Kineska vanjska politika na području Azije

Kalapiš, Aron

Master's thesis / Diplomski rad

2016

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Zagreb, The Faculty of Political Science / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:467916

Rights / Prava: In copyright

Download date / Datum preuzimanja: 2020-11-10

Repository / Repozitorij:

FPSZG repository - master's thesis of students of political science and journalism / postgraduate specialist studies / disertations
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti
Diplomski studij politologije

Kineska vanjska politika na području Azije
Diplomski rad

Mentor: dr.sc. Dejan Jović
Student: Aron Kalapiš

Zagreb
Lipanj, 2016.

Aron Kalapiš
Sadržaj:
1. UVOD..........................................................................................................................................5
Mao i začeci vanjske politike NR Kine........................................................................................6
3. Den Xiaoping i reformska era...................................................................................................8
4. Jiang Zemin...................................................................................................................................13
5. Hu Jintao.....................................................................................................................................15
6. Opće značajke kineske vanjske politike.....................................................................................20
   6.1. Dualnost vlastite superiornosti i slabosti...........................................................................21
   6.2. Daguo...................................................................................................................................22
   6.3. Kina kao supersila i zemlja u usponu..................................................................................22
   6.4. Koncept Trećeg svijeta.........................................................................................................22
   6.5. G2 koncept- Osovina SAD – Kina.....................................................................................25
   6.6. Koncept demokratskog međunarodnog poretka.................................................................26
   6.7. Glavni stupovi kineske vanjske politike..............................................................................27
   6.8. Diplomacija velikih sila.......................................................................................................27
   6.9. Pet principa miroljubive koegzistencije.............................................................................28
   6.10. Harmonični svijet.............................................................................................................29
   6.11. Službeni ciljevi kineske vanjske politike...........................................................................29
7. Teritorijalni sporovi: slučaj Spratly......................................................................................32
8. Tajvan i pitanje nacionalnog ujedinjenja....................................................................................34
9. Zaključak....................................................................................................................................35
1. Uvod:

2. Mao i začeci vanjske politike NR Kine


(https://www.marxists.org/history/rol/nm-5/cpc-policy.pdf, 10.5.2016.)


3. Obnova statusa svjetske velesile. Kinezi nikada nisu sebe smatrali trećeklasnom silom i nerazvijenom civilizacijom

4. Izbjegavanje vojno političkih saveza, nepriznavanje UN-a i drugih međunarodnih organizacija, koje su smatrane instrumentom imperijalizma zapadnih sila, Mao ih je osobno nazvao „imperijalističkim izrodima“ kapitalističke buržoazije.


U tom ozračju siromaštva, Komunistička partija Kine, predvođena Mao Zedongom, koji je imao podršku velike i moćne Narodnooslobodilačke vojske Kine, težila je vratiti izgubljeni prestiž, snagu i status Kine u regiji promičući agresivnu politiku prema susjednim zemljama.

Na unutrašnjem planu, gospodarstvo je kao i vanjska politika, bilo iznimno politizirano, te čvrsto kontrolirano u svrhu demonstracije moći nove socijalističke Kine. Grandiozni gospodarski eksperimenti poput Velikog Skoka Naprijed, izazvali su glad što je još više osiromašilo već ionako slabašno kinesko gospodarstvo i društvo te je izazvalo val negodovanja i pobunu unutar samog partijskog vrha bliskog Mao-u.

Na diplomatskoj razini kineska vanjska politika je bila jako marginalizirana i praktički nepostojeća. Razlog tomu je bio u načinu na koji je sama kineska struktura vlasti funkcionirala, pri čemu su ovlasti i funkcije kineskih diplomata i dan danas znatno ograničene(Zhao,2004:91).

najviše došla do izražaja tokom vijetnamske invazije na pro-kinesku Kambodžu, koji je bio jedini primjer sukoba dviju komunističkih zemalja, iako je to sa geopolitičkog stanovišta bio proxy rat izmađu SSSR-a i NR Kine (http://www.e-ir.info/2008/07/16/the-cold-war-and-china/3.5.2016.).


3. Deng Xiaoping i reformska era


Po čemu je ovo prekretnica? Do Maove smrti čitav sustav odlučivanja, izrade, planiranja i provedbe političkih odluka na svim razinama je bio u nadležnosti generalnog sekretara komunističke partije NR Kine, a to je bio Mao Zedong. Izrazito krutim i brutalnim metodama, totalitarnim terorom, Mao je vodio kinesku državu kroz razne masivne reforme, koje su često rezultirale brojin žrtvama zbog radikalnih metoda te samog nedostatka obzira od strane vlasti

Taj reformirani socijalistički sustav, nazvan demokratski centralizam, pokazao se kao veliki uspjeh koji je osigurao dugovječnost socijalističkog režima u post-hladnoratovskom i globaliziranom svijetu, gdje je Kina među rijetkima provela reforme svoga sustava vlasti i uspješno pobijedila pro-demokratski pokret (Chow, 2003:87-88).

Time je u svim političkim procesima u igru ušla uloga moćnih lobija poput birokrata, vojske (Christiansen, Rai, 1996:156-159) te nove poduzetničke elite koja je bila sada poželjni element u novoj komunističkoj društvenoj hijerarhiji. (Deng i Wang, 2005:247) Takav sustav jedne stranke sa više frakcija nije nikakva novost u kineskom društvu, jer je u biti to samo modernizirana inačica starog frakcionaštva iz carskih vremena, kada su carevi bili pod jakim utjecajem dvorskih, vjerskih i birokratskih frakcija (Luh, 2006., 13).

Koje su posljedice te reforme? Kineska politika se time zaštitila od ekscesa i radikalizma Maovih sljedbenika te izvuče najviše koristi, odnosno nanese najmanje štete postojećim strukturama u kineskoj državi i društvu.

Novi smjer reformista, Deng Xiaoping je nazvao politikom gradualizma (postepenosti) te će upravo taj pristup igrati značajnu ulogu u novom pravu kineske vanjske i ekonomske politike (Lantaigne, 2009:61).


Kineski pojmovi poput Kuozhang i Chongjian (ekspanzija i rekonstrukcija) najbolje opisuju smjer djelovanja tadašnjih elita (ibid, 150). Kinesko ministarstvo vanjskih poslova je prvo došlo na red u valu reformi. Izrazito zapušteno od Drugog svjetskog rata, gdje je glavninu
diplomatskog korpusa i stranih predstavništva preuzela Republika Kina, kineski diplomati su bili
poslani na obrazovanje na Zapad i SSSR da prouče situaciju, догањања i kretanja na svjetsкој
sceni, te da prenesu svoja znanja natrag u Kinu s ciljem reorganizacije kