупнейших мировых держав, оказывающих влияние на всё человечество, и объявил о вступлении «социализма с китайской спецификой в новую эру» развития. [[124]](#footnote-125) Данный курс «социализма с китайской спецификой новой эпохи»  [подразумевает](http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/19th-party-congress-xi-jinping-outlines-new-thought-on-socialism-with-chinese-traits), что Китай будет использовать перспективы «исторической возможности» для продолжения развития страны. Все действия высшего руководства будут направлены на усиление власти КПК и ее контроля во всех сферах жизни китайского общества для решения таких наболевших проблем как падение темпов увеличения ВВП, необходимость смены модели роста, существующие перекосы в экономике, необходимость в либерализации партийно-государственных институтов и т.д.[[125]](#footnote-126) По поводу внешней политики, то наряду с заявлениями, что Китай делает акцент на мирное осуществление внешней политики, направленной на укрепление сотрудничества со всеми странами, Пекин заявил, что все силы будут направлены на то, чтобы страна заняла высокое место среди других стран с развитой экономикой, увеличивая свою роль в мире. [[126]](#footnote-127) После реализации всех намеченных целей Китай станет «богатым, мощным, демократическим, цивилизованным, гармоничным, социалистическим и модернизированным государством». [[127]](#footnote-128) По словам китайских исследователей, спустя два века после Опиумных войн, во внешней политике “новой эры” «мы станем свидетелями продвижения Китая к центру мировой арены» (见证中国不断走近世界舞台中), который вернет свою мощь и  взойдет на вершину мира.[[128]](#footnote-129)

Таким образом, с приходом к власти Си Цзиньпина наметилось дальнейшее усиление комплексной национальной мощи Китая и выдвижение его на международной арене в качестве глобальной державы. Это способствует возрастанию и укреплению решительности страны в отстаивании своих национальных интересов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, что способствует развитию в мире опасений, связанных с «китайской угрозой», которая может подорвать безопасность и стабильность в АТР. Чтобы скрыть свои внешнеполитические амбиции, активные действия в отстаивании «коренных интересов» в территориальных конфликтах и развеять миф о «китайской угрозе», вся риторика высшего руководства страны направлена на улучшение благоприятного международного имиджа страны, заявляя о «вечно миролюбивом характере» внешней политики и военной модернизации Китая. Также выдвигаемые различные экономические и мирные инициативы и идеи способствуют продвижению китайской повестки дня в международных отношениях и обеспечению мирной международной и региональной обстановки.

Ведущее место в китайской пропаганде занимает выше упомянутая концепция «китайской мечты» и концепция «сообщества единой судьбы человечества» (人类命运共同). Идея «китайской мечты», помимо призывов, направленных на формирование националистических и патриотических чувств среди китайской аудитории, в сфере внешней политики и международных отношений активно используется в качестве инструмента «мягкой силы» КНР для поддержания позитивного имиджа и придание веса стране в мировой политике и в мировой экономике. Так в данной концепции говориться о том, что Китай преследует цель мирного возвышения, а также стремиться соединить китайскую мечту с мечтами других стран и увязать развитие страны с созданием благ для всего мира. На фоне роста влияния Китая на международной арене и продолжающегося наращивания китайских военно-морских и военно-воздушных сил, лидеры Китая говорят о том, что следуют принципу преемственности «мирного развития» и все достижения страны вносят вклад для сбалансированного развития человечества и будут содействовать процветанию всего мира. Такие заявления придают Пекину еще больший вес в мировой политике и мировой экономике. Также «китайская мечта» направлена во многом на усиление роли Китая в АТР, а также на решение региональных и внутренних проблем исходя из китайских убеждений, независимо от «рекомендаций» извне. [[129]](#footnote-130)

Выдвинута Си Цзиньпином в 2013 году концепция «сообщества единой судьбы человечества» также преследует цель провозгласить мирное развитие Китая, который «высоко неся знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщей выгоды, будет твердо придерживаться основной цели своей внешней политики: «защищать мир во всем мире и  содействовать совместному развитию». В соответствии с принципами мирного сосуществования Китай заявляет, что готов «с неуклонной решимостью развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, стимулируя формирование нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и всеобщем выигрыше». [[130]](#footnote-131)

Таким образом, пропаганда универсальных и «правильных» ценностей, которые, так или иначе, ассоциируются с Китаем и несут блага принимающим их народам, с большой вероятностью будут привлекательными для мирового сообщества, что приведет к повышению имиджа Китая и завоеванию симпатии и поддержки в мире на фоне его активных действий в ЮКМ и ВКМ.

Особое внимание представляет «добрососедская дипломатия» Китая, которая включает в себя методы традиционной дипломатии, экономической дипломатии и публичной дипломатии и с 2013г. во второй раз направлена на гармонизацию отношений Пекина с сопредельными государствами и на повышение роли Китая в качестве регионального лидера. Необходимость налаживания связей с соседями было связано как раз с потерей политического авторитета во многих столицах Юго-Восточной Азии и ухудшением отношений с Японией. Целью «добрососедской дипломатии» являются защита государственного суверенитета страны, создание стабильной внешней обстановки вокруг Китая, формирование образа мирного и миролюбивого соседа в глазах как сопредельных стран, так и всего мирового сообщества, а также «добрососедская дипломатия» неизменно связана с достижением задач «двух столетних юбилеев» и реализации «китайской мечты». [[131]](#footnote-132)

В рамках публичной дипломатии, нацеленной на формирование положительного образа Китая среди соседей, Китай увеличивает присутствие китайских СМИ в информационном пространстве других стран. За счет четырех крупных организаций - новостное агентство Синьхуа, центральное телевидение Китая CCTV, международное радио Китая CRI и издание China Daily - Китай пытается искоренить миф о «китайской угрозе» посредством освещение внешней и внутренней политики КНР с точки зрения высшего руководства. Также всё активнее пытается донести до аудитории свое видение глобальных проблем и заявить о своей роли в международных делах.

Аналитические центры Китая, а также уважаемые китайские ученные и исследователи являются вторым важным компонентом «публичной дипломатии» и государственной пропаганды КНР внутри страны. Их задача направлена на формирование положительного образа страны и оправдание ее действий за рубежом, а также на легитимацию решений, принятых китайским правительством, и на поднятие националистических и патриотических настроений среди китайского общества внутри страны. Особым влиянием пользуются аналитические центры «с китайской спецификой», которые проводят основные идеи государственной политики КНР за рубежом. Центры ограждены от дискуссии по проблеме центральной власти в стране, однако видят свой приоритет в построении крепкого общественного мнения по выгодным китайскому правительству проектам. Например, Центр изучения исторических и географических границ Китая Академии общественных наук КНР, 2011 г. опубликовал в китайской газете статью своих экспертов, которые подчеркивают: «Китайцы ловили рыбу и ходили в ЮКМ более 2000 лет, именно Китай дал исторические названия этому морю и всем его островам задолго до появления этой Конвенции. А потому исторические права Китая на острова в ЮКМ соответствуют Конвенции и должны уважаться».Требования Китая в спорных территориях неизменно повторяются и в публикуемых научных трудах авторитетных китайских ученых, а также и в выступлениях китайских представителей на различных международных форумах. Профессор Шанхайского университета, Фу Кэньчэнь, выступая на международном симпозиуме в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований «CSIS» в 2012 г., объяснял, что проведенная Китаем «линия U» обозначает «границу исторического моря» Китая, а не границу внутренних или территориальных вод, по определениям международного морского права. Поскольку Китаю принадлежат здесь неотъемлемые права, это должно быть зафиксировано в Конвенции по морскому праву. Но когда его попросили доказать правовые основы этой линии, китайский эксперт не смог этого сделать. [[132]](#footnote-133)

Используя методы экономической дипломатии: стимулирование внешней торговли с сопредельными странами, расширение масштабов использования китайской национальной валюты во взаиморасчетах, увеличение капиталовложений и оказание помощи развитию соседних стран, включая содействие им в реализации крупных инфраструктурных проектов, Китай не только увеличивает торгово-экономические связи и налаживает политические контакты с сопредельными странами, но и повышает региональный и международный имидж страны. Особенно хорошо этому поспособствовали концепции «экономического коридора Шёлкового пути», «Морского Шёлкового пути XXI века», которые были объединены в единую инициативу «Один Пояс — один Путь». Главной целью данной идеи, по словам Си Цзиньпина, является экономическое сотрудничество за счет развития дорожных коммуникаций, обеспечения бесперебойной торговли и укрепления сферы денежного обращения. Для этого необходимо укрепить политические контакты со странами, расположенными вдоль Нового Шёлкового пути и содействовать сближению народов региона. На данный момент данная инициатива приобрела форму международной системы, охватывая не только Евразию и Африку, но и арктический регион, а также Латинскую Америку. Данная идея служит важным средством не только для создания необходимого сотрудничества Китая со странами региона, для решения экономических проблем страны, но и для формирования позитивного имиджа и положения КНР в Азии, которая предложила столь беспрецедентный проект и создала возможность выстраивать параллельную экономическую систему, в которую не входят США и на которую не могут влиять западные финансово-экономические институты.[[133]](#footnote-134) Созданию образа ответственного, успешного и активного члена мирового сообщества также способствовало открытие Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в 2014 г. в целях предоставления денежной поддержки для строительства инфраструктуры в странах вдоль «одного пояса и одного пути». Также за последние годы КНР становилась организатором крупнейших международных и региональных мероприятий.

Таким образом, предложенные странам региона ряд концепции, основанных на экономической взаимозависимости стран региона, направлены на рост регионального и международного имиджа Китая на фоне его агрессивных действий в ЮКМ и ВКМ. Другими же участниками территориальных споров они воспринимается, в первую очередь, для служения национальным интересам Китая и является частью стратегической цели Китая по  построению китаецентричной Азии. Однако высшее руководство страны также исходило из того, что тесные экономические связи приведут к политическому сближению, а экономическая зависимость стран рассматривается как сильный рычаг давления для реализации национальных интересов и достижения внешнеполитических целей Китая. Однако экономическое сотрудничество и взаимное доверие в политической сфере  — это две разные цели, и продвижение в направлении одной из них не имеет необходимой связи с продвижением к другой. Так, например, применяя в отношении стран Юго-Восточной Азии традиционную экономическую дипломатию с целью наладить торгово-экономические связи со странами АСЕАН и последующего создания всепроникающей экономической зависимости этих стран, риторика Китая столкнулась со значительной долей скептицизма со стороны внешнеполитических лидеров и бизнес элиты в сопредельных странах на фоне самоуверенных действий Китая на спорных островах. Так экономическая зависимость привела к углублению противоречий в сфере безопасности, а не к стратегическому доверию. Действия Китая привели к недовольству Филиппин и  Вьетнама, а Мьянма, находившаяся в сфере китайского экономического  притяжения и стоявшая в стороне от конфликта вокруг островов, сейчас же стремится выйти из чрезмерной экономической и политической зависимости от Китая. Такая же неопределенная ситуация складывается и с Северо-Восточным соседом Китая – с Японией, которая несмотря на глубокую экономическую взаимозависимость, на торговые и инвестиционные связи, не превратилась в политический или геостратегический сателлит Китая. [[134]](#footnote-135)

Особое внимание представляет процесс согласования Кодекса поведения в Южно-Китайском море, который хорошо показывает как Китай, выражая готовность идти на переговоры, согласовывать параметры урегулирования территориальных споров, формирует образ цивилизованного и равноправного участника политического процесса в Юго-Восточной Азии. Также Китай всячески заявляет, что стремиться посредством диалога решить территориальную проблему и как никто другой ценит и уважает свободу судоходства в акватории Южно-Китайского моря.

Уже более 20 лет из-за разногласий и противоречий как внутри АСЕАН, так и АСЕАН с Китаем идет согласование сторон по принятию прибрежными странами АСЕАН и Китаем Кодекса поведения сторон в ЮКМ, который заменил бы подписанную в Пномпене Декларацию о правилах поведения в Южно-Китайском море 2002г., оказавшуюся не эффективной и не способной установить в регионе стабильный правовой порядок. Как и всякая другая декларация, данный документ давал лишь временное решение в тупиковой ситуации, возникшей из-за разногласий по поводу согласования проекта Кодекса. [[135]](#footnote-136)

Толчком для китайских руководителей активизировать работу над Кодексом стало решение Постоянного арбитражного суда в Гааге 2016г., в ответ на иск Филиппин против Китая. Вердикт Гаагского суда выставил незаконные действия Китая в ЮКМ на обозрение мировой общественности. Попытки китайских дипломатов, ученых и пропагандистов оправдать действия Китая, называя арбитраж не легитимным, а решение незаконным, показали всю озабоченность китайского правительства. Тогда Китай резко изменил свою позицию по отношению к работе над Кодексом. Он согласился ускорить переговоры о кодексе поведения, заявляя, что намерен поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море и урегулировать споры за право владениям территориями и морем со всеми заинтересованными сторонами посредством переговоров в мирном ключе.[[136]](#footnote-137)Принятию решения Китая вернуться к переговорному процессу способствовало избрание на Филиппинах в июле 2016 г. нового президента Родриго Дутерете, который по сравнению с Бениньо Акино стремиться к сближению с КНР.[[137]](#footnote-138) На встрече министров иностранных дел АСЕАН в августе 2017 года Китай и страны АСЕАН подготовили и утвердили«рамочный проект» Кодекса поведения сторон в ЮКМ.[[138]](#footnote-139)Согласование этого проекта также хорошо показало, что для Китая важно согласовывать решения территориального спора только путем двусторонних переговоров со сторонами прямого интереса, так как это дает возможность Китаю за счет его политического веса занять более жесткие позиции по вопросам, в которых ее интересы расходятся с интересами её соседей. Так в ответ на предложение президента США **Дональда Трампа** стать посредником в разрешении территориального спора в Южно-Китайском море, Китай заявил, что страны региона сами в состоянии разобраться со своими проблемами и не согласен с вмешательством со стороны третьих стран в дела региона.[[139]](#footnote-140)

Таким образом, Китай через выступления лидеров на различных международных площадках и выдвижение новых внешнеполитических курсов показывает, что не стоит недооценивать его позиций в мире, давая понять крупным державам, что способен отстаивать свои интересы на мировой арене. Также миролюбивые заявления китайских государственных деятелей, развитие добрососедских отношений, участие Китая в различных международных организациях и выдвижение различных привлекательных инициатив - все это направлено на повышение международного авторитета и имиджа Китая, а также является хорошей ширмой и прикрытием на фоне его активных действий в территориальных спорах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

**2.3. Фактор США в территориальных спорах в ЮКМ и ВКМ**

Хоть Пекин и Вашингтон имеют прочные взаимозависимые торговые и инвестиционные связи, в их двусторонних отношениях остается политическая напряженность и отчетливо прослеживается геополитическое соперничество за влияние в АТР. В этом регионе, с одной стороны, видны интересы Соединенных Штатов сохранить правовые основы военного присутствия, а с другой – очевидно желание Китая укрепить и расширить свое влияние и обеспечить защиту собственных границ и суверенитета страны. Фактор присутствия Вашингтона в данных конфликтах привело к ужесточению линии Китая в территориальных спорах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Правительство США осознало, что позиции страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе уступают относительно быстро развивающемуся в экономическом и в политическом плане Китаю, поэтому требовалось сохранить свое доминирующее положение в данном регионе. В доктринальном документе «Поддержание американского глобального лидерства» при президенте Барака Обамы, произошло смещение фокуса американских интересов с Ближнего Востока на Азиатско-тихоокеанский регион. Объявленный Х.Клинтон в 2011г. «поворот на Восток» (pivotto Asia) обозначил новый этап внешнеполитического взаимодействия Вашингтона со странами Юго-Восточной Азии, что непосредственно сказалось на проблеме Южно-Китайского моря.[[140]](#footnote-141)Тогда Америка от дистанционирования перешла к повышению уровня передового базирования своих сил и увеличению морских учений с потенциальными союзниками США в ЮВА.[[141]](#footnote-142)Так, начиная с 2011г. не редкими заявлениями со стороны МИД КНР стали обвинения Вашингтона в нарушении территориального суверенитета Китая, когда китайские боевые корабли и истребители начали сталкиваться в спорных районах Парасельских островов с американскими эсминецами. На все обвинения Китая, Госдепартамент США говорит, что «Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом». Также Америка возобновила формирование военно-политических коалиций и перешла к активному посредничеству или открытой/завуалированной поддержке «малых и угнетенных стран» (Филиппин и Вьетнама), которые опасаются быстрых темпов развития китайской экономики и усиления позиций Китая в ЮКМ. [[142]](#footnote-143) Так, территориальные противоречия между Китаем и странами ЮВА помогли Вашингтону наладить контакты разных уровней с традиционными союзниками - Филиппинами и Вьетнамом - и интенсифицировать военное сотрудничество с ними, тем самым создав благоприятную ситуацию для сохранения и упрочения своих позиций в ЮВА.[[143]](#footnote-144)

Решающий моментом, который привел к ухудшению отношений между Китаем и США, произошел на встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в июле 2010 г. в Ханое. Государственный секретарь США, Х.Клинтон заявила, что США поддерживают свободу мореплавания и соблюдение международного права в Южно-Китайском море, выступают против применения силы любым из претендентов на острова. Также было отмечено, что США не поддерживают какую-либо из сторон в территориальных притязаниях и призвала решать эти споры на основе Конвенции ООН по морскому праву. Несмотря на внешне спокойный характер заявление Клинтон о том, что США хотят выступить посредниками в переговорах по уре­гулированию конфликта, все это вызвало негативную реакцию со стороны Китая: любые попытки Америки интернационализации конфликта идут в разрез с требованиями Китая в проведении двухстороннего формата урегулирования конфликта с каждой из сторон. Особое недовольство китайское руководство выразило по поводу создания некого «единого фронта» между США и странами АСЕАН, который имеет антикитайскую направленность.[[144]](#footnote-145)Однако реакция ряда соседних стран и пристальный интерес США к региону заставили Китай несколько смягчить свою линию.[[145]](#footnote-146)

После «Поворота на Восток» также наметился рост конкуренции США и КНР за влияние в Южно-Китайском море за счет реализации двух инициативы, которые наглядно показывают приоритеты обеих сторон в данном регионе. Первая – это создание Индо-Тихоокеанского региона (Indo-Pacific Region), продвигаемое США и их союзниками. Проект вызвал негативную реакцию у Китая, так как активизация Вашингтоном международной торговли через Индийский и Тихий океаны приведет к охране морских коммуникаций за счет размещения американских боевых кораблей в Малаккском проливе. В перспективе это приведет к американскому контролю над судоходными путями из Тихого океана в Индийский, что позволит ВМС США и их союзным военно-морским силам осуществить военно-морскую блока­ду Южно-Китайского моря с целью ослабления экономическо­го и политического потенциалов Под­небесной. Как было сказано выше, около 90% внешней торговли Китая осуществляется водным транс­портом, в том числе значительное коли­чество нефти и сжиженного природно­го газа поступает в страну по морю. В этой связи жизненно значение приобретает Малаккский пролив, через который проходит основной товарообмен Китая с остальным ми­ром. Осложнения прохода через этот пролив приведут к снижению внешнеторговых операций, от которых за­висят темпы роста национальной эко­номики, которые, в свою очередь, напрямую определя­ют внутриполитический климат в КНР. Поэтому для предотвращения блокировки пролива, Китай начал строить различную инфраструктуру и наращивать военное присутствие, что привело к ответному резкому росту активности ВМС США, которые выступают против попыток КНР ограничить действия иностранных флотов в этой части Южно-Китайского моря.[[146]](#footnote-147)Например, в августе 2017 г. эсминец «Джон С. Маккейн» военно-морских сил США прошел вблизи рифа Мэйцзи из состава островов Спратли, который Китай считает своим. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, обвинил США «в грубом нарушении суверенитета КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах».[[147]](#footnote-148) Похожий инцидент произошел в январе 2018 г., когда американский эсминец «Арли Бёрк» (USS Hopper) проплыл в 22 км от Скарборо-Шол — собрания островов в северной части Южно-Китайского моря, о чем стало известно благодаря китайским СМИ, которые стали прибегать к провокационному языку, называя проход корабля ВМФ США «бездумной провокацией», которая «закончилась позором». В ответ США неоднократно заявили, что американские действия осуществляются в соответствии с международным правом и не затрагивают суверенитет ничей страны и являются демонстрацией того, что США будут пролетать, проплывать и действовать везде, где это позволяют международные законы.[[148]](#footnote-149)

Другая инициатива – это создание Китаем «Морского шелкового пути», с которым американские военные связывают перспективу усиления военно-морского присутствия Китая в водах Мирового океана. «Морской шелковый путь» является частью мас­штабного проекта Китая – «Один пояс – один путь» – способного создать новую экономическую систему отдельной от США и от западных финансово-экономических институтов. Данная инициатива служить дипломатическим, экономическим и стратегическим целям: она позволит Китаю не только консолидировать стра­ну, укрепить отношений со странами, которые молчаливо дружественны Китаю (Малайзия, Камбоджа, Шри-Ланка и Пакистан), но и умиротворить соседние страны, которые возмущаются агрессивными действиями Китая в Южно-Китайском море, тем самым укрепив свое геополитиче­ские и геоэкономические позиций.[[149]](#footnote-150)

Таким образом, хоть у США нет прямых интересов в территориальном споре в Южно-Китайском море, попытки Китая установить суверенитет над Южно-Китайским морем рассматриваются как прямое посягательство на принцип «свободы и открытости». Будучи Тихоокеанской державой и государством-резидентом, Соединенные Штаты имеют национальные интересы в поддержании мира и стабильности, соблюдении международного права, свободе судоходства и беспрепятственной законной торговле в Южно-Китайском море. Усиление же внешнеполитической линии Китая и рост военно-морского потенциала страны создают отдаленную перспективу полного контроля КНР над Южно-Китайским морем, что вызывает озабоченность в Вашингтоне. Однако вмешательство США привело к еще большому росту военно-политической составляющей китайского присутствия в данных регионах и к ужесточению позиций по отстаиванию своих территориальных притязаний. С другой стороны, вмешательство США показало, что для Пе­кина важно не столько не восстановление исторической спра­ведливости в Южно-Китайском море, а скорее сохранить мирное положение дел в Южно-Китайском море, чтобы не допустить эскалацию конфликта и закрытие транспортных коммуника­ций, как системообразующего факто­ра экономического роста и политиче­ской стабильности страны.

В японо-китайское противостояние в Восточной Азии Соединенные Штаты с Японией связывает союзный договор 1960г., в соответствии с которым они обязаны защищать Японию в случае военного столкновения с Китаем. При этом американцы используют японские базы не только для защиты самой Японии, но и для поддержания мира и безопасности на Дальнем Востоке с учетом стратегических интересов США.[[150]](#footnote-151)Нынешний министр обороны США, Джейсон Мэттисон, в феврале 2017 г. подтвердил, что Соединенные Штаты будут соблюдать свои взаимные оборонные обязательства применительно к защите интересов Японии в территориальном споре с Китаем по поводу островов Сенкаку/Дяоюйдао в соответствии со ст. 5 Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией 1960 г.[[151]](#footnote-152) Примечательным является то, что в японо-американском заявлении по итогам встречи С. Абэ и Д. Трампа 10 февраля 2017 г. впервые было письменно заверено, что спорные острова Сенкаку подпадают под действие двустороннего Договора безопасности 1960 г., и США будут оказывать поддержку Японии в случае попыток третьей стороны отторгнуть острова из-под японского управления. Предыдущие администрации США ограничивались устными заверениями в поддержке Японии. Так Соединенные Штаты проявили большую готовность поддержать Японию в отстаивании ее морских требований, что не всегда имело место в отношении обязательств США перед Филиппинами. [[152]](#footnote-153)

В Японии на протяжении многих десятилетий, необходимость укрепления военно-политического союза с Соединёнными Штатами продолжает громко звучать во всех заявлениях и программных документах Токио. С другой стороны, хоть с правовой точки зрения Япония, в соответствии с 9 статьей Конституции, отказывается от самостоятельной военной роли, в последние годы происходит диверсификация внешней политики Токио в рамках курса премьер-министра С. Абэ на "нормализацию" страны и закрепление за Японией роли одного из региональных лидеров. Было сделано много шагов, чтобы «пробить брешь» в устоявшихся понятиях. С момента утверждения ряда концептуальных документов в области национальной безопасности в 2013г. важная роль начала отводиться отводится концепции "активного пацифизма". В английском переводе это звучит не просто как «активный» («active»), а как «упреждающий» («proactive»).[[153]](#footnote-154) Важным этапом стало принятие стратегии национальной безопасности Японии, где ключевыми угрозами стране впервые напрямую указываются действия Китая и КНДР в регионе, которые представляют собой угрозу для Японии и являются дестабилизирующим фактором для региональной безопасности в целом.[[154]](#footnote-155)В 2000-ые годы тезис о «китайской угрозе» опровергался в Японии на самом высоком уровне. Премьер-министр Д. Коидзуми (2001–2006 гг.) говорил: «Для Японии Китай – это не угроза, это шанс». В 2010 г. Китай по размерам ВВП стал второй экономической державой, потеснив Японию, которая продержалась на этом месте более сорока лет. Тогда экономическое возвышение Китая воспринималось Японией с ревностью и опасением за собственные экономические позиции. Сейчас же это опасение переросло в страх за военную безопасность страны. Согласно опросу газеты «Иомиури», 82% японцев считают Китай источником военной угрозы. Это даже выше показателей Северной Кореи (79%): а рост военного бюджета Китая за год на 12,2%, по результатам опроса той же газеты, вошел в список самых заметных событий 2014 г.[[155]](#footnote-156)

«Китайская угроза», связанная с быстрыми темпами развития китайской экономики и с усилением позиций Китая в международных делах, подрывает безопасность и стабильность в Северо-Восточной Азии, поэтому реакция на сложившуюся ситуацию стало усиление японо-американского военного союза и активизация их совместных военных учений. Америка, в рамках военно-политического союза, усилила разведывательные операции и патрулирования ВМС США, что еще больше привело к обострению регионального конфликта. Так, несмотря на то, что Китай со второй половины 2014 года говорит о необходимости формирования «дружественных японо-китайских отношений», подготовка к установлению китайского контроля над спорными островами продолжается. Воздушные силы и силы береговой охраны Китая стали чаще проникать в воздушное пространство и территориальные воды Японии вблизи спорных островов Сенкаку/Дяоюйдао. [[156]](#footnote-157)

В целом японо-китайские отношения сегодня можно охарактеризовать как крайне противоречивые. Дальнейшее развитие оборонной политики японского руководства и рост лидерских амбиций КНР могут в очередной раз обострить соперничество. Однако ряд факторов - сохраняющаяся экономическая взаимозависимость, участие в многосторонних диалоговых механизмах и т. п.- продолжают оказывать сдерживающее влияние на японо-китайское противостояние.[[157]](#footnote-158)

Администрация нового президента США **Дональда Трампа** меняет мягкий подход к Китаю, складывающийся на протяжении четырех десятилетий, когда реакция на действия Китая вокруг спорных островов назвали «невинными проходами» в надежде избежать раздражения Пекина. В новой стратегии национальной безопасности и в стратегии национальной обороны США, опубликованных в январе 2018 года, указано, что именно агрессивные действия Китая, а также России необходимо сдерживать или решительно на них отвечать, называя их, по сути, главными противниками США.[[158]](#footnote-159)На данный момент внешняя политика США непредсказуемая и изоляционистская, ввиду меркантильного и транзакционного подхода Д. Трампа к иностранным делам. Китаю в этой ситуации придется развивать еще большую «чувствительность» к тому, как воспринимаются его действия в территориальных спорах США, чтобы продемонстрировать провозглашаемую приверженность и решимость в направлении стабильности и процветания регионов.[[159]](#footnote-160)

Таким образом, подключение Вашингтона в территориальные споры в Южно-Китайском и в Восточно-Китайском морях, в ответ на усиление военно-политической составляющей китайского глобального присутствия, еще больше подогрело конфликты. Это привело к ужесточению позиций сторон этого узла противоречий, результатом чего стало колоссальное увеличение численности различного рода инцидентов и фактов противостояния государств в спорных акваториях и воздушных пространствах над ними. Чтобы защитить свои политические, экономические интересы и интересы в области безопасности в регионах, Соединенные Штаты резко выступают против наращивания Китаем новых образцов вооружения в армии и его агрессивного давления на соседей. Также у США есть обязательства перед союзниками в регионах, невыполнение которых могут подорвать гарантии безопасности США в АТР. В ответ же на американское «сдерживание» Китай только еще более жестко отстаивает свою позицию, так как он хочет показать, что Китай становиться мощной военной державой и, в соответствии со своей стратегией национальной безопасности, не собирается больше мириться с ростом любой другой силой в господстве над Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии.

**Глава 3. Способы утверждения Китаем своих прав на оспариваемые острова и акватории ЮКМ и ВКМ**

**3.1. Использование принуждения и давления Китаем в целях закрепления суверенитета над оспариваемыми островами и акваториями**

Официальные политические заявления пятого поколения руководителей Китая и проведение военных реформ в конце 2015г. – начале 2016 г. ознаменовали существенное расширение масштабов и амбиций военного потенциала страны и повышение роли военно-морского флота. [[160]](#footnote-161)На XIX съезде КПК в 2017г. Си Цзиньпин заявил, что власти КНР намерены в ближайшие десятилетия активно модернизировать Народно-освободительную армию (НОАК) Китая и наращивать ее потенциал: «будет повышена эффективность управления войсками, НОАК будет выведена из сферы ответственности ряда непрофильных задач и ее организационная структуру будет приведена к современным стандартам». В итоге, к 2035 году планируется создать современную обороноспособную армию(强军梦).[[161]](#footnote-162)

В мае 2015 г. была обнародована девятая «Белая книга» по вопросам национальной обороны КНР, которая предшествовала циклу масштабных военных реформ. В ней китайское правительство максимально полно высказалось о задачах военного строительства Китая и об угрозах национальной безопасности. Это было сделано в ответ на обвинения ряда западных стран и США в постоянном увеличении оборонного бюджета Китаем и в отсутствии прозрачности в вопросах военного строительства, ставя под сомнение необходимость такого усиления. Рост оборонного потенциала стремительно развивающегося Китая зачастую преподносятся в качестве свидетельства возрастающей «китайской угрозы».[[162]](#footnote-163)По данным китайских властей, в 2017 году оборонный бюджет Китая вырос на 7%, до 1,044 трлн юаней (около $152 млрд), что составило примерно 1,3% от ВВП страны. [[163]](#footnote-164) По данным исследовательского центра «Военное равновесие» (The Military Balance) 2017, совокупные затраты Китая на оборону в 2016 году составили $145 млрд, что сделало военный бюджет КНР вторым по размеру в мире (США потратили $604,5 млрд).[[164]](#footnote-165)

В этой связи в «Белой книге» Китай делает акцент на мирную направленность модернизации китайских вооруженных сил, на оборонительном характере военной политики, на приверженности мирному развитию и стремлению к построению «гармоничного мира». Также Китай привержен стратегической концепции «активной обороны», предполагающей отказ от инициирования войн или участия в агрессиях. Однако приоритетом китайской внешней политики остается обязательство сохранять суверенитет Китая и его территориальную целостность и предотвращать отделение любой части территории Китая. [[165]](#footnote-166)Так, в разделе, посвященном текущей ситуации и вызовам, Китай обвиняет США в дестабилизации АТР и обстановки в Восточной Азии (Япония). В списке вызовов национальной безопасности КНР указывается и территориальный конфликт в Южно-Китайском море.[[166]](#footnote-167) Китай акцентирует внимание на неправомерные действия сопредельных государств в отношении спорных островов: «другие страны придерживаются провокационного поведения, усиливая военное присутствие в незаконно оккупированных китайских островах, проводя частые морские и авиационные разведки. В связи с этим в "Белой книге" по обороне подчеркивается, что военно-морской флот НОАК переключит свое основное внимание на защиту дальнего моря.[[167]](#footnote-168)

Таким образом, «Белая книга по военной стратегии» была опубликована для того, чтобы, во-первых, продемонстрировать прозрачность в области военной модернизации. Заявляя о том, что страна по-прежнему будет сохранять приверженность поддержанию глобального мира и стабильности, Китай пытается снять подозрения международного сообщества о том, что военное строительство и модернизация несет в себе «китайскую угрозу». Во-вторых, показать высокое значение, которое китайское руководство придает военной модернизации по созданию высокоэффективной и сильной НОАК. Рост морского флота Китая обеспечит ему доступ к мировым ресурсам, рынкам сбыта и безопасности транспортных коридоров. Выход на морские просторы позволит Китаю вступить в клуб мировых держав, что станет определенным гарантом национальной безопасности Китая.. В-третьих, «Белая книга» продемонстрировала, что модернизация вооруженных сил и их переориентация, заключается в том, что необходима защита национальных интересов Китая, которые, уже выходят за рамки традиционной национальной территории и непрерывно распространяются на периферию и на воздушное и морское пространство. Поэтому Китай будет твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

В этой связи в территориальных спорах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях Китай для укрепления и расширения своего влияния наращивает и модернизирует свой военно-морской флот, как по качеству, так и по количеству, проводит показательные заходы военных кораблей и укрепляет военную инфраструктуру на спорных островах. По данным Министерства обороны США, Китай тратит на оборону в три раза больше, чем Япония (официальные бюджеты Китая и Японии на 2016 год составили $ 144,3 млрд против $47,2 млрд.).[[168]](#footnote-169) Очевидно, что слова и заявления высшего руководства страны о том, что Китай - "большой друг", он миролюбив и лишь восстанавливает свои суверенные права на территории, выглядят лишь ширмой при официальных заявлениях китайских властей о «переходе от береговой обороны к обороне в открытом море»[[169]](#footnote-170)и одновременном росте военно-морского потенциала и демонстративной подготовки к его возможному применению. Все эти действия вблизи спорных территорий никак не могут не пугать остальных участников конфликтов в спорных акваториях. Реакция Китая на обвинения сводится к словам одного из китайских экспертов, ЧжуанГуоту, который обвинил иностранных журналистов в "раздувании" деятельности Пекина в Южно-Китайском море: «Китай имеет право строить все, что ему нужно, на своей территории», добавив, что «военное развертывание Китая было не для военной экспансии, а для защиты своей безопасности и интересов».[[170]](#footnote-171)

Для усиления своего контроля в спорных акваториях в Южно-Китайском и в Восточно-Китайском море Пекин строит военную инфраструктуру близи спорных островов. Например, на острове Хайнань, который находиться рядом с оспариваемыми островами Спратли и Парасельским, создана военно-морская база Юйлинь. По данным нескольких китайских источников, в Восточно-Китайском море военные Китая строят крупные объекты вблизи островов Сенкаку (острова Наньцзи в провинции Чжэцзян), чтобы повысить готовность страны к реагированию на потенциальные военные кризисы. Благодаря масштабным гидротехническим и строительным работам по созданию, расширению и освоению искусственных островов Китай создает новую военную инфраструктуры и на них, тем самым улучшая свои способности по контролю близлежащих морских пространств. На представленных американскими ВМС аэрофотоснимкам, на рифе «Огненный крест» Китай построил взлетно-посадочную полосу, которая может принимать самые тяжелые гражданские и военные самолеты, а также ангары, контрольные вышки, вертолетные площадки.[[171]](#footnote-172) 10 июля 2016 года Китай заявил о создании четырех маяков на рифах Южно-Китайского моря и строительстве пятого.[[172]](#footnote-173)  В ответ на обвинения в милитаризации спорных районов, официальные китайские представители говорят, что строительство, которое Китай ведет на своей собственной территории призвано улучшить условия жизни и труда для тех, кто там живет, а также обеспечить безопасность и суверенитет страны.[[173]](#footnote-174) Так китайские чиновники отмечают, что маяки помогут судоходству в регионе при поиске и спасании судов, ликвидации последствий стихийных бедствий, повысят навигационную безопасность. В то время как эксперты, дипломаты и зарубежные морские офицеры полагают, что строительство маяков представляет собой стратегический шаг, который поможет поддерживать территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море.[[174]](#footnote-175)

Также китайское правительство наращивает вооруженную составляющую в ЮКМ и ВКМ. В ответ на обвинения в размещении военных объектов на территории спорных островов в Южно-Китайском море, Китай прокомментировал, что КНР обладает неоспоримым суверенитетом над островами в Южно-Китайском море, и, как следствие, размещение любых объектов, в том числе военных, не противоречит нормам международного права.[[175]](#footnote-176)Согласно докладам Инициативы по обеспечению прозрачности на море в Азии (Asia Maritime Transparency Initiative), на Парасельских островах, которые оспариваются Вьетнамом, базируются зенитный ракетный комплекс средней и большой дальности HQ-9 и YJ-62 острове Вуди и системы оружия ближнего действия.[[176]](#footnote-177)С начала 2016 г. Китай установил стационарные военно-морские пушки наземного базирования на форпостах, расположенных на островах Спратли - Джонсон, Гавен, Хьюз и рифы Куартерон. В 2017г. Китай разместил на спорных островах в Южно-Китайском море «не менее двух десятков» ракетных шахт с ракетами «земля — воздух».[[177]](#footnote-178)

В Восточно-Китайском море создана опознавательная зона противовоздушной обороны (ПВО), которая, по словам правительства США, привела к «эскалации» и «дестабилизации», изменив существующий статус-кво.[[178]](#footnote-179) В зоне оказались не только Сенкаку, но и остров Иодо (скала Сокотра), который оспаривается Южной Кореей.[[179]](#footnote-180)Китай и не отрицает возможность создания опознавательной зоны противовоздушной обороны и над Южно-Китайским морем. Так Министерство обороны Китая сообщило: «что касается объявления о создании такой зоны, то это будет зависеть от того, будет ли Китай сталкиваться с угрозами с воздуха и насколько высок уровень таких угроз», а также отметило, что установка ПВО является «правом суверенного государства».[[180]](#footnote-181)

Особое внимание Китай уделяет строительству авианосцев, которые способны обеспечить доминирование Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Так, в 2017г. на судоверфи города Далянь на воду был спущен первый авианосец «Проект 001А», полностью построенный в Китае. На вооружении Военно-морских сил НОАК находиться авианосец «Ляонин», купленный у России.[[181]](#footnote-182)

Народно-освободительная армия Китая часто проводит учения военно-морских и военно-воздушных сил вблизи спорных территорий с привлечением надводных кораблей, субмарин, военных самолетов и сил береговой охраны. А весь ход военно-морских учений и оценки ведущих китайских специалистов освещаются как во внутригосударственных СМИ, так и, в особенности, в иностранных СМИ ( в англоязычных изданиях официальной газеты «Жэньминьжибао», «Chinadaily») .На фоне предстоящего решения Постоянной палаты третейского суда Гааги по территориальным претензиям в регионе в 2016 г., Китай объявил о начале военных учений в Южно-Китайском море.[[182]](#footnote-183)В конце 2016 г. китайский авианосец «Ляонин» совершил военные учения в Желтом море, а затем в спорных территориях Южно-Китайского моря, что привлекло особое внимание США, Японии и Тайваня. [[183]](#footnote-184)Более того, китайские власти то ли намеренно, то случайно допускают утечки военной информации в прессу, что способствует еще большему росту опасений сопредельных государств. Так, например, по сообщению газеты «Chinadaily», контингент сил морского дозора Китая в акватории Южно-Китайского моря и в районе островов Спратли к 2020 г. будет увеличен с нынешних 9 тыс. до 15 тыс. человек, а патрульный флот станет насчитывать 350 судов в 2015 г. и 520 – в 2020 г. [[184]](#footnote-185)

Пекин целенаправленно расширяет масштаб своего военного присутствия и за счет постоянных патрулирований кораблей вблизи спорных островов и периодических демонстративных заходов в прибрежную зону. Особое место в этом занимают рыболовецкий флот, морская милиция, береговая охрана и морские ополченцы, которые спонсируются и поддерживаются китайскими военными. В отличие от морских сил НОАК, данные организации имеют большую свободу действий в защите прав на море. Пекин наращивает их вооруженную составляющую, поставляя «якобы» невоенные корабли и самолеты этим гражданским силам, которые впоследствии вооружаются крупнокалиберными пулеметами.[[185]](#footnote-186)

В Южно-Китайском море патрулирования и демонстративные заходы в спорные районы проводятся для мониторинга и охраны морских торговых путей, так как через акваторию и проливы ЮК моря проходит значительная часть китайского импорта нефти. Параллельно официальные представители китайской стороны заявляют, что Китай как никакая другая страна ценит и уважает свободу судоходства в акватории Южно-Китайского моря. В ответ на действия Пекина власти США периодически посылают в Южно-Китайское море боевые корабли, которые проходят в непосредственной близости от спорных островов, что неминуемо вызывает крайнее раздражение у Пекина. Данное противоборство приводит к опасным инцидентам, которые подогревают территориальный спор в ЮКМ. Так, в 2017г. два истребителя J-10 Военно-воздушных сил Китая пролетели в опасной близости и перехватили американский патрульный самолет над акваторией Южно-Китайского моря. По словам США, все операции проводятся в соответствии с международным правом, а также заявляют, что США будут летать, плавать и приводить операции, где позволяет им делать это закон.[[186]](#footnote-187)

В Восточно-Китайском море и в прилегающую зону вокруг островов Китай продолжает регулярно направлять береговую охрану и военно-морские суда. [[187]](#footnote-188)Так напряженная ситуация все еще остается, несмотря на иллюзию стабильной ситуации и создания нового статус-кво, за счет договоренностей Японии и Китая делить рыбные запасы на определенных участках района, осуществлять совместную разработку ресурсов морского дна и предварительно уведомлять о проведении научных исследований,[[188]](#footnote-189) Также участились полеты китайских ВВС возле границ Японии, на встречу к которым в ответ поднимаются японские самолеты. За период 2008–2013 гг. число таких полетов выросло с 31 до 415, т.е. в 13,3 раза. Также вокруг Сенкаку Китай организует военные демонстрации от 7 до 12 патрульных кораблей в водах.[[189]](#footnote-190) Например, в сентябре 2017г. четыре корабля береговой охраны Китая дважды проплыли вблизи спорных с Японией островов в Восточно-Китайском море.[[190]](#footnote-191)Один из последних прецедентов в 2018 г. случился в январе, когда власти Японии в водах поблизости от островов Сенкаку заметили четыре патрульных корабля военно-морских сил Китая. [[191]](#footnote-192)

Рыболовецкий флот, морская милиция и береговая охрана осуществляют не только патрулирование и сопровождение рыболовецких судов, но и препятствуют рыболовству и освоению нефтегазовых ресурсов и проведению нефте - и газо- разведки другими участниками конфликтов. Такие столкновения вызывают серьезную озабоченность не только потому, что сами участники экипажей могут быть ранены или требуются экстренные меры, но и потому, что права на рыбный промысел и на разведку и освоение ресурсов переплетаются с претензиями на суверенитет.

Препятствие проведению нефте- и газо- разведки Китаем другим участникам конфликта был зафиксирован только в 2011г. Данный инцидент привлек внимание США и международную общественность, что сильно повлияло на имидж Китая. Конфликт возник с Филиппинами по поводу месторождений природного газа, когда филиппинские нефтяные разведывательные суда подверглись преследованиям со стороны китайских судов в спорном районе Рид-Бэнк (ReedBank) в Южно-Китайском море. Давление со стороны китайского флота на акватории, прилегающие к Филиппинскому архипелагу, стало настолько сильным, что филиппинцы вынуждены были обратиться к США, которые связаны с Филиппинами Договором о взаимной обороне с 1951 года. При этом на все официальные филиппинские протесты, МИД КНР демонстративно молчал и никакого ответа не давал. Но когда конфликт между двумя странами начал широко обсуждаться в международной прессе с явно негативным для Китая оттенком, китайские власти прервали молчание, обвинили Филиппины в уничтожении несколько знаков, свидетельствовавших о принадлежности рифов и островов Китаю, и покинули филиппинские воды. Работы на участках Reed Bank были заморожены в 2014 году, после того как Филиппины потребовали международного арбитража по спору с Пекином. Решение Палаты Третейского суда в Гааге в июле 2016 года подтвердило право Манилы на доступ к морским месторождениям нефти и газовым полям в 370-километровой исключительной экономической зоне. Однако власти КНР отказываются признавать и исполнять решение Гаагского суда. В последнее время, после избрания на Филиппинах нового президента Родриго Дутерте, отношения между двумя странами начали налаживаться. Однако новые планы по развитию природных ресурсов в данном районе могут привести к очередному витку напряженности. [[192]](#footnote-193)

Рыболовные инциденты, связанные с конкуренцией между соперничающими рыболовными флотами за сокращающиеся ресурсы, являются обычным явлением в Южно-Китайском море. Так, рыболовные суда и суда береговой охраны Филиппин, Вьетнама ежедневно нарушают границы КНР, как и сами китайские судна, ведя ловлю рыбы в спорных водах. Инцидент весной 2017г. хорошо еще раз продемонстрировал, что Китая готов применить силу для запугивания других стран. Согласно докладам, китайская береговая охрана семь раз обстреляла филиппинский рыболовецкий траулер «Принцесса Иоганна», когда судно работало вблизи искусственного острова рифа Гавен в цепи островов Спратли, который недавно был построен Китаем.[[193]](#footnote-194) Китайское правительство не раз в одностороннем порядке вводило запрет на рыболовство в акватории спорных островов, а в 2016 г. Верховный народный суд КНР принял постановление, согласно которому все иностранные граждане, ведущие незаконный рыболовецкий промысел в водах КНР могут быть задержаны и лишены свободы сроком до 1 года. Ужесточение наказания и разрешение на использование силы китайской береговой охраны связано с судебным процессом, инициированного Филиппинами в 2013г.[[194]](#footnote-195)

Однако в Восточно-Китайском море Пекин с 2013г. пытается контролировать эти инциденты. Так, упомянутый выше инцидент в 2010 г. продемонстрировал значительную эскалацию конфликта, когда китайский рыбак намеренно столкнулся с японскими судами береговой охраны. Возникший спор сыграл большую роль в усилении напряженности в Восточно-Китайском море, поэтому такой сценарий может вновь создать серьезную угрозу региональной безопасности. Но, тем не менее, предотвратить возникновения таких инцидентов неизбежно. Проблема заключается в том, что китайское правительство ограничивает рыболовство в большей части Восточно-китайского моря на протяжении большей части года, что приводит к тому, что большое число китайских рыболовных экипажей начинают незаконно заходить в прилегающую зону и территориальное море вокруг островов Сенкаку. Так инцидент произошел в 2016г., когда более двухсот рыболовецких судов вошли в спорные воды вокруг островов Сенкаку / Дяоюйдао в ВКМ. В ответ на протесты и заявления Министерство иностранных дел Японии, китайские официальные представители ответили, что они «надеются на то, что Японская сторона хладнокровно отнесется к нынешней ситуации, вместо того чтобы предпринимать действия, которые могут привести к росту напряженности или осложнению ситуации, и вместе с нами будет прилагать конструктивные усилия для обеспечения стабильности в соответствующих водах». В результате, видно, что официальному руководству страны важно не привести к эскалации конфликта в ВКМ.[[195]](#footnote-196)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Китай взял курс на проецирование военной мощи в территориальных спорах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Расширяя и интенсифицируя свою военно-морскую активность в прилегающих к акваториях и на самих спорных островах, проводя там военные учения, осуществляя сбор информации и осуждая аналогичные действия других сторон, Китай обеспечивает себе верховенство и доминирование в ЮКМ и ВКМ. В ответ на обвинения китайское правительство прикрывается заявлениями о том, что эти проекты направлены на улучшение условий жизни и работы тех, кто находится на форпостах и занимается рыболовством, а также обеспечивают безопасность судоходства и разведывательных мероприятий. В случае обострения конфликтов Китай сможет за счет имеющихся у него вооруженных сил сможет не только надавить на сопредельные страны, но и сократит время, необходимое для их развертывания. Также сравнивая какие силовые методы Китай применяет в ЮКМ и ВКМ, можно сделать вывод о том, что с 2013г. Пекин снизил напряженность в Восточно-Китайском море. Однако это временное снижение не должно истолковываться как постоянная стабилизация региональной безопасности.

**3.2 Несиловые способы утверждения Китаем своих прав на оспариваемые острова и акватории ЮКМ и ВКМ**

Вместе с целенаправленным расширением масштабов своего военного присутствия в ЮКМ и в ВКМ Китай в отношении спорных островов в ЮКМ начал предпринимать новые комплексные меры по беспрецедентному наращиванию своего присутствия за счет различных административных, инфраструктурных, экономических и общественных мер.

Примером административных мер является создание в 2007г. китайскими властями административного района Саньша с юрисдикцией над островами Макклсфилд, Парасельскими островами и островами Спратли. В июне 2012 года правительство КНР повысило статус островов Сиша и Наньша с уровня уезда до округа в составе китайской провинции Хайнань.[[196]](#footnote-197) На популярных онлайн-картах (Google Maps) спорные острова Парасель и Спратли в Восточном море и острова Дяоюйдао в Восточно-Китайском море не включены в китайскую территорию и названы только английскими именами, в отличие от других бесспорных китайских территорий, которые имеют как английское название, так и китайское. На китайских паспортах, где изображена карта страны, Парасельские острова и острова Спратлив Южно-Китайском море были изображены как китайская территория. [[197]](#footnote-198)После того, как было объявлено решение Гаагского арбитража по поводу конфликта в Южно-Китайском море, долгое время на Weibo и WeChat ходил демотиватор, на котором показана карта Китая с девятипунктирной линией с лозунгом: "Мы не можем потерять ни одного пункта".[[198]](#footnote-199) Также особое возмущение вызвал инцидент с картами каталогов японской сети магазинов Muji-brand, где обычно указывалось количество открывшихся магазинов в Китае. На них китайский представитель магазинов японской марки указал острова Сенкаку как китайская территория. [[199]](#footnote-200)

Масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию, расширению и освоению искусственных островов в Южно-Китайском море направлены не только на расширение площади территорий, но и на решение геологическо-юридических проблем. Как было сказано выше, большинство островов архипелагов Спратли и Парасельских составляют скалы, отмели, которые на протяжении веков, до проведения строительных мероприятий Китаем, никогда не были кем-то постоянно заняты и эффективно не использовались. Юридическая проблема заключается, в определении являются или не являются эти скалы частью острова или материка и с чем они под водой соединяется. Если же это не связанная с островом скала – то согласно Конвенции 1982г. к островам и вокруг них не может устанавливаться ИЭЗ и границы шелфа. Чтобы избежать этих юридических тонкостей и добиться статуса островов, Китай начал осваивать рифы, скалы и расширять имеющиеся острова, строя там военные базы и поселения. Более того, он начал превращать острова в отмели, насыпая землю и меняя тем самым очертания экономических зон. Засыпая и покрывая коралловые рифы песком и бетоном, не заботясь о серьезном ущербе окружающей морской экосистеме, Китай превратил 5 из 8 оккупированных им в 1988 и 1994 гг. рифов в южной части архипелага Спратли в пригодные для жизни острова. Интересным случаем представляется искусственно созданный насыпной остров Суби в Южно-Китайском море в 2016г. Китай превратил риф, который во время приливов погружался под воду, в остров. Но в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, государства не могут устанавливать 12-мильные территориальные воды и 200-мильную исключительную экономическую зону вокруг искусственных островов, построенных на ранее затопляемых рифах. Право на это дают лишь естественные острова, обладающие минимальным набором условий для обитания людей.[[200]](#footnote-201)

На созданных Китаем насыпных островах в Южно-Китайском море китайское правительство санкционирует строительство, как военной инфраструктуры, так и промышленных комплексов и гражданских объектов, тем самым наращивая свое присутствие в спорном районе. Как отметил на военно-морской конференции в Австралии командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Гарри Харрис: «тактика Китая по созданию и расширению искусственных островов сродни возведению «песочной Великой Китайской стены» в ЮКМ».[[201]](#footnote-202) Конечно, действия Китая не являются чем-то новым в регионе – и Вьетнам, и Филиппины предпринимали аналогичные меры по закреплению на островах. Вызывает тревогу именно масштабы китайской операции. Согласно докладу, опубликованному в декабре на веб-сайте Национальной службы морских данных и информации и ежедневного издания Жэньминьжибао, строительство в Южно-Китайском море в Китае в 2017 году охватило около 290 000 квадратных метров.[[202]](#footnote-203)На острове Вуди (Юнсиндао永兴岛), который является самым большим из Парасельских островов и оспаривается Вьетнамом, еще с 1990-х гг. имеется аэродром, а в последние годы [был построен](http://www.citi.io/2016/06/17/chinas-sansha-an-island-that-aims-to-claim-the-sea/) большой город Саньша, получивший статус уездного центра.[[203]](#footnote-204)

Для «цивилизации» оспариваемых островов и отрицания обвинений в адрес Китая в их милитаризации, правительство Китая открывает новые школы, больницы, стадионы, организовывает различные культурные мероприятия для местных жителей на оспариваемых островах. Местные законодательные органы Саньша, чтобы привлечь новых жителей, приняли постановление, согласно которому в январе 2016 года, были приняты административные меры по бесплатному предоставлению гражданам Саньша услуг, начиная от водоснабжения, электроснабжения и канализации и заканчивая сетью Wi-Fi. [[204]](#footnote-205) В дополнение к улучшению условий жизни гражданского и военного населения на островах и рифах три крупнейших телекоммуникационных операторов Китая – China Mobile, China Unicom и China Telecom – провели модернизацию системы гражданской связи на островах Сиша и Наньша. [[205]](#footnote-206)На острове Вуди Кинокомпания Хайнань (Hainan Film Company) построила кинотеатр, который посетило уже более 200 китайских кинозрителей. В марте 2016 года Пекин заявил, что высадят на спорных островах около полумиллиона деревьев.

Следующий шаг по «цивилизации» Китаем островов - привлечение частных инвесторов для поддержки строительства гражданской инфраструктуры за счет низких налогов. Так в 2016г. в Санше зарегистрировано около 119 компаний. Уже сейчас местные власти планируют инициировать ряд программ государственно-частного партнерства, в связи с тем, что Саньша был назван важным узлом морского Шелкового пути в Китае.[[206]](#footnote-207)

Шаги по укреплению территориальных претензий Китая предпринимаются и в туристической сфере. Так, власти провинции Хайнань, которые проводят модернизацию туристической индустрии и планируют превратить провинцию к 2020г. в центр международного туризма и потребления, пытаются превратить острова Наньша и Сиша в ЮКМ - одну из самых опасных в мире горячих точек - в туристический центр. Так, благодаря публичным кампаниям в средствах массовой информации по призыву китайских туристов присоединиться к патриотически-тематическим круизным турам на острова в ЮКМ с 2013 г. около 17 000 китайских туристов отправилось в четырехдневный круиз на Парассельские острова. Не позднее 2020 г. планируется связать спорные острова и провинцию Хайнань регулярными круизными маршрутами. [[207]](#footnote-208) Интересно, что помимо осмотра достопримечательностей на этих патриотически-тематических круизных турах, китайские граждане должны подписать длинный бумажный свиток, чтобы показать свою поддержку суверенитета территории Китая и спеть гимн Китая на спорных островах. Для них это не является чем-то из ряда вон выходящие, так как острова в ЮКМ занимают важное место в сердцах китайских туристов. Это подтверждают слова опрошенных журналистом китайцев, которые, зная о текущих спорах Китая с другими странами, нисколько не сомневаются, что Парассельские острова принадлежат Китаю и «являются важной частью истории страны». Более того, они считают, что «если я не могу взять в руки оружие» для защиты суверенитета Китая, «то могу своим посещением показать их принадлежность к Китаю». Несмотря на устойчивый спрос и поток туристов, китайские власти все еще настороженно относятся к вопросам безопасности. Например, пассажиров проверяют, на острова запрещено брать беспилотную камеру для аэрофотосъемки, а также только китайцы с материка разрешено посещать острова. [[208]](#footnote-209)

Амбициозный план Китая по увеличению своего гражданского присутствия в Южно-Китайском море включает в себя открытие построенного аэропорта на острове Юнсин (Вуди) для гражданских рейсов, который использовался исключительно военными самолетами. Также дальнейшему продвижению туризма и развитию туристической инфраструктуры будут способствовать такие туристические услуги, как свадьбы, серфинг, рыбалка и дайвинг. Для привлечения граждан хайнаньские чиновники хотят еще создать национальный морской парк в Южно-Китайском море. По словам самих же представителей Южной провинции Хайнань, национальный парк в регионе может улучшить осведомленность людей о важности региона, а также способствовать защите морской экологии. Однако стоит отметить, что Китай сам наносит непоправимый экологический ущерб Южно-китайскому морю в результате своих широкомасштабных усилий по мелиорации земель. [[209]](#footnote-210)

Для постоянного присутствия Китай строит инфраструктуру для проведения нефте- и газо- разведки в акваториях спорных островов в ЮКМ и ВКМ. В конфликте с Японией увеличение количества китайских нефтегазовых разведочных и буровых установок стало одной из наиболее актуальных тенденций. Многие из этих нефтяных и газовых установок находятся на средней линии ВКМ, которая, по мнению Японии, является границей между ее континентальным шельфом и шельфом Китая. Как полагают эксперты, на этих буровых установках содержатся передовые радиолокаторы, вертолетные площадки и другие объекты, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях. Это все больше беспокоит Токио, так как такое оснащение стационарных платформ могут быть использованы НОАК для проецирования военной силы в ВКМ.[[210]](#footnote-211)

В ЮКМ, в отличие от ВКМ, где Пекин размещает мобильные платформы для добычи нефти и газа, располагает непередвижные платформы, которые фактически фиксируют позиции Китая на спорные акватории.  Постоянное расположение буровых установок в Восточно-Китайском море может служить аналогичной функции, обеспечивая постоянное присутствие и тем самым помогая китайским операциям в Восточно-Китайском море. Примером является серьезный конфликт между Китаем и Вьетнамом, который произошел в Южно-Китайском море в мае 2014 года. Китайская национальная оффшорная нефтегазовая корпорация (CNOOC) завершила строительство в Южно-Китайском море крупнейшей в Азии морской глубоководной газовой платформы «Хайян Шию 981» (Haiyang Shiyou 981 - HYSY 981).[[211]](#footnote-212)Действия КНР привели к погромам в центральных и южных районах Вьетнама, где был нанесен серьезный ущерб китайским торговым и промышленным предприятиям. Этот конфликт стал самым неприятным моментом в отношениях между двумя странам за последние десятилетия. В январе 2016 года буровая платформа HYSY 981 была введена в район Тонкинского залива, в котором между странами проходит процесс демаркации границ. [[212]](#footnote-213) Данные действия Китая, по словам представителей посольства КНР в Ханое, еще больше осложняют ситуацию в Южно-Китайском море. [[213]](#footnote-214)

Таким образом, вместе с расширением деятельности по мелиорации земель и военного потенциала для утверждения своего суверенитета в ЮКМ и ВКМ, Китай применяет различные несиловые методы для давления на других участников конфликтов. В ЮКМ китайские власти делают упор на «цивилизацию» спорных островов, интегрируя туда свой гражданский потенциал, строя инфраструктуру и привлекая нефтяные компании. Созданный «гражданский щит» предотвращает возможность нанесение военного удара зарубежными странами. Также, если эти туристические, инфраструктурные и финансовые проекты в ЮКМ будут постепенно открыты и для международных частных инвесторов, это узаконит присутствие Китая на спорных островах. В ВКМ китайские власти для демонстрации своих претензий на спорные острова, которые заняты Японией,  пока используют только мобильные буровые платформы для добычи нефти и газа, которые располагаются на границе континентального шельфа Японии.

**Заключение**

Во-первых, оспариваемые острова в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях имеют важное стратегическое и экономическое значения для Китая. Со стратегической точки зрения, в ЮКМ важную роль играют морские торговые линии связи из Индийского океана в Тихий, по которым перевозят более половины тоннажа торгового флота в мире. Особую значимость для Китая представляет Малаккский пролив, который является единственным кратчайшим выход для страны в Индийский океан. Контроль над морскими коммуникациями и торговлей в ЮКМ  за счет базирования военно-морского флота Китая на спорных островах, позволит Китаю воздействовать на процессы в системе мировой экономики и политики, а также в полной мере реализовать выдвинутый Си Цзиньпином проект «Один пояс, Один путь». С экономической точки зрения, важность представляют залежи значительных запасов нефти, природного газа, минеральных ресурсов в спорных акваториях ЮКМ и ВКМ. Для Китая, который уделяет приоритетное внимание увеличению потребления природного газа для снижения высокого уровня загрязнения от использования угля, добыча и освоение этих месторождений имеет важное значение. Также различные биоресурсы в ЮКМ способны гарантировать продовольственную безопасность Китая;

Во-вторых, специфика подхода китайского руководства к разрешению территориальных споров в ЮКМ и в ВКМ заключается в том, что из-за отсутствия у Китая убедительных доказательств и правовых оснований для передачи островов в ЮКМ и ВКМ под свою юрисдикцию, китайские власти всячески стараются затягивать решения территориальных вопросов. Для этого они прибегают к различным методам давления на стороны конфликтов, демонстрируя упорное нежелание проводить справедливое и комплексное размежевание спорных районов и бойкотируя привлечение третьих сторон. Однако пример Гаагского суда по поводу ЮКМ показал, что, с другой стороны, Китай под пристальным внимание международного сообщества согласен снижать жесткую риторику и идти на достижение формального консенсуса, так как это может негативно сказать на его имидже в мире и на экономику страны;

В-третьих, сравнивая подходы китайского руководства к разрешению территориальных споров в ЮКМ и ВКМ, выяснилось, что в морском споре в ВКМ Пекин проявляет большую осторожность, так как он имеет дело с более сильным противником, который имеет тесные политические и военные связи с Вашингтоном и существует риск эскалации националистических настроений и подрыва не без того хрупкого общественного порядка внутри страны;

В-четвертых, с приходом к власти Си Цзиньпина обозначился рост экономического потенциала Китая и стремление страны к ее возвышению и превращению в великую державу и в региональный центр силы. Эти изменения отношения Китая к своему облику напрямую связаны со стремлением высшего руководства Китая отстаивать свои национальные интересы в территориальных конфликтах в ЮКМ и ВКМ;

В-пятых, рост внешнеполитической агрессивности и жесткости Китая неразрывно связан с ростом комплексной национальной мощи страны и с влиянием военных и нефтяных групп на решения китайского руководства;

В-шестых, агрессивные действия Китая в территориальных спорах в ЮКМ и ВКМ высшее руководство страны камуфлирует за счет различных миролюбивых заявлений, концепций о принципах сохранения стабильности и мира, участия в различных международных организациях и предложений странам-участникам конфликтов экономически выгодных проектов. Позиционируя себя на международной арене как «большой друг» и «мирно поднимающаяся держава», создавая атмосферу партнерства, добрососедства и взаимного доверия со сопредельными странами, Китай формирует позитивный имидж страны и создает хорошую ширму для прикрытия его агрессивных действий в территориальных спорах;

В-седьмых, присутствие США в территориальных спорах в ЮКМ и ВКМ в ответ на усиление военно-политической составляющей китайского глобального присутствия, привело к еще большему ужесточению позиций сторон, росту противоречий и увеличению беспрецедентного наращивания Китаем своего присутствия на спорных островах. Результатом чего стало колоссальное увеличение численности различного рода инцидентов и фактов противостояния китайских и американских сил в акваториях и в воздушных пространствах над спорными островами;

В-восьмых, Китай в территориальных спорах в ЮКМ и ВКМ применяет силовые и несиловые методы для достижения своих национальных интересов и для расширения своего влияния. Силовые включают в себя наращивание военного присутствия страны в спорных районах: увеличение военно-морского и воздушного контингента вблизи или на самих спорных островах, проведения военных учений с потенциальными союзниками Китая, демонстративные заходы военных судов и ВМС Китая в спорные акватории, строительство военной инфраструктуры. Несиловые меры по наращиванию китайского присутствия включают в себя различные административные, инфраструктурные, экономические и общественные средства, которые можно охарактеризовать как «прибрежная дипломатия» Китая;

В-девятых, сравнивая какие силовые методы Китай предпринимает в ЮКМ и ВКМ, можно сделать вывод о том, что с 2013г. Китай в основном сосредоточил свои усилия в Южно-Китайском море. Однако это временное снижение не должно истолковываться как постоянная стабилизация региональной безопасности. Китайские лидеры имеют тенденцию продвигать свою повестку дня в одном регионе, одновременно проявляя сдержанность в других. Поэтому с завершением китайских проектов в Южно-Китайском море Пекин, возможно, усилит давление на участников конфликта в Восточно-Китайском море;

В-десятых, с приходом Си Цзиньпина в ЮКМ амбиции и стремления китайских военных занять спорные острова и районы за счет военных средств сдерживаются экономическими, политическими и дипломатическими интересами Китая в ЮВА. В связи с этим, Китай в ЮКМ прибегает больше к несиловым методам для отстаивания территориальных претензий.

**Список источников и литературы:**

**Источники**

1. Итоги G7 не понравились Китаю/ Газета.Ру – 2016.URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/05/28\_a\_10696451.shtml (дата обращения: 23.03.2018)
2. Китай будет применять силу в отношении иностранных рыбаков/ ИА REGNUM.URL:https://regnum.ru/news/polit/2162539.html (дата обращения: 19.04.2018)
3. Китай в борьбе за моря и океаны/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL:<https://regnum.ru/news/polit/2270557.html> (дата обращения: 15.03.2018)
4. Китай выпустил стрелялку про конфликт с Японией/ BBC- 2013. URL: <https://www.bbc.com/russian/international/2013/08/130801_chinese_online_game_targets_japan> (дата обращения: 17.03.2018)
5. Китай завершил строительство маяков в спорном Южно-Китайском море/ Mortrans.info.URL:http://mortrans.info/analytics/kitaj-zavershil-stroitelstvo-mayakov-v-spornom-yuzhno-kitajskom-more/ (дата обращения: 15.03.2018)
6. Китай начал учения ВМФ на спорных территориях в Южно-Китайском море/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL:https://regnum.ru/news/polit/2153202.html (дата обращения: 20.04.2018)
7. Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета/ REGNUM.URL:<https://regnum.ru/news/polit/2309091.html>(дата обращения: 02.03.2018)
8. Китай построил ракетные шахты на островах в Южно-Китайском море/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL:<https://regnum.ru/news/polit/2241803.html>(дата обращения: 15.03.2018)
9. Китай стремится к конфронтации в Южно-Китайском море/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL:<https://regnum.ru/news/polit/2371995.html> (дата обращения: 09.03.2018)
10. Китайские корабли вторглись в район спорных с Японией островов/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL: <https://regnum.ru/news/polit/2325980.html> (дата обращения: 15.03.2018)
11. Китайские патрульные корабли вновь подошли к спорным островам Сенкаку/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL:<https://regnum.ru/news/polit/2364907.html> (дата обращения: 15.03.2018)
12. Китайский авианосец «Ляонин» закончил маневры в Южно-Китайском море/ИА REGNUM.URL:https://regnum.ru/news/polit/2222630.html (дата обращения: 20.04.2018)
13. КНР возвел маяки в Южно-Китайском море вокруг спорных островов / [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL:https://regnum.ru/news/polit/2155354.html (дата обращения: 15.03.2018)
14. КНР ждут новые препятствия в Южно-Китайском море/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL:<https://regnum.ru/news/polit/2377247.html> (дата обращения: 18.04.2018)
15. Кодекс поведения в Южно-Китайском море вскоре может обрести плоть/ REGNUM.URL: /https://regnum.ru/news/polit/2344780.html(дата обращения: 17.03.2018)
16. МИД КНР "крайне недоволен" заявлением G7/ ТАСС- 2016.URL:http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3319375 (дата обращения: 22.03.2018)
17. МИД КНР: оборонные сооружения на островах Спратли — суверенное право Китая/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL:<https://regnum.ru/news/polit/2255763.html> (дата обращения: 15.03.2018)
18. Нефть подогревает милитаризацию Южно-Китайского моря/ Рамблер - 2018. URL:<https://news.rambler.ru/economics/39391029/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink> (дата обращения: 17.03.2018)
19. Пекин оставил за собой право размещать любые объекты на островах в ЮКМ / [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL:<https://regnum.ru/news/polit/2242029.html> (дата обращения: 15.03.2018)
20. Си Цзиньпин: Китай должен стать модернизированным государством к 2050 году/ РИА Новости.URL: <https://ria.ru/world/20171018/1507045960.html> (дата обращения: 04.03.2018)
21. СМИ: Китай может создать опознавательную зону ПВО в Южно-Китайском море/ Деловая Газета Взгляд.URL:https://vz.ru/news/2016/6/1/813747.html (дата обращения: 15.03.2018)
22. Собирать "китайские силы", чтобы ухватить "китайскую мечту"//[People's Daily Online](http://en.people.cn/102840/8347294.html).URL: http://russian.people.com.cn/95181/8213694.html(дата обращения: 04.03.2018)
23. США подтвердили, что острова Сенкаку попадают под договор о безопасности с Японией/ТАСС.URL://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3994874 (дата обращения: 18.04.2018)
24. Территориальные претензии Китая на китайском паспорте. Индийский и вьетнамский взгляд/ Portalostranah.ru. URL:http://www.portalostranah.ru/view.php?id=263 (дата обращения:08.03.2018)
25. Туристы из КНР отправятся к спорным островам в Южно-Китайском море/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL:<https://regnum.ru/news/polit/2147863.html> (дата обращения: 21.04.2018)
26. Филиппины: Китай отказался от экспансии в Южно-Китайском море/ИА REGNUM.URL:<https://regnum.ru/news/2236032.html> (дата обращения: 05.03.2018)
27. Японский премьер призвал к прямому диалогу с Китаем по поводу спорных островов/ТАСС-2013.URL:<http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/551725> (дата обращения: 23.03.2018)

**На иностранном языке**

1. «South Sea arbitration, who cares?» – Defiant militaristic music video gains traction in China/ Hong Kong Free Press- 2016. URL: <https://www.hongkongfp.com/2016/07/12/video-south-sea-arbitration-who-cares-defiant-militaristic-music-video-gains-traction-in-china/> (дата обращения: 08.03.2018)
2. Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China/ Office of the secretary of defense - 2017.URL: <https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2015_China_Military_Power_Report.pdf>
3. Cambodia, China sign trade deal/Xinhuanet- 2016.URL: <http://www.xinhuanet.com/english/2016-09/09/c_135675667.htm> (дата обращения: 04.04.2018)
4. China building 'great wall of sand' in South China Sea/ BBC-2015.URL: <http://www.bbc.com/news/world-asia-32126840> (дата обращения: 05.04.2018)
5. China to expand land reclamation activities in South China Sea, say experts/ The Straits Times.URL:http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-to-expand-land-reclamation-activities-in-south-china-sea-say-experts (дата обращения: 07.04.2018)
6. Chinese military reportedly building facilities on islands near Senkakus/ The Japan Times.URL:https://www.japantimes.co.jp/news/2014/12/22/national/politics-diplomacy/china-sources-say-military-building-facilities-islands-near-senkakus/ (дата обращения: 15.03.2018)
7. CNOOC to offer 9 blocks in S. China Sea for joint exploration/ GlobalTimes- 2013. URL: <http://www.globaltimes.cn/content/717464.shtml> (дата обращения: 17.03.2018)
8. Contested areas of South China Sea likely have few conventional oil and gas resources/ U.S. Energy Information Administration URL: [https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10651 (дата](https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10651%20(дата) обращения: 04.03.2018)
9. East China Sea / U.S. Energy Information Administration URL:https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=ECS (дата обращения: 05.03.2018)
10. G7声明提及东海南海 中国召见7国驻华使节抗议/Sohu.com - 2016.URL:http://www.sohu.com/a/68977043\_115427 (дата обращения: 22.03.2018)
11. How uninhabited islands soured China-Japan ties// BBC News. URL: [http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11341139 (дата](http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11341139%20%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения: 19.03.2018)
12. In the matter of the South China Sea arbitration/ The South China Sea Arbitration award of 12 July.URL:https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf (дата обращения: 20.03.2018)
13. Japan defends Muji in scrap with China over catalogue map missing disputed isles/South China MorningPost.URL:http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2131364/japan-defends-muji-scrap-china-over-catalogue-map (дата обращения:08.03.2018)
14. Japan: 7 Chinese Coast Guard Ships, 230 Fishing Boats in Disputed East China Sea Waters/The Diplomat-2016.URL: https://thediplomat.com/2016/08/japan-7-chinese-coast-guard-ships-230-fishing-boats-in-disputed-east-china-sea-waters/ (дата обращения: 09.04.2018)
15. Japanese Territory/ Ministry of Foreign Affairs of Japan.URL:http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/index.html (дата обращения: 05.03.2018)
16. On a disputed South China Sea island, Beijing unveils a high-tech cinema/ The Straits Times. URL:http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/on-a-disputed-south-china-sea-island-beijing-unveils-a-high-tech-cinema (дата обращения: 03.03.2018)
17. South China Sea / U.S. Energy Information Administration URL: [https://www.eia.gov/beta/international/analysis\_includes/regions\_of\_interest/South\_China\_Sea/south\_china\_sea.pdf (дата](https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения: 05.03.2018)
18. South China Sea islands expect better telecom services/ XinhuaNetNews. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/02/c\_136944795.htm (дата обращения: 03.03.2018)
19. Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense. Department of Defense January 2012. URL: http://www.defense.gov/news/Defense\_Strategic\_Guidance.pdf (дата обращения: 12.04.13)
20. 中国商务部组织贸易促进团赴柬埔寨开展经贸交流/[CCTV.com](http://www.cntv.cn/special/guanyunew/PAGE1381886879510187/index.shtml) - 2016.URL:http://news.cctv.com/2016/10/12/ARTIAcllD7uDhP9G50IM7edt161012.shtml(дата обращения: 04.04.2018)
21. 中国梦，人民的梦 — 国家主席习近平在十二届全国人大一次会议闭幕会讲话/[People's Daily Online](http://en.people.cn/102840/8347294.html).URL:[http://lianghui.people.com.cn/2013npc/n/2013/0317/](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flianghui.people.com.cn%2F2013npc%2Fn%2F2013%2F0317%2F&cc_key=)c357183-20816399.html (дата обращения: 04.03.2018)
22. 中国的军事战略//中华人民共和国国务院新闻办公室-2015.URL: <http://www.gov.cn/zhengce/2015-05/26/content_2868988.htm> (дата обращения: 17.03.2018)
23. 人民日报：坚定不移走和平发展道路 推动构建人类命运共同体 / People.cn- 2018.URL:http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0314/c1003-29866045.html (дата обращения: 07.04.2018)
24. 吴荣奎 多地民众围堵抵制肯德基 网友：不是爱国是闹事/ 吴荣奎// SohuNews -2016. URL:<http://news.sohu.com/20160719/n459870453.shtml> (дата обращения: 17.03.2018)
25. 戴秉国出席中美智库南海问题对话会开幕式并发表主旨演讲/ChinaNews.URL:http://www.chinanews.com/gn/2016/07-06/7929447.shtml (дата обращения: 20.03.2018)
26. 新华社全文播发习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告/ CNR- 2017. URL:http://china.cnr.cn/news/20171028/t20171028\_524003229.shtml (дата обращения: 02.04.2018)
27. 新华锐评：折腾自己不是爱国 / XinhuaNet- 2016. URL:<https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/www.xinhuanet.com/politics/2016-07/18/c_129156547.htm> (дата обращения: 17.03.2018)
28. 李君如：论“中国梦”与改革开/ 中国共产党新华闻/ [People's Daily Online](http://en.people.cn/102840/8347294.html).URL:http://theory.people.com.cn/n/2013/0527/c49150-21621483.html(дата обращения: 04.03.2018)
29. 陈望 海南成立国际旅游岛智库联盟 为海南改革发展贡献智慧/陈望//ChinaDailyNews – 2017. URL:http://cnews.chinadaily.com.cn/2017-03/15/content\_28567165.htm

**Литература**

1. А. Разинцева «Газпром» втянут в территориальный спор между Китаем и Вьетнамом / Разинцева А.//Ведомости-2013. URL:<https://www.vedomosti.ru/business/articles/2012/06/28/gazprom_vtyanut_v_terrotorialnyj_spor_mezhdu_kitaem_i> (дата обращения: 17.03.2018)
2. Азиатско-Тихоокеанский узел: Южно-Китайское море / ПолитИнформация.URL:http://politinform.su/analitika/49168-aziatsko-tihookeanskiy-uzel-yuzhno-kitayskoe-more.html (дата обращения: 12.04.13)
3. Бергер Я. Национализм и внешняя политика КНР/ Я. Бергер// РСМД – 2014. URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/natsionalizm-i-vneshnyaya-politika-knr/ (дата обращения: 20.03.2018)
4. Бергер Я. Национализм и внешняя политика КНР/ Я.Бергер// РСМД.URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/natsionalizm-i-vneshnyaya-politika-knr/ (дата обращения: 12.04.13)
5. Бондзи Охара Структура обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии/ Бондзи Охара// Московский Центр Карнеги.URL: https://carnegie.ru/2016/06/09/ru-pub-63751 (дата обращения 16.04.2018)
6. Видмарович Б. Территориальные споры в Восточно-Китайском море/ Б. Видмарович  // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки-2011.№1- С.197-203.
7. Виноградов А.О., Салицкий А. И.XIX съезд КПК: китайская специфика новой эпохи / А.О.Виноградов, А.И. Салицкий //Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы-URL:http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/xix\_sjezd\_kpk\_kitajskaja\_specifika\_novoj\_epohi\_2018-01-12.htm(дата обращения: 19.03.2018)
8. Виноградов А.О., Салицкий А. И.XIX съезд КПК: китайская специфика новой эпохи / А.О.Виноградов, А.И. Салицкий //Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/xix\_sjezd\_kpk\_kitajskaja\_specifika\_novoj\_epohi\_2018-01-12.htm (дата обращения: 19.03.2018)
9. Габуев А. Т. После судного дня: как будет развиваться конфликт в Южно-Китайском море/ А. Т. Габуев // Московский Центр Карнеги.URL: <http://carnegie.ru/commentary/64182> (дата обращения: 20.03.2018)
10. Гордеев В. Военные расходы Китая в 2017 году впервые превысят 1 трлн. юаней / В. Гордеев //РБК. URL: <https://www.rbc.ru/politics/04/03/2017/58ba46329a79478246c2b2a9> (дата обращения: 09.03.2018)
11. Жанг Юн План Китая на ближайшие 30 лет/ Жанг Юн// Иносми.ру. URL: https://inosmi.ru/politic/20171123/240796471.html (дата обращения: 07.03.2018)
12. Истребители ВВС КНР перехватили самолет США/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/).URL: <https://regnum.ru/news/polit/2280509.html> (дата обращения: 15.03.2018)
13. Карабанов К. Китай строит "Великую песчаную стену"/К.Карабанов//ВЕСТИ.RU.URL:http://www.vesti.ru/doc.html?id=2597035(дата обращения: 05.04.2018)
14. Кашин В. Б. Новая военная инфраструктура на Парасельских островах /В. Б. Кашин// РСМД- 2017.URL: <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-voennaya-infrastruktura-na-paraselskikh-ostrovakh/> (дата обращения: 02.03.2018)
15. Кашин В. Б. Пекин смотрит вдаль/ В. Б. Кашин// Россия в глобальной политике. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Pekin-smotrit-vdal-18149 (дата обращения: 19.03.2018)
16. Кашин В. Китай меняет риторику вслед за реальными изменениями в экономике/ В.Кашин // Ведомости. URL:http://periscope2.ru/2013/04/18/7345/ (дата обращения: 25.03.2018)
17. Коротич С.А АРФ и спор в Южно-Китайском море: испытание на прочность С.А. Коротич Ойкумена – 2013.№1. – С.151-161.
18. Крячкина Ю.А. Активизация политики премьер-министра Синдзо Абэ в условиях региональной нестабильности/ Ю.А. Крячкина // Проблемы национальной безопасности – 2017.№4 (43) – С.62-76.
19. Лексютина Я.В. Добрососедская дипломатия Китая в Восточной Азии/ Я.В. Лексютина// Азия и Африка сегодня – 2017.№9- С.12-18.
20. Лексютина Я.В. Дуализм современной политики Китая в Юго-Восточной Азии/ Я.В. Лексютина// [Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история](https://rucont.ru/efd/320591)– [2015](https://rucont.ru/efd/346630).№4 – C.14.
21. Лексютина Я.В. Первая Белая книга Китая по венной стратегии: новые акценты? /Я.В. Лексютина //Новое Восточное Обозрение NEO. URL:[https://ru.journal-neo.org/2015/06/06/pervaya-belaya-kniga-kitaya-po-voennoj-strategii-novy-e-aktsenty/ (дата](https://ru.journal-neo.org/2015/06/06/pervaya-belaya-kniga-kitaya-po-voennoj-strategii-novy-e-aktsenty/%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения 16.03.2018)
22. Локшин Г.М. Архипелаг Спратли вчера и сегодня /Г.М.Локшин//Страницы истории—ИДВ РАН,2014 - С.13-14.
23. Локшин Г.М. АСЕАН и территориальные споры в Южно-Китайском море / Г.М. Локшин//Общерегиональные проблемы развития –2013. №6 - С.17-38.
24. Локшин Г.М. Кодекс поведения в Южно-Китайском море (СОС) – иллюзия или отвлекающий маневр? / Г.М. Локшин // Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития - 2017. № 34. – С.40-60.
25. Локшин Г.М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия/Г.М.Локшин.—М.:ИДВРАН,2013 –С. 240.
26. Ломанов А., Борох О. Первые шаги нового руководства Китая // Проблемы Дальнего Востока–2013. № 3. –С.15-32.
27. Мартынова Е.С. Соперничество США и Китая в Азии: чем это грозит АСЕАН? / [Е. С. Мартынова](http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/158319/source:default) // Азия и Африка сегодня– 2014.№.2– С.4-8
28. Мельниченко Б. Н. Парасельские острова – 40 лет конфликта: история и современность/Мельниченко Б. Н.//. Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2016г. Гл. ред. В.Н. Колотов – СПб.:Изд-во «ИПК НП-Принт»,2017. – С.832.
29. Михеев В.В. Луконин С.А. Китай: внешний фон конституционных изменений/ В.В. Михеев С.А. Луконин // Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН. URL: <https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3998&ret=640> (дата обращения: 12.04.2018)
30. Мосяков Д. В. Китай и его притязания в южно-китайском море / Д. В. Мосяков // Общерегиональные проблемы развитии - 2011.№4 - С.12-19.
31. Мосяков Д. В. На грани фола: политика Китая в Южно-Китайском море/ Мосяков Д. В.// Индекс Безопасности- 2013. №4(107).- С.57-68.
32. Мэтт Ферчен Китай, экономическое развитие и международная безопасность: заполнение пробелов/Метт Ферчен// Московский Центр Карнеги. URL: http://carnegieendowment.org/files/CP\_Ferchen\_2017\_web\_Rus.pdf (дата обращения: 06.04.2018)
33. Нежданов В. «Новая эра» Си Цзиньпина: развитие КНР и перемены в международных/ В. Нежданов // РСМД.URL: <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/-novaya-era-si-tszinpina-razvitie-knr-i-peremeny-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh/> (дата обращения: 12.04.13)
34. Нежданов В. Усиление цензуры и контроля в Интернете ради укрепления позиций Компартии Китая/ В. Нежданов// РСМД.URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/usilenie-tsenzury-i-kontrolya-v-internete-radi-ukrepleniya-pozitsiy-kompartii-kitaya/ (дата обращения:08.03.2018)
35. Нежданов В. Усиливающийся контроль в медиасфере КНР: ужесточение цензуры, искусственный интеллект и роль западных компаний/ Владимир Нежданов // РСМД. URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/usilivayushchiysya-kontrol-v-mediasfere-knr-uzhestochenie-tsenzury-iskusstvennyy-intellekt-i-rol-zap/ (дата обращения: 09.03.2018)
36. Саркисов К. Треугольник Япония - США - Китай и безопасность в Восточной Азии/К.Саркисов // РСМД. URL: [http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/treugolnik-yaponiya-ssha-kitay-i-bezopasnost-v-vostochnoy-az/?sphrase\_id=10181753#1 (дата](http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/treugolnik-yaponiya-ssha-kitay-i-bezopasnost-v-vostochnoy-az/?sphrase_id=10181753#1  (дата) обращения: 19.03.2018)
37. Спивак В. Китайские охранники международного права/ В. Спивак// РСМД. <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitayskie-okhranniki-mezhdunarodnogo-prava/?sphrase_id=10995302> (дата обращения:08.03.2018)
38. Степушова Л. Китай: Международное право - это право сильного/Л.Степушова// Pravda.ru.URL:https://www.pravda.ru/world/asia/southasia/25-03-2016/1296365-china-0/ (дата обращения: 20.03.2018)
39. Степушова Л. Пекин накинул петлю на шею Запада/Л.Степушова//Газета Правда.URL:https://www.pravda.ru/world/asia/southasia/13-07-2016/1306558-pequim-0/ (дата обращения:08.03.2018)
40. Степушова Л. Пекин накинул петлю на шею Запада/Л.Степушова//Газета Правда.URL:https://www.pravda.ru/world/asia/southasia/13-07-2016/1306558-pequim-0/ (дата обращения:08.03.2018)
41. Тавровский Ю.В. Южно-Китайское яблоко раздора: Военные игры в Тихом океане/ Тавровский Ю.В // Независимая газета.URL: http://www.ng.ru/dipkurer/2016-06-20/9\_china.html (дата обращения: 18.03.2018)
42. Чжоу Шань Китайцы протестуют против подписанного Пекином и Токио соглашения/ Чжоу Шань //Великая Эпоха -2008. URL:https://www.epochtimes.com.ua/ru/china/politics/kytajc-protestujut-protyv-podpysannogo-pekynom-y-tokyo-soglashenyja-80723.html (дата обращения: 16.03.2018)

**На иностранном языке**

1. Adam Greer The South China Sea Is Really a Fishery Dispute/ Adam Greer // The Diplomat. URL: [https://thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/ (дата](https://thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения: 18.03.2018)
2. Analysis/ Asia Maritime transparency initiative.URL: <https://amti.csis.org/analysis/> (дата обращения: 20.03.2018)
3. Ankit Panda 4 China Coast Guard Vessels Enter Japan-Administered Waters Near Disputed East China Sea Islands/Ankit Panda//The Diplomat.URL:https://thediplomat.com/2018/01/4-china-coast-guard-vessels-enter-japan-administered-waters-near-disputed-east-china-sea-islands/ (дата обращения: 08.04.2018)
4. Billy Gore The Appeal of Nationalism: Explaining China’s Assertiveness in the South China Sea/ Billy Gore// YCW- 2015.URL:http://www.youngchinawatchers.com/the-appeal-of-nationalism-explaining-chinas-assertiveness-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 17.03.2018)
5. Bonnie Glaser, Matthew Funaiole Shooting at union banks underscore need for of conduct/ Bonnie Glaser, Matthew Funaiole// Asia Maritime transparency initiative.URL:<https://amti.csis.org/shooting-union-banks-underscores-need-code-conduct/> (дата обращения: 20.04.2018)
6. [Bonnie S. Glaser](https://www.cfr.org/experts/bonnie-s-glaser) Armed Clash in the South China Sea/[Bonnie S. Glaser](https://www.cfr.org/experts/bonnie-s-glaser)// [Center for Preventive Action](https://www.cfr.org/programs/center-preventive-action)-2012.URL:<https://www.cfr.org/report/armed-clash-south-china-sea>(дата обращения: 09.03.2018)
7. China’s military rise The dragon’s new teeth /The Economist. URL: https://www.economist.com/node/21552193 (дата обращения: 09.03.2018)
8. [Christopher K. Johnson](https://www.csis.org/people/christopher-k-johnson) Decoding China's Harder Line on the South China Sea [Christopher K. Johnson](https://www.csis.org/people/christopher-k-johnson) The Center for Strategic and International Studies-2012.URL:https://www.csis.org/analysis/decoding-chinas-harder-line-south-china-sea (дата обращения: 04.04.2018)
9. Dieter Heinzing Disputed islands in the South China Sea: Paracels, Spratlys, Pratas, Macclesfield Bank/ Wiesbaden: Harrassowitz. A publication of the Institute of Asian Affairs in Hamburg,1976 - C.53.
10. Frank Umbach The South China Sea Disputes: The Energy Dimensions / Frank Umbach// S. Rajaratnam School of International Studies RSIS Commentary – 2017.№085 – C.14-20.
11. Gregory Poling This isn’t the COC you’re looking for/ Gregory Poling// Asia Maritime transparency initiative-2017.URL: <https://amti.csis.org/isnt-coc-youre-looking/> (дата обращения: 17.03.2018)
12. Harriet Moynihan China’s Evolving Approach to International Dispute Settlement/ Harriet Moynihan// International Law Programme. 2017.URL:https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-03-29-chinas-evolving-approach-international-dispute-settlement-moynihan-final.pdf (дата обращения: 18.03.2018)
13. He Yinan «History, Chinese Nationalism and the Emerging Sino–Japanese Conflict»/ He Yinan *//*Journal of Contemporary China *–*Февраль.2007.С.6.
14. Island tracker/ Asia Maritime transparency initiative.URL: <https://amti.csis.org/island-tracker/> (дата обращения: 20.03.2018)
15. Jane Perlez, Yufan Huang China Promoting Tourism for Disputed Paracel Islands/ Jane Perlez, Yufan Huang//The New York Times.URL: <https://www.nytimes.com/2016/05/29/world/asia/south-china-sea-tourism.html> (дата обращения: 21.04.2018)
16. Kaplan R.D. Asia’s cauldron: The South China sea and the end of a stable Pacific. – N.Y.: Random house, 2014. –C.256.
17. Leslie Lopez South China Sea - Part One: Fish Wars / Leslie Lopez// The Straits Time. URL:http://www.straitstimes.com/asia/south-china-sea-fish-wars (дата обращения: 15.02.2018)
18. Li Jinming Nansha indisputable territory/ Li Jinming// China.org.cn – 2011.URL:http://www.china.org.cn/opinion/2011-06/15/content\_22789091.htm / (дата обращения: 09.04.2018)
19. Li Jinming, Li Dexia "The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note" / Li Jinming, Li Dexia// [Ocean Development and International Law](https://www.researchgate.net/journal/0090-8320_Ocean_Development_and_International_Law) . - 2003.№ 34(3-4). - С. 287-295.
20. Li Yan Ancient map of Japan adds further evidence to China's ownership over Diaoyu Islands/ Li Yan //En.peole.cn. URL:http://en.people.cn/n3/2017/0824/c90000-9259862.html (дата обращения: 08.03.2018)
21. Lu Hui Commentary: Milestone congress points to new era for China, the world/ Lu Hui// Xinhua. URL:http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/24/c\_136702090.htm (дата обращения: 07.03.2018)
22. [Mark J. Valencia](http://www.scmp.com/author/mark-j-valencia) Muddy waters: How China-Japan territorial disputes delayed the response to the Sanchi oil spill/[Mark J. Valencia](http://www.scmp.com/author/mark-j-valencia)// South China Morning Post.URL: <http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2134058/muddy-waters-how-china-japan-territorial-disputes-delayed> (дата обращения: 08.04.2018)
23. Mark Landler Offering to Aid Talks, U.S. Challenges China on Disputed Islands /Mark Landler // The New York Times. URL:http://www.nytimes.com/2010/07/24/world/asia/24diplo.html (дата обращения: 18.03.2018)
24. Masaaki Kameda Foreign Ministry’s 1969 China map identifies Senkaku Islands by Japanese name/ Masaaki Kameda//Japan Times.URL:<https://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/17/national/politics-diplomacy/foreign-ministrys-1969-china-map-identifies-senkaku-islands-by-japanese-name/#.Wlcw3JOFh-U> (дата обращения: 09.03.2018)
25. Michael D. Swaine China’s Maritime Dispures in the East and South China Seas/ Michael D. Swaine // Carnegie- 2013.URL: <https://carnegieendowment.org/2013/04/04/china-s-maritime-disputes-in-east-and-south-china-seas-pub-51417> (дата обращения: 17.03.2018)
26. [Michael D. Swaine](https://www.hoover.org/profiles/michael-d-swaine) Chinese Views of Foreign Policy in the 19th Party Congress/ [Michael D. Swaine](https://www.hoover.org/profiles/michael-d-swaine) //China Leadership Monitor, Hoover institution. URL: https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm55-ms-final.pdf (дата обращения: 23.03.2018)
27. Michael Green, Kathleen Hicks,  Zack Cooper, John Schaus, Jake Douglas  Counter-coercion series: East China sea air defense identification zone/ Michael Green ,Kathleen Hicks,  Zack Cooper, John Schaus, Jake Douglas // Asia Maritime transparency initiative.URL: <https://amti.csis.org/counter-co-east-china-sea-adiz/> (дата обращения: 15.03.2018)
28. Over the line: tracking energy competition in the East China Sea /Asia Maritime Transparency Initiative and The Center for Strategic and International Studies.URL: <https://amti.csis.org/energy-competition-east-china-sea/> (дата обращения: 13.03.2018)
29. Richard Javad Heydarian ASEAN under Duterte: Lost opportunities on the South China sea/ Richard Javad Heydarian // Asia Maritime transparency initiative.URL: <https://amti.csis.org/asean-under-duterte-lost-opportunities-scs/>(дата обращения: 17.03.2018)
30. Ronald O'Rourke China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress/ Ronald O'Rourke//Congressional Research Service- 2018.URL: <https://fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf> (дата обращения: 09.03.2018)
31. Roxanne Hislop [China and Japan’s Dispute over the Senkaku/Diaoyu Islands](http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/)/ Roxanne Hislop //E-International Relation Students.URL:http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/ (дата обращения: 16.04.2018)
32. Roxanne Hislop[China and Japan’s Dispute over the Senkaku/Diaoyu Islands](http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/)/ Roxanne Hislop //E-International Relation Students – 2013.URL:http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/ (дата обращения: 16.04.2018)
33. Russell Hsiao China Exerts Administrative Control Over Disputed South China Sea Islets/ Russell Hsiao// The Jamestown Fondation Global Research&Analysis.URL:https://jamestown.org/program/china-exerts-administrative-control-over-disputed-south-china-sea-islets-2/ (дата обращения: 09.04.2018)
34. Su Hao China’s Positions and Interests in the South China Sea: A Rational Choices in its Cooperative Policies/Su Hao//Center for strategic & international studies- Washington DC: 2006. – С. 1-12.
35. Tani S. Pentagon chief: No need for military moves in East, South China seas // Nikkei Asian Review.URL: http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/ International-Relations/Pentagon-chief-No-need-for-military-moves-in-East-South-Chinaseas (дата обращения: 18.04.2018)
36. Tom Phillips Photos show Beijing’s militarization of South China Sea in new detail/Tom Phillips // The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/world/2018/feb/06/photos-beijings-militarisation-south-china-sea-philippines (дата обращения: 15.03.2018)
37. [Tom Phillips](https://www.theguardian.com/profile/tomphillips), [Oliver Holmes](https://www.theguardian.com/profile/oliver-holmes), [Owen Bowcott](https://www.theguardian.com/profile/owenbowcott) Beijing rejects tribunal's ruling in South China Sea case/[Tom Phillips](https://www.theguardian.com/profile/tomphillips), [Oliver Holmes](https://www.theguardian.com/profile/oliver-holmes), [Owen Bowcott](https://www.theguardian.com/profile/owenbowcott)//The Guardian.URL:<https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/philippines-wins-south-china-sea-case-against-china> (дата обращения: 20.03.2018)
38. What a new agreement means for the South China Sea/ The Economist. URL:https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/05/economist-explains-25(дата обращения: 18.04.2018)
39. What a new agreement means for the South China Sea/The Economist.URL:<https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/05/economist-explains-25> (дата обращения:20.03.2018)
40. Who rules the waves? / The Economist..URL:https://www.economist.com/news/international/21674648-china-no-longer-accepts-america-should-be-asia-pacifics-dominant-naval-power-who-rules(дата обращения:12.04.2018)
41. William Yale China’s Maritime Silk Road Gamble/ William Yale/ William Yale //The Diplomat .URL:https://thediplomat.com/2015/04/chinas-maritime-silk-road-gamble/ (дата обращения: 09.03.2018)
42. Yan Lei Hyping up "China threat" by Japan harms regional stability/ Yan Lei //[Xinhua](http://www.xinhuanet.com/english2010/).URL:<http://en.people.cn/n3/2017/0808/c90780-9252650.html> (дата обращения: 08.04.2018)
43. Zack Cooper Flashpoint East China Sea: Current Trends/ Zack Cooper // Asia Maritime Transparency Initiative -2018.URL: <https://amti.csis.org/flashpoint-east-china-sea-current-trends/> (дата обращения: 30.04.2018)
44. Zhibo QiuThe 'Civilization' of China’s Military Presence in the South China Sea/ Zhibo Qiu//The Diplomat-2017.URL:https://thediplomat.com/2017/01/the-civilization-of-chinas-military-presence-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 07.04.2018)
45. Zhu Feng Oil RIG 981 friction in the South China sea/ Zhu Feng// Asia Maritime transparency initiative- 2014.URL: https://amti.csis.org/oil-rig-981-friction-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 13.03.2018)
1. Локшин Г.М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия/ Г.М.Локшин.—М.:ИДВРАН,2013- С.240. [↑](#footnote-ref-2)
2. Мельниченко Б. Н. Парасельские острова – 40 лет конфликта: история и современность/ Мельниченко Б. Н.//. Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2016г. Гл. ред. В.Н. Колотов – СПб.:Изд-во «ИПК НП-Принт»,2017. – С.832. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dieter Heinzing Disputed islands in the South China Sea: Paracels, Spratlys, Pratas, Macclesfield Bank/ Wiesbaden: Harrassowitz. A publication of the Institute of Asian Affairs in Hamburg,1976 - C.53. [↑](#footnote-ref-4)
4. Frank Umbach The South China Sea Disputes: The Energy Dimensions / Frank Umbach// S. Rajaratnam School of International Studies RSIS Commentary – 2017.№085 – C.14-20. [↑](#footnote-ref-5)
5. Hao China’s Positions and Interests in the South China Sea: A Rational Choices in its Cooperative Policies/Su Hao//Center for strategic & international studies- Washington DC: 2006. – С.12. [↑](#footnote-ref-6)
6. Li Jinming, Li Dexia "The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note" / Li Jinming, Li Dexia// [Ocean Development and International Law](https://www.researchgate.net/journal/0090-8320_Ocean_Development_and_International_Law)  - 2003.34(3-4). - С. 295. [↑](#footnote-ref-7)
7. Видмарович Б. Территориальные споры в Восточно-Китайском море/ Б. Видмарович  // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки-2011.№1- С.193-203. [↑](#footnote-ref-8)
8. Киреева А.А. Проблема разграничения акватории и освоения энергетических ресурсов Восточно-Китайского моря между Китаем и Японией А.А. Киреева Вестник РГГУ. - 2013. - № 21 (122). - С. 231-242. [↑](#footnote-ref-9)
9. Roxanne Hislop [China and Japan’s Dispute over the Senkaku/Diaoyu Islands](http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/)/ Roxanne Hislop //E-International Relation Students – 2013.URL:http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/ (дата обращения: 16.04.2018) [↑](#footnote-ref-10)
10. Li Yan Ancient map of Japan adds further evidence to China's ownership over Diaoyu Islands/ Li Yan //En.peole.cn – 2017. URL:http://en.people.cn/n3/2017/0824/c90000-9259862.html(дата обращения: 08.03.2018) [↑](#footnote-ref-11)
11. Лексютина Я.В. Дуализм современной политики Китая в Юго-Восточной Азии/ Я.В. Лексютина// [Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история](https://rucont.ru/efd/320591)-  [2015](https://rucont.ru/efd/346630).№4.- C.10-20. [↑](#footnote-ref-12)
12. Кашин В. Б. Новая военная инфраструктура на Парасельских островах /В. Б. Кашин// РСМД- 2017.URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-voennaya-infrastruktura-na-paraselskikh-ostrovakh/(дата обращения: 02.03.2018) [↑](#footnote-ref-13)
13. [Michael D. Swaine](https://www.hoover.org/profiles/michael-d-swaine) Chinese Views of Foreign Policy in the 19th Party Congress/[Michael D. Swaine](https://www.hoover.org/profiles/michael-d-swaine) //China Leadership Monitor, Hoover institution – 2018. URL:https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm55-ms-final.pdf (дата обращения: 23.03.2018) [↑](#footnote-ref-14)
14. Мосяков Д.В. На грани фола: политика Китая в Южно-Китайском море/ Мосяков Д.В.// Индекс Безопасности №4(107), Том 19.С.58 [↑](#footnote-ref-15)
15. Локшин Г.М. Кодекс поведения в Южно-Китайском море (СОС) – иллюзия или отвлекающий маневр?/ Г.М. Локшин//Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития Выпуск XХХIV № 34, 2017 – С.45. [↑](#footnote-ref-16)
16. Тавровский Ю.В. Южно-Китайское яблоко раздора: Военные игры в Тихом океане/ Ю.В Тавровский // Независимая газета - 2016 .URL:http://www.ng.ru/dipkurer/2016-06-20/9\_china.html (дата обращения: 18.03.2018) [↑](#footnote-ref-17)
17. Richard Javad Heydarian ASEAN under Duterte: Lost opportunities on the South China sea/ Richard Javad Heydarian // Asia Maritime transparency initiative – 2017.URL:<https://amti.csis.org/asean-under-duterte-lost-opportunities-scs/>(дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-18)
18. Adam Greer The South China Sea Is Really a Fishery Dispute/ Adam Greer // The Diplomat URL: [https://thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/ (дата](https://thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения: 18.03.2018) [↑](#footnote-ref-19)
19. Мэтт Ферчен Китай, экономическое развитие и международная безопасность: заполнение пробелов/МеттФерчен// Московский Центр Карнеги – 2017. URL:http://carnegieendowment.org/files/CP\_Ferchen\_2017\_web\_Rus.pdf (дата обращения: 06.04.2018) [↑](#footnote-ref-20)
20. Крячкина Ю.А. Активизация политики премьер-министра Синдзо Абэ в условиях региональной нестабильности/ Ю.А. Крячкина // Проблемы национальной безопасности №4 (43) – 2017.С.71-72. [↑](#footnote-ref-21)
21. Zack Cooper Flashpoint East China Sea: Current Trends/ Zack Cooper // Asia Maritime Transparency Initiative -2018.URL: <https://amti.csis.org/flashpoint-east-china-sea-current-trends/> (дата обращения: 30.04.2018) [↑](#footnote-ref-22)
22. Саркисов К. Треугольник Япония-США-Китай и безопасность в Восточной Азии/ К.Саркисов // РСМД – 2015 URL: [http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/treugolnik-yaponiya-ssha-kitay-i-bezopasnost-v-vostochnoy-az/?sphrase\_id=10181753#1 (дата](http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/treugolnik-yaponiya-ssha-kitay-i-bezopasnost-v-vostochnoy-az/?sphrase_id=10181753#1  (дата) обращения: 19.03.2018) [↑](#footnote-ref-23)
23. Мартынова Е.С. Соперничество США и Китая в Азии: чем это грозит АСЕАН? / [Е. С. Мартынова](http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/158319/source:default) // Азия и Африка сегодня N.2 – 2014. С.4-6 [↑](#footnote-ref-24)
24. Бондзи Охара Структура обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии/ Бондзи Охара// Московский Центр Карнеги-2016.URL:https://carnegie.ru/2016/06/09/ru-pub-63751 (дата обращения 16.04.2018) [↑](#footnote-ref-25)
25. Спивак В. Китайские охранники международного права/ В. Спивак// РСМД. <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitayskie-okhranniki-mezhdunarodnogo-prava/?sphrase_id=10995302> (дата обращения:08.03.2018) [↑](#footnote-ref-26)
26. Л. Степушова Китай: Международное право - это право сильного/ Л.Степушова// Pravda.ru-2016.URL:https://www.pravda.ru/world/asia/southasia/25-03-2016/1296365-china-0/ (дата обращения: 20.03.2018) [↑](#footnote-ref-27)
27. Harriet Moynihan China’s Evolving Approach to International Dispute Settlement/ Harriet Moynihan// International Law Programme - 2017.URL:https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-03-29-chinas-evolving-approach-international-dispute-settlement-moynihan-final.pdf (дата обращения: 18.03.2018) [↑](#footnote-ref-28)
28. Нежданов В. Усиливающийся контроль в медиасфере КНР: ужесточение цензуры, искусственный интеллект и роль западных компаний/ Владимир Нежданов // РСМД-2017. URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/usilivayushchiysya-kontrol-v-mediasfere-knr-uzhestochenie-tsenzury-iskusstvennyy-intellekt-i-rol-zap/ (дата обращения: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-29)
29. Бергер Я.М. Национализм и внешняя политика КНР/ Я.М. Бергер// РСМД.URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/natsionalizm-i-vneshnyaya-politika-knr/ (дата обращения: 12.04.13) [↑](#footnote-ref-30)
30. He Yinan «History, Chinese Nationalism and the Emerging Sino–Japanese Conflict»/ He Yinan *//*Journal of Contemporary China *–*Февраль.2007.С.6. [↑](#footnote-ref-31)
31. Billy Gore The Appeal of Nationalism: Explaining China’s Assertiveness in the South China Sea/ Billy Gore// YCW- 2015. URL:http://www.youngchinawatchers.com/the-appeal-of-nationalism-explaining-chinas-assertiveness-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-32)
32. Виноградов А.О., Салицкий А. И.XIX съезд КПК: китайская специфика новой эпохи / А.О.Виноградов, А.И. Салицкий //Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы-URL:http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/xix\_sjezd\_kpk\_kitajskaja\_specifika\_novoj\_epohi\_2018-01-12.htm (дата обращения: 19.03.2018) [↑](#footnote-ref-33)
33. Михеев В.В. Луконин С.А. Китай: внешний фон конституционных изменений/ В.В. Михеев С.А. Луконин //Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН – 2018. URL: <https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3998&ret=640> (дата обращения: 12.04.2018) [↑](#footnote-ref-34)
34. In the matter of the South China Sea arbitration/ The South China Sea Arbitration award of 12 July.2016.URL:https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf (дата обращения: 20.03.2018) [↑](#footnote-ref-35)
35. 中国梦，人民的梦 — 国家主席习近平在十二届全国人大一次会议闭幕会讲话/ [People's Daily Online](http://en.people.cn/102840/8347294.html) - 2013. URL:[http://lianghui.people.com.cn/2013npc/n/2013/0317/](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flianghui.people.com.cn%2F2013npc%2Fn%2F2013%2F0317%2F&cc_key=)c357183-20816399.html (дата обращения: 04.03.2018) [↑](#footnote-ref-36)
36. 李君如：论“中国梦”与改革开/ 中国共产党新华闻- 2103. URL:http://theory.people.com.cn/n/2013/0527/c49150-21621483.html(дата обращения: 04.03.2018) [↑](#footnote-ref-37)
37. Japanese Territory/ Ministry of Foreign Affairs of Japan URL:http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/index.html (дата обращения: 05.03.2018) [↑](#footnote-ref-38)
38. China island tracker/ Asia Maritime transparency initiative. URL:https://amti.csis.org/island-tracker/china/ (дата обращения: 09.02.2018) [↑](#footnote-ref-39)
39. South China Sea / U.S. Energy Information Administration URL: [https://www.eia.gov/beta/international/analysis\_includes/regions\_of\_interest/South\_China\_Sea/south\_china\_sea.pdf (дата](https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения: 05.03.2018) [↑](#footnote-ref-40)
40. East China Sea/ U.S. Energy Information Administration URL:https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=ECS (дата обращения: 05.03.2018) [↑](#footnote-ref-41)
41. Vietnam island tracker/Asia Maritime transparency initiative URL:<https://amti.csis.org/island-tracker/vietnam/> (дата обращения: 09.02.2018) [↑](#footnote-ref-42)
42. Taiwan island tracker/Asia Maritime transparency initiative URL:https://amti.csis.org/island-tracker/taiwan/(датаобращения: 09.02.2018) [↑](#footnote-ref-43)
43. China island tracker/Asia Maritime transparency initiative URL:https://amti.csis.org/island-tracker/china/(датаобращения: 09.02.2018) [↑](#footnote-ref-44)
44. Philippines island tracker/Asia Maritime transparency initiative URL:https://amti.csis.org/island-tracker/philippines/(датаобращения: 09.02.2018) [↑](#footnote-ref-45)
45. Malaysia island tracker/Asia Maritime transparency initiative URL:https://amti.csis.org/island-tracker/malaysia/(датаобращения: 09.02.2018) [↑](#footnote-ref-46)
46. South China Sea / U.S. Energy Information Administration URL: [https://www.eia.gov/beta/international/analysis\_includes/regions\_of\_interest/South\_China\_Sea/south\_china\_sea.pdf (дата](https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения: 05.03.2018) [↑](#footnote-ref-47)
47. Dieter Heinzing Disputed islands in the South China Sea: Paracels, Spratlys, Pratas, Macclesfield Bank/ Dieter Heinzing// Wiesbaden: Harrassowitz, A publication of the Institute of Asian Affairs in Hamburg. 1976. - С.15-19. [↑](#footnote-ref-48)
48. China island tracker/ Asia Maritime transparency initiative. URL:https://amti.csis.org/island-tracker/china/ (дата обращения: 09.02.2018) [↑](#footnote-ref-49)
49. Локшин Г.М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия/Г.М.Локшин.—М.:ИДВРАН,2013- С.40. [↑](#footnote-ref-50)
50. Филиппины: Китай отказался от экспансии в Южно-Китайском море/REGNUM- 2017.URL:<https://regnum.ru/news/2236032.html> (дата обращения: 05.03.2018) [↑](#footnote-ref-51)
51. Japanese Territory/ Ministry of Foreign Affairs of Japan URL:http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/index.html (дата обращения: 05.03.2018) [↑](#footnote-ref-52)
52. Contested areas of South China Sea likely have few conventional oil and gas resources/ U.S. Energy Information Administration URL: [https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10651 (дата](https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10651%20(дата) обращения: 04.03.2018) [↑](#footnote-ref-53)
53. Frank Umbach The South China Sea Disputes: The Energy Dimensions/ Frank UmbachURL:https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/05/CO17085.pdf (дата обращения:20.03.2018) [↑](#footnote-ref-54)
54. East China Sea/ U.S. Energy Information Administration URL:https://www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=ECS (дата обращения: 05.03.2018) [↑](#footnote-ref-55)
55. South China Sea / U.S. Energy Information Administration URL: [https://www.eia.gov/beta/international/analysis\_includes/regions\_of\_interest/South\_China\_Sea/south\_china\_sea.pdf (дата](https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения: 05.03.2018) [↑](#footnote-ref-56)
56. Локшин Г.М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия/ Г.М.Локшин. —М.:ИДВРАН,2013- С.9-10. [↑](#footnote-ref-57)
57. Who rules the waves?/ Economist.URL:https://www.economist.com/news/international/21674648-china-no-longer-accepts-america-should-be-asia-pacifics-dominant-naval-power-who-rules (дата обращения:12.04.2018) [↑](#footnote-ref-58)
58. Локшин Г.М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия/ Г.М.Локшин. М.:ИДВРАН,2013- С.57. [↑](#footnote-ref-59)
59. # Adam Greer The South China Sea Is Really a Fishery Dispute/ Adam Greer // The Diplomat URL: [https://thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/ (дата](https://thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения: 18.03.2018)

 [↑](#footnote-ref-60)
60. #  Leslie Lopez South China Sea - Part One: Fish Wars / Leslie Lopez// The Straits Time URL:http://www.straitstimes.com/asia/south-china-sea-fish-wars (дата обращения: 15.02.2018)

 [↑](#footnote-ref-61)
61. South China Sea / U.S. Energy Information Administration URL: [https://www.eia.gov/beta/international/analysis\_includes/regions\_of\_interest/South\_China\_Sea/south\_china\_sea.pdf (дата](https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения: 05.03.2018) [↑](#footnote-ref-62)
62. Локшин Г.М. Южно-Китайское море: трудный поиск согласия/ Г.М.Локшин.— М.:ИДВРАН,2013- С.14. [↑](#footnote-ref-63)
63. Локшин Г.М.Кодекс поведения в Южно-Китайском море (СОС) – иллюзия или отвлекающий маневр? / Г.М. Локшин // Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития -2017. Выпуск XХХIV. № 34. –С.45-48. [↑](#footnote-ref-64)
64. Локшин Г.М. Архипелаг Спратли вчера и сегодня / Г.М.Локшин// Страницы истории—ИДВ РАН,2014 - С.138-140. [↑](#footnote-ref-65)
65. Su Hao China’s Positions and Interests in the South China Sea: A Rational Choices in its Cooperative Policies/Su Hao//Center for strategic & international studies- Washington DC: 2006. – С. 4-5. [↑](#footnote-ref-66)
66. Мельниченко Б. Н. Парасельские острова – 40 лет конфликта: история и современность/ Мельниченко Б. Н.//. Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2016г. Гл. ред. В.Н. Колотов – СПб.:Изд-во «ИПК НП-Принт», 2017. – С.313-314. [↑](#footnote-ref-67)
67. Li Jinming, Li Dexia "The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note" / Li Jinming, Li Dexia// [Ocean Development and International Law](https://www.researchgate.net/journal/0090-8320_Ocean_Development_and_International_Law)  - 2003.34(3-4). - С.291-294. [↑](#footnote-ref-68)
68. Su Hao China’s Positions and Interests in the South China Sea: A Rational Choices in its Cooperative Policies/Su Hao//Center for strategic & international studies- Washington DC: 2006. – С. 6-8. [↑](#footnote-ref-69)
69. Локшин Г.М. АСЕАН и территориальные споры в Южно-Китайском море / Г.М. Локшин//Общерегиональные проблемы развития ИДВ РАН –2013. С.20-21. [↑](#footnote-ref-70)
70. Киреева А.А. Проблема разграничения акватории и освоения энергетических ресурсов Восточно-Китайского моря между Китаем и Японией А.А. Киреева Вестник РГГУ. - 2013. - № 21 (122). - С. 231-242. [↑](#footnote-ref-71)
71. Roxanne Hislop [China and Japan’s Dispute over the Senkaku/Diaoyu Islands](http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/)/ Roxanne Hislop //E-International Relation Students – 2013.URL:http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/ (дата обращения: 16.04.2018) [↑](#footnote-ref-72)
72. Видмарович Б.Территориальные споры в Восточно-Китайском море/ Б. Видмарович  // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки-2011.№1- С.197-199. [↑](#footnote-ref-73)
73. Li Yan Ancient map of Japan adds further evidence to China's ownership over Diaoyu Islands/ Li Yan //En.peole.cn – 2017. URL:http://en.people.cn/n3/2017/0824/c90000-9259862.html (дата обращения: 08.03.2018) [↑](#footnote-ref-74)
74. Roxanne Hislop [China and Japan’s Dispute over the Senkaku/ Diaoyu Islands](http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/)/ Roxanne Hislop //E-International Relation Students – 2013.URL:http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/ (дата обращения: 16.04.2018) [↑](#footnote-ref-75)
75. Japanese Territory: About the Senkaku Islands/Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL:http:// <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/index.html> (дата обращения: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-76)
76. Masaaki Kameda Foreign Ministry’s 1969 China map identifies Senkaku Islands by Japanese name/ Masaaki Kameda// Japan Times 2015.URL:<https://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/17/national/politics-diplomacy/foreign-ministrys-1969-china-map-identifies-senkaku-islands-by-japanese-name/#.Wlcw3JOFh-U> (дата обращения: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-77)
77. Japanese Territory: About the Senkaku Islands/Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL:http:// <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/index.html> (дата обращения: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-78)
78. #  How uninhabited islands soured China-Japan ties// BBC News – 2014. URL: [http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11341139 (дата](http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11341139%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения: 19.03.2018)

 [↑](#footnote-ref-79)
79. Итоги G7 не понравились Китаю/ Газета.Ру – 2016.URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/05/28\_a\_10696451.shtml (дата обращения: 23.03.2018) [↑](#footnote-ref-80)
80. Спивак В. Китайские охранники международного права/ В. Спивак// РСМД. <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitayskie-okhranniki-mezhdunarodnogo-prava/?sphrase_id=10995302> (дата обращения:08.03.2018) [↑](#footnote-ref-81)
81. Японский премьер призвал к прямому диалогу с Китаем по поводу спорных островов/ТАСС- 2013.: <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/551725> (дата обращения: 23.03.2018) [↑](#footnote-ref-82)
82. Коротич С.А. АРФ и спор в Южно-Китайском море: испытание на прочность/С.А. Коротич// Ойкумена – 2013.№1. – С.151-154. [↑](#footnote-ref-83)
83. G7声明提及东海南海 中国召见7国驻华使节抗议/Sohu.com - 2016.URL:http://www.sohu.com/a/68977043\_115427 (дата обращения: 22.03.2018) [↑](#footnote-ref-84)
84. Локшин Г.М. Кодекс поведения в Южно-Китайском море (СОС) – иллюзия или отвлекающий маневр?/ Г.М. Локшин//Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития Выпуск XХХIV № 34, 2017 – С.48-49. [↑](#footnote-ref-85)
85. #  [Christopher K. Johnson](https://www.csis.org/people/christopher-k-johnson) Decoding China's Harder Line on the South China Sea/ [Christopher K. Johnson](https://www.csis.org/people/christopher-k-johnson) // The **Center for Strategic and International Studies-2012.URL:**https://www.csis.org/analysis/decoding-chinas-harder-line-south-china-sea (дата обращения: 04.04.2018)

 [↑](#footnote-ref-86)
86. # 中国商务部组织贸易促进团赴柬埔寨开展经贸交流/[CCTV.com](http://www.cntv.cn/special/guanyunew/PAGE1381886879510187/index.shtml) - 2016.URL:http://news.cctv.com/2016/10/12/ARTIAcllD7uDhP9G50IM7edt161012.shtml(дата обращения: 04.04.2018)

 [↑](#footnote-ref-87)
87. Спивак В. Китайские охранники международного права/ В. Спивак// РСМД. <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitayskie-okhranniki-mezhdunarodnogo-prava/?sphrase_id=10995302> (дата обращения:08.03.2018) [↑](#footnote-ref-88)
88. In the matter of the South China Sea arbitration/ The South China Sea Arbitration award of 12 July.2016.URL:https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf (дата обращения: 20.03.2018) [↑](#footnote-ref-89)
89. # [Tom Phillips](https://www.theguardian.com/profile/tomphillips)*,*[Oliver Holmes](https://www.theguardian.com/profile/oliver-holmes)*,* [Owen Bowcott](https://www.theguardian.com/profile/owenbowcott) Beijing rejects tribunal's ruling in South China Sea case/[Tom Phillips](https://www.theguardian.com/profile/tomphillips)*,*[Oliver Holmes](https://www.theguardian.com/profile/oliver-holmes)*,* [Owen Bowcott](https://www.theguardian.com/profile/owenbowcott)//The Guardian–2016.URL:<https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/philippines-wins-south-china-sea-case-against-china> (дата обращения: 20.03.2018)

 [↑](#footnote-ref-90)
90. 戴秉国出席中美智库南海问题对话会开幕式并发表主旨演讲/China News-2016.URL:http://www.chinanews.com/gn/2016/07-06/7929447.shtml (дата обращения: 20.03.2018) [↑](#footnote-ref-91)
91. Габуев А. Т. После судного дня: как будет развиваться конфликт в Южно-Китайском море/А. Т. Габуев // Московский Центр Карнеги- 2016.URL:[http://carnegie.ru/commentary/64182 (дата](http://carnegie.ru/commentary/64182%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения: 20.03.2018) [↑](#footnote-ref-92)
92. In the matter of the South China Sea arbitration/ The South China Sea Arbitration award of 12 July.2016.2016.URL:https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf (дата обращения: 20.03.2018) [↑](#footnote-ref-93)
93. Степушова Л. Китай: Международное право - это право сильного/ Л.Степушова// Pravda.ru-2016.URL:https://www.pravda.ru/world/asia/southasia/25-03-2016/1296365-china-0/ (дата обращения: 20.03.2018) [↑](#footnote-ref-94)
94. Harriet Moynihan China’s Evolving Approach to International Dispute Settlement/ Harriet Moynihan// International Law Programme - 2017.URL:https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-03-29-chinas-evolving-approach-international-dispute-settlement-moynihan-final.pdf (дата обращения: 18.03.2018) [↑](#footnote-ref-95)
95. Спивак В. Китайские охранники международного права/ В. Спивак// РСМД. <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitayskie-okhranniki-mezhdunarodnogo-prava/?sphrase_id=10995302> (дата обращения:08.03.2018) [↑](#footnote-ref-96)
96. Бергер Я. Национализм и внешняя политика КНР/ Я. Бергер// РСМД.URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/natsionalizm-i-vneshnyaya-politika-knr/ (дата обращения: 12.04.13) [↑](#footnote-ref-97)
97. He Yinan «History, Chinese Nationalism and the Emerging Sino–Japanese Conflict»/ He Yinan *//*Journal of Contemporary China *–*Февраль.2007.С.6. [↑](#footnote-ref-98)
98. Ломанов А., Борох О. Первые шаги нового руководства Китая / А.Ломанов, О. Борох // Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 3. С. 17-20. [↑](#footnote-ref-99)
99. Собирать "китайские силы", чтобы ухватить "китайскую мечту"//Russian.people.cn- 2013. URL: <http://russian.people.com.cn/95181/8213694.html> (дата обращения: 04.03.2018) [↑](#footnote-ref-100)
100. Нежданов В. Усиление цензуры и контроля в Интернете ради укрепления позиций Компартии Китая/ В.Нежданов// РСМД-2017. URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/usilenie-tsenzury-i-kontrolya-v-internete-radi-ukrepleniya-pozitsiy-kompartii-kitaya/ (дата обращения: 08.03.2018) [↑](#footnote-ref-101)
101. 中国梦，人民的梦 — 国家主席习近平在十二届全国人大一次会议闭幕会讲话/ [People's Daily Online](http://en.people.cn/102840/8347294.html) - 2013. URL:[http://lianghui.people.com.cn/2013npc/n/2013/0317/](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flianghui.people.com.cn%2F2013npc%2Fn%2F2013%2F0317%2F&cc_key=)c357183-20816399.html (дата обращения: 04.03.2018) [↑](#footnote-ref-102)
102. Си Цзиньпин: Китай должен стать модернизированным государством к 2050 году/ РИА Новости- 2017.URL: <https://ria.ru/world/20171018/1507045960.html> (дата обращения: 04.03.2018) [↑](#footnote-ref-103)
103. 李君如：论“中国梦”与改革开/ 中国共产党新华闻- 2103. URL:http://theory.people.com.cn/n/2013/0527/c49150-21621483.html(дата обращения: 04.03.2018) [↑](#footnote-ref-104)
104. Roxanne Hislop [China and Japan’s Dispute over the Senkaku/ Diaoyu Islands](http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/)/ Roxanne Hislop //E-International Relation Students – 2013.URL:http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/ (датаобращения: 16.04.2018) [↑](#footnote-ref-105)
105. Саркисов К. Треугольник Япония-США-Китай и безопасность в Восточной Азии/ К.Саркисов // РСМД – 2015 URL: [http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/treugolnik-yaponiya-ssha-kitay-i-bezopasnost-v-vostochnoy-az/?sphrase\_id=10181753#1 (дата](http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/treugolnik-yaponiya-ssha-kitay-i-bezopasnost-v-vostochnoy-az/?sphrase_id=10181753#1  (дата) обращения: 19.03.2018) [↑](#footnote-ref-106)
106. Бергер Я.М. Национализм и внешняя политика КНР/ Я.М. Бергер// РСМД – 2014. URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/natsionalizm-i-vneshnyaya-politika-knr/ (дата обращения: 20.03.2018) [↑](#footnote-ref-107)
107. Степушова Л. Пекин накинул петлю на шею Запада/Л.Степушова//Газета Правда-2016.URL:https://www.pravda.ru/world/asia/southasia/13-07-2016/1306558-pequim-0/ (дата обращения:08.03.2018) [↑](#footnote-ref-108)
108. «South Sea arbitration, who cares?» – Defiant militaristic music video gains traction in China/ Hong Kong Free Press- 2016. URL: <https://www.hongkongfp.com/2016/07/12/video-south-sea-arbitration-who-cares-defiant-militaristic-music-video-gains-traction-in-china/> (дата обращения: 08.03.2018) [↑](#footnote-ref-109)
109. Лексютина Я.В. Дуализм современной политики Китая в Юго-Восточной Азии/ Я.В. Лексютина// [Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история](https://rucont.ru/efd/320591)-  [2015](https://rucont.ru/efd/346630).№4.- C.10-11. [↑](#footnote-ref-110)
110. Чжоу Шань Китайцы протестуют против подписанного Пекином и Токио соглашения/ Чжоу Шань //Великая Эпоха -2008. URL:https://www.epochtimes.com.ua/ru/china/politics/kytajc-protestujut-protyv-podpysannogo-pekynom-y-tokyo-soglashenyja-80723.html (дата обращения: 16.03.2018) [↑](#footnote-ref-111)
111. Billy Gore The Appeal of Nationalism: Explaining China’s Assertiveness in the South China Sea/ Billy Gore// YCW- 2015. URL:http://www.youngchinawatchers.com/the-appeal-of-nationalism-explaining-chinas-assertiveness-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-112)
112. # 吴荣奎 多地民众围堵抵制肯德基 网友：不是爱国是闹事/ 吴荣奎// Sohu News -2016. URL:<http://news.sohu.com/20160719/n459870453.shtml> (дата обращения: 17.03.2018)

 [↑](#footnote-ref-113)
113. # 新华锐评：折腾自己不是爱国 / XinhuaNet- 2016. URL:<https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/www.xinhuanet.com/politics/2016-07/18/c_129156547.htm> (дата обращения: 17.03.2018)

 [↑](#footnote-ref-114)
114. Michael D. Swaine China’s Maritime Dispures in the East and South China Seas/ Michael D. Swaine // Carnegie- 2013.URL: <https://carnegieendowment.org/2013/04/04/china-s-maritime-disputes-in-east-and-south-china-seas-pub-51417> (дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-115)
115. Китай выпустил стрелялку про конфликт с Японией/ BBC- 2013. URL: <https://www.bbc.com/russian/international/2013/08/130801_chinese_online_game_targets_japan> (дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-116)
116. CNOOC to offer 9 blocks in S. China Sea for joint exploration/ GlobalTimes- 2013. URL: <http://www.globaltimes.cn/content/717464.shtml> (дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-117)
117. А. Разинцева «Газпром» втянут в территориальный спор между Китаем и Вьетнамом / Разинцева А.//Ведомости-2013.URL:<https://www.vedomosti.ru/business/articles/2012/06/28/gazprom_vtyanut_v_terrotorialnyj_spor_mezhdu_kitaem_i> (дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-118)
118. Нефть подогревает милитаризацию Южно-Китайского моря/ Рамблер - 2018. URL:<https://news.rambler.ru/economics/39391029/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink> (дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-119)
119. Li Jinming Nansha indisputable territory/ Li Jinming// China.org.cn – 2011.URL:http://www.china.org.cn/opinion/2011-06/15/content\_22789091.htm / (дата обращения: 09.04.2018) [↑](#footnote-ref-120)
120. 陈望 海南成立国际旅游岛智库联盟 为海南改革发展贡献智慧/陈望//ChinaDailyNews – 2017. URL:http://cnews.chinadaily.com.cn/2017-03/15/content\_28567165.htm [↑](#footnote-ref-121)
121. Михеев В.В. Луконин С.А. Китай: внешний фон конституционных изменений/ В.В. Михеев С.А. Луконин //Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН – 2018. URL: <https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3998&ret=640> (дата обращения: 12.04.2018) [↑](#footnote-ref-122)
122. Нежданов В. «Новая эра» Си Цзиньпина: развитие КНР и перемены в международных/ В. Нежданов // РСМД.URL: <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/-novaya-era-si-tszinpina-razvitie-knr-i-peremeny-v-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh/> (дата обращения: 12.04.13) [↑](#footnote-ref-123)
123. [Michael D. Swaine](https://www.hoover.org/profiles/michael-d-swaine) Chinese Views of Foreign Policy in the 19th Party Congress/[Michael D. Swaine](https://www.hoover.org/profiles/michael-d-swaine) //China Leadership Monitor, Hoover institution – 2018. URL:https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm55-ms-final.pdf (дата обращения: 23.03.2018) [↑](#footnote-ref-124)
124. Жанг Юн План Китая на ближайшие 30 лет/ Жанг Юн// Иносми.ру – 2017 URL:https://inosmi.ru/politic/20171123/240796471.html (дата обращения: 07.03.2018) [↑](#footnote-ref-125)
125. 新华社全文播发习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告/ CNR- 2017. URL:http://china.cnr.cn/news/20171028/t20171028\_524003229.shtml (дата обращения: 02.04.2018) [↑](#footnote-ref-126)
126. Виноградов А.О., Салицкий А. И.XIX съезд КПК: китайская специфика новой эпохи / А.О.Виноградов, А.И. Салицкий // Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы - URL:http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/xix\_sjezd\_kpk\_kitajskaja\_specifika\_novoj\_epohi\_2018-01-12.htm (дата обращения: 19.03.2018) [↑](#footnote-ref-127)
127. Жанг Юн План Китая на ближайшие 30 лет/ Жанг Юн// Иносми.ру – 2017 URL:https://inosmi.ru/politic/20171123/240796471.html (дата обращения: 07.03.2018) [↑](#footnote-ref-128)
128. Lu Hui Commentary: Milestone congress points to new era for China, the world/ Lu Hui// Xinhua – 2017. URL:http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/24/c\_136702090.htm(дата обращения: 07.03.2018) [↑](#footnote-ref-129)
129. 中国梦，人民的梦 — 国家主席习近平在十二届全国人大一次会议闭幕会讲话/[People's Daily Online](http://en.people.cn/102840/8347294.html)- 2013.URL:[http://lianghui.people.com.cn/2013npc/n/2013/0317/](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flianghui.people.com.cn%2F2013npc%2Fn%2F2013%2F0317%2F&cc_key=)c357183-20816399.html (дата обращения: 04.03.2018) [↑](#footnote-ref-130)
130. 人民日报：坚定不移走和平发展道路 推动构建人类命运共同体 / People.cn- 2018.URL:http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0314/c1003-29866045.html (дата обращения: 07.04.2018) [↑](#footnote-ref-131)
131. Лексютина Я.В. Добрососедская дипломатия Китая в Восточной Азии/ Я.В. Лексютина// Азия и Африка сегодня – 2017.№9- С.12-14. [↑](#footnote-ref-132)
132. Нежданов В. Усиливающийся контроль в медиасфере КНР: ужесточение цензуры, искусственный интеллект и роль западных компаний/ Владимир Нежданов // РСМД-2017. URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/sandbox/usilivayushchiysya-kontrol-v-mediasfere-knr-uzhestochenie-tsenzury-iskusstvennyy-intellekt-i-rol-zap/ (дата обращения: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-133)
133. Harriet Moynihan China’s Evolving Approach to International Dispute Settlement/ Harriet Moynihan// The Royal Institute of International Affairs Chatham House – 2017. URL:https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2017-03-29-chinas-evolving-approach-international-dispute-settlement-moynihan-final.pdf (дата обращение: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-134)
134. Мэтт Ферчен Китай, экономическое развитие и международная безопасность: заполнение пробелов/ МеттФерчен// Московский Центр Карнеги – 2017. URL:http://carnegieendowment.org/files/CP\_Ferchen\_2017\_web\_Rus.pdf (дата обращения: 06.04.2018) [↑](#footnote-ref-135)
135. Локшин Г.М. Кодекс поведения в Южно-Китайском море (СОС) – иллюзия или отвлекающий маневр?/ Г.М. Локшин//Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития Выпуск XХХIV № 34, 2017 – С.45. [↑](#footnote-ref-136)
136. Gregory Poling This isn’t the COC you’re looking for/ Gregory Poling// Asia Maritime transparency initiative-2017.URL: <https://amti.csis.org/isnt-coc-youre-looking/> (дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-137)
137. What a new agreement means for the South China Sea/ The Economist. URL:https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/05/economist-explains-25(дата обращения: 18.04.2018) [↑](#footnote-ref-138)
138. Кодекс поведения в Южно-Китайском море вскоре может обрести плоть/ ИА REGNUM-2017.URL:/https://regnum.ru/news/polit/2344780.html(дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-139)
139. Richard Javad Heydarian ASEAN under Duterte: Lost opportunities on the South China sea/ Richard Javad Heydarian // Asia Maritime transparency initiative – 2017.URL:<https://amti.csis.org/asean-under-duterte-lost-opportunities-scs/>(дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-140)
140. Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense/ Department of Defense January 2012. URL: http://www.defense.gov/news/Defense\_Strategic\_Guidance.pdf (дата обращения: 12.04.13) [↑](#footnote-ref-141)
141. Азиатско-Тихоокеанский узел: Южно-Китайское море /ПолитИнформация-2016.URL:http://politinform.su/analitika/49168-aziatsko-tihookeanskiy-uzel-yuzhno-kitayskoe-more.html (дата обращения: 12.04.13) [↑](#footnote-ref-142)
142. Лексютина Я.В. Дуализм современной политики Китая в Юго-Восточной Азии/ Я.В.Лексютина// [Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история](https://rucont.ru/efd/320591)-  [2015](https://rucont.ru/efd/346630).№4.- C.2-6. [↑](#footnote-ref-143)
143. Тавровский Ю.В. Южно-Китайское яблоко раздора: Военные игры в Тихом океане/ Ю.В Тавровский // Независимая газета - 2016 .URL:http://www.ng.ru/dipkurer/2016-06-20/9\_china.html (дата обращения: 18.03.2018) [↑](#footnote-ref-144)
144. Mark Landler Offering to Aid Talks, U.S. Challenges China on Disputed Islands /Mark Landler // The New York Times-2010. URL:http://www.nytimes.com/2010/07/24/world/asia/24diplo.html(дата обращения: 18.03.2018) [↑](#footnote-ref-145)
145. Мартынова Е.С. Соперничество США и Китая в Азии: чем это грозит АСЕАН? / [Е. С. Мартынова](http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/158319/source:default) // Азия и Африка сегодня N.2 – 2014. С.4-6 [↑](#footnote-ref-146)
146. Кашин В. Б. Новая военная инфраструктура на Парасельских островах /В. Б. Кашин// РСМД- 2017.URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-voennaya-infrastruktura-na-paraselskikh-ostrovakh/(дата обращения: 02.03.2018) [↑](#footnote-ref-147)
147. Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета/ ИА REGNUM-2017.URL:<https://regnum.ru/news/polit/2309091.html>(дата обращения: 02.03.2018) [↑](#footnote-ref-148)
148. National Interest: Китай стремится к конфронтации в Южно-Китайском море/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)-2018.URL:<https://regnum.ru/news/polit/2371995.html> (дата обращения: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-149)
149. William Yale China’s Maritime Silk Road Gamble/ William Yale//The Diplomat -2015.URL:https://thediplomat.com/2015/04/chinas-maritime-silk-road-gamble/ (дата обращения: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-150)
150. Tani S. Pentagon chief: No need for military moves in East, South China seas // Nikkei Asian Review.- 2017.URL: http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/ International-Relations/Pentagon-chief-No-need-for-military-moves-in-East-South-Chinaseas (дата обращения: 18.04.2018) [↑](#footnote-ref-151)
151. США подтвердили, что острова Сенкаку попадают под договор о безопасности с Японией/ТАСС-2017.URL://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3994874 (дата обращения: 18.04.2018) [↑](#footnote-ref-152)
152. Крячкина Ю.А. Активизация политики премьер-министра Синдзо Абэ в условиях региональной нестабильности/ Ю.А. Крячкина // Проблемы национальной безопасности №4 (43) – 2017.С.71-72. [↑](#footnote-ref-153)
153. Саркисов К. О. Треугольник Япония-США-Китай и безопасность в Восточной Азии/К. О. Саркисов // РСМД – 2015 URL: <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/treugolnik-yaponiya-ssha-kitay-i-bezopasnost-v-vostochnoy-az/?sphrase_id=10181753#1 (дата> обращения: 19.03.2018) [↑](#footnote-ref-154)
154. Крячкина Ю.А. Активизация политики премьер-министра СиндзоАбэ в условиях региональной нестабильности/ Ю.А. Крячкина // Проблемы национальной безопасности №4 (43) – 2017.С.63. [↑](#footnote-ref-155)
155. Саркисов К.О.Треугольник Япония-США-Китай и безопасность в Восточной Азии/К.О. Саркисов // РСМД – 2015 URL: <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/treugolnik-yaponiya-ssha-kitay-i-bezopasnost-v-vostochnoy-az/?sphrase_id=10181753#1 (дата> обращения: 19.03.2018) [↑](#footnote-ref-156)
156. Бондзи Охара Структура обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии/ Бондзи Охара// Московский Центр Карнеги-2016.URL:https://carnegie.ru/2016/06/09/ru-pub-63751 (дата обращения 16.04.2018) [↑](#footnote-ref-157)
157. Крячкина Ю.А. Активизация политики премьер-министра СиндзоАбэ в условиях региональной нестабильности/ Ю.А. Крячкина // Проблемы национальной безопасности №4 (43) – 2017.С 72. [↑](#footnote-ref-158)
158. The Strategist: КНР ждут новые препятствия в Южно-Китайском море/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)-2018.URL:<https://regnum.ru/news/polit/2377247.html> (дата обращения: 18.04.2018) [↑](#footnote-ref-159)
159. What a new agreement means for the South China Sea/ The Economist-2017.URL:https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/05/economist-explains-25(дата обращения: 18.04.2018) [↑](#footnote-ref-160)
160. Кашин В. Б. Пекин смотрит вдаль/ В. Б. Кашин//Россия в глобальной политике- 2016.URL:http://www.globalaffairs.ru/number/Pekin-smotrit-vdal-18149 (дата обращения: 19.03.2018) [↑](#footnote-ref-161)
161. Виноградов А.О., Салицкий А. И.XIX съезд КПК: китайская специфика новой эпохи / А.О.Виноградов, А.И. Салицкий //Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы-URL:http://www.perspektivy.info/oykumena/azia/xix\_sjezd\_kpk\_kitajskaja\_specifika\_novoj\_epohi\_2018-01-12.htm (дата обращения: 19.03.2018) [↑](#footnote-ref-162)
162. Лексютина Я.В. Первая Белая книга Китая по венной стратегии: новые акценты? /Я.В. Лексютина //Новое Восточное Обозрение NEO – 2015 [https://ru.journal-neo.org/2015/06/06/pervaya-belaya-kniga-kitaya-po-voennoj-strategii-novy-e-aktsenty/ (дата](https://ru.journal-neo.org/2015/06/06/pervaya-belaya-kniga-kitaya-po-voennoj-strategii-novy-e-aktsenty/%20%28%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0) обращения 16.03.2018) [↑](#footnote-ref-163)
163. Гордеев В. Военные расходы Китая в 2017 году впервые превысят 1 трлн. юаней / В. Гордеев //РБК- 2017. URL: <https://www.rbc.ru/politics/04/03/2017/58ba46329a79478246c2b2a9> (датаобращения: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-164)
164. China’s military rise The dragon’s new teeth /The Economist - 2012. URL:https://www.economist.com/node/21552193 (датаобращения: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-165)
165. [Michael D. Swaine](https://www.hoover.org/profiles/michael-d-swaine) Chinese Views of Foreign Policy in the 19th Party Congress/[Michael D. Swaine](https://www.hoover.org/profiles/michael-d-swaine) //China Leadership Monitor, Hoover institution – 2018. URL:https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm55-ms-final.pdf (дата обращения: 23.03.2018) [↑](#footnote-ref-166)
166. Кашин В. Б. Китай меняет риторику вслед за реальными изменениями в экономике/В.Б. Кашин // Ведомости - 2013 URL:http://periscope2.ru/2013/04/18/7345/ (дата обращения: 25.03.2018) [↑](#footnote-ref-167)
167. 中国的军事战略//中华人民共和国国务院新闻办公室-2015.URL: <http://www.gov.cn/zhengce/2015-05/26/content_2868988.htm> (дата обращения: 17.03.2018) [↑](#footnote-ref-168)
168. Ronald O'Rourke China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress/ Ronald O'Rourke//Congressional Research Service- 2018.URL: <https://fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf> (дата обращения: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-169)
169. Мосяков Д.В. На грани фола: политика Китая в Южно-Китайском море/ Мосяков Д.В.// Индекс Безопасности №4(107), Том 19.С.58 [↑](#footnote-ref-170)
170. China to expand land reclamation activities in South China Sea, say experts/ The Straits Times-2018.URL:http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-to-expand-land-reclamation-activities-in-south-china-sea-say-experts (датаобращения: 07.04.2018) [↑](#footnote-ref-171)
171. Tom Phillips Photos show Beijing’s militarisation of South China Sea in new detail/Tom Phillips //The Guardian - 2018. URL:https://www.theguardian.com/world/2018/feb/06/photos-beijings-militarisation-south-china-sea-philippines (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-172)
172. КНР возвел маяки в Южно-Китайском море вокруг спорных островов / [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)-2016.URL:https://regnum.ru/news/polit/2155354.html (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-173)
173. МИД КНР: оборонные сооружения на островах Спратли — суверенное право Китая/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)- 2017.URL:<https://regnum.ru/news/polit/2255763.html> (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-174)
174. Китай завершил строительство маяков в спорном Южно-Китайском море/ Mortrans.info - 2015.URL:http://mortrans.info/analytics/kitaj-zavershil-stroitelstvo-mayakov-v-spornom-yuzhno-kitajskom-more/ (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-175)
175. Пекин оставил за собой право размещать любые объекты на островах в ЮКМ / [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)-2017.URL:<https://regnum.ru/news/polit/2242029.html>(дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-176)
176. Chinese Power Projection Capabilities in the South China Sea/ Asia Maritime transparency initiative . URL:https://amti.csis.org/chinese-power-projection/(дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-177)
177. Reuters: Китай построил ракетные шахты на островах в Южно-Китайском море/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)-2017.URL: <https://regnum.ru/news/polit/2241803.html> (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-178)
178. Michael Green ,Kathleen Hicks,  Zack Cooper, John Schaus, Jake Douglas  Counter-coercion series: East China sea air defense identification zone/ Asia Maritime transparency initiative – 2017.URL: <https://amti.csis.org/counter-co-east-china-sea-adiz/> (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-179)
179. Chinese military reportedly building facilities on islands near Senkakus/ The Japan Times-2014.URL:https://www.japantimes.co.jp/news/2014/12/22/national/politics-diplomacy/china-sources-say-military-building-facilities-islands-near-senkakus/ (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-180)
180. СМИ: Китай может создать опознавательную зону ПВО в Южно-Китайском море/ Деловая Газета Взгляд-2016.URL:https://vz.ru/news/2016/6/1/813747.html (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-181)
181. Китай в борьбе за моря и океаны/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)-2017.URL:<https://regnum.ru/news/polit/2270557.html> (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-182)
182. Китай начал учения ВМФ на спорных территориях в Южно-Китайском море/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)- 2016.URL:https://regnum.ru/news/polit/2153202.html (дата обращения: 20.04.2018) [↑](#footnote-ref-183)
183. Китайский авианосец «Ляонин» закончил маневры в Южно-Китайском море/ИА REGNUM- 2016.URL:https://regnum.ru/news/polit/2222630.html (дата обращения: 20.04.2018) [↑](#footnote-ref-184)
184. Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2017. C.24-26 [↑](#footnote-ref-185)
185. Zack Cooper Flashpoint East China Sea: Current Trends/ Zack Cooper // Asia Maritime Transparency Initiative -2018.URL: <https://amti.csis.org/flashpoint-east-china-sea-current-trends/> (дата обращения: 30.04.2018) [↑](#footnote-ref-186)
186. Истребители ВВС КНР перехватили самолет США/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)-2017.URL: <https://regnum.ru/news/polit/2280509.html> (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-187)
187. Ankit Panda 4 China Coast Guard Vessels Enter Japan-Administered Waters Near Disputed East China Sea Islands/Ankit Panda//The Diplomat-2018.URL:https://thediplomat.com/2018/01/4-china-coast-guard-vessels-enter-japan-administered-waters-near-disputed-east-china-sea-islands/ (датаобращения: 08.04.2018) [↑](#footnote-ref-188)
188. [Mark J. Valencia](http://www.scmp.com/author/mark-j-valencia) Muddy waters: How China-Japan territorial disputes delayed the response to the Sanchi oil spill/[Mark J. Valencia](http://www.scmp.com/author/mark-j-valencia)// South China Morning Post-2018.URL: <http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2134058/muddy-waters-how-china-japan-territorial-disputes-delayed> (датаобращения: 08.04.2018) [↑](#footnote-ref-189)
189. ##  Yan Lei Hyping up "China threat" by Japan harms regional stability/ Yan Lei //[Xinhua](http://www.xinhuanet.com/english2010/)-2017.URL:<http://en.people.cn/n3/2017/0808/c90780-9252650.html>(датаобращения: 08.04.2018)

 [↑](#footnote-ref-190)
190. Китайские корабли вторглись в район спорных с Японией островов/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)- 2017.URL: <https://regnum.ru/news/polit/2325980.html> (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-191)
191. Китайские патрульные корабли вновь подошли к спорным островам Сенкаку/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)-2018.URL:<https://regnum.ru/news/polit/2364907.html> (дата обращения: 15.03.2018) [↑](#footnote-ref-192)
192. [Bonnie S. Glaser](https://www.cfr.org/experts/bonnie-s-glaser)Armed Clash in the South China Sea/[Bonnie S. Glaser](https://www.cfr.org/experts/bonnie-s-glaser)// [Center for Preventive Action](https://www.cfr.org/programs/center-preventive-action)-2012.URL:<https://www.cfr.org/report/armed-clash-south-china-sea>(дата обращения: 09.03.2018) [↑](#footnote-ref-193)
193. Bonnie Glaser, Matthew Funaiole Shooting at union banks underscore need for of conduct/ Asia Maritime transparency initiative- 2017.URL:<https://amti.csis.org/shooting-union-banks-underscores-need-code-conduct/> (дата обращения: 20.04.2018) [↑](#footnote-ref-194)
194. Китай будет применять силу в отношении иностранных рыбаков/ ИА REGNUM-2016.URL:https://regnum.ru/news/polit/2162539.html (дата обращения: 19.04.2018) [↑](#footnote-ref-195)
195. Japan: 7 Chinese Coast Guard Ships, 230 Fishing Boats in Disputed East China Sea Waters/The Diplomat-2016.URL: https://thediplomat.com/2016/08/japan-7-chinese-coast-guard-ships-230-fishing-boats-in-disputed-east-china-sea-waters/ (дата обращения: 09.04.2018) [↑](#footnote-ref-196)
196. Russell Hsiao China Exerts Administrative Control Over Disputed South China Sea Islets/ Russell Hsiao// The Jamestown Fondation Global Research&Analysis-2007.URL:https://jamestown.org/program/china-exerts-administrative-control-over-disputed-south-china-sea-islets-2/ (датаобращения: 09.04.2018) [↑](#footnote-ref-197)
197. Территориальные претензии Китая на китайском паспорте. Индийский и вьетнамский взгляд/ Portalostranah.ru- 2012. URL:http://www.portalostranah.ru/view.php?id=263(дата обращения:08.03.2018) [↑](#footnote-ref-198)
198. Степушова Л. Пекин накинул петлю на шею Запада/Л.Степушова//Газета Правда-2016.URL:https://www.pravda.ru/world/asia/southasia/13-07-2016/1306558-pequim-0/ (дата обращения:08.03.2018) [↑](#footnote-ref-199)
199. Japan defends Muji in scrap with China over catalogue map missing disputed isles/South China MorningPost-2018.URL:http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2131364/japan-defends-muji-scrap-china-over-catalogue-map (датаобращения:08.03.2018) [↑](#footnote-ref-200)
200. Карабанов К. Китай строит "Великую песчаную стену"/К.Карабанов//ВЕСТИ.RU-2015.URL:http://www.vesti.ru/doc.html?id=2597035(дата обращения: 05.04.2018) [↑](#footnote-ref-201)
201. China building 'great wall of sand' in South China Sea/ BBC-2015.URL: <http://www.bbc.com/news/world-asia-32126840> (дата обращения: 05.04.2018) [↑](#footnote-ref-202)
202. China to expand land reclamation activities in South China Sea, say expert //The Straits Times – 2018. URL:http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-to-expand-land-reclamation-activities-in-south-china-sea-say-experts (дата обращения: 05.04.2018) [↑](#footnote-ref-203)
203. Кашин В. Б. Новая военная инфраструктура на Парасельских островах /В. Б. Кашин// РСМД- 2017.URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-voennaya-infrastruktura-na-paraselskikh-ostrovakh/(дата обращения: 03.03.2018) [↑](#footnote-ref-204)
204. Zhibo QiuThe 'Civilization' of China’s Military Presence in the South China Sea/ Zhibo Qiu//The Diplomat-2017.URL:https://thediplomat.com/2017/01/the-civilization-of-chinas-military-presence-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 07.04.2018) [↑](#footnote-ref-205)
205. South China Sea islands expect better telecom services/ XinhuaNet News-2018. URL:http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/02/c\_136944795.htm (дата обращения: 03.03.2018) [↑](#footnote-ref-206)
206. On a disputed South China Sea island, Beijing unveils a high-tech cinema The Straits Times – 2017.URL:http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/on-a-disputed-south-china-sea-island-beijing-unveils-a-high-tech-cinema (дата обращения: 03.03.2018) [↑](#footnote-ref-207)
207. # Jane Perlez, Yufan Huang China Promoting Tourism for Disputed Paracel Islands/ Jane Perlez, Yufan Huang//The New York Times-2016.URL:<https://www.nytimes.com/2016/05/29/world/asia/south-china-sea-tourism.html> (дата обращения: 21.04.2018)

 [↑](#footnote-ref-208)
208. Туристы из КНР отправятся к спорным островам в Южно-Китайском море/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)-2016.URL:<https://regnum.ru/news/polit/2147863.html> (дата обращения: 21.04.2018) [↑](#footnote-ref-209)
209. Zhibo QiuThe 'Civilization' of China’s Military Presence in the South China Sea/ Zhibo Qiu//The Diplomat-2017.URL:https://thediplomat.com/2017/01/the-civilization-of-chinas-military-presence-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 07.04.2018) [↑](#footnote-ref-210)
210. Zack Cooper Flashpoint East China Sea: Current Trends/ Zack Cooper // Asia Maritime Transparency Initiative -2018.URL: <https://amti.csis.org/flashpoint-east-china-sea-current-trends/> (дата обращения: 30.04.2018) [↑](#footnote-ref-211)
211. Zhu Feng Oil RIG 981 friction in the South China sea/ Asia Maritime transparency initiative- 2014.URL:https://amti.csis.org/oil-rig-981-friction-in-the-south-china-sea/ (дата обращения: 13.03.2018) [↑](#footnote-ref-212)
212. Over the line: tracking energy competition in the East China Sea /Asia Maritime Transparency Initiative and The Center for Strategic and International Studies- 2016. URL: <https://amti.csis.org/energy-competition-east-china-sea/> (дата обращения: 13.03.2018) [↑](#footnote-ref-213)
213. Вьетнам требует вывести нефтяную платформу КНР со спорных территорий/ [ИА REGNUM](https://regnum.ru/)-2016.URL:<https://regnum.ru/news/polit/2114256.html> (дата обращения: 21.04.2018) [↑](#footnote-ref-214)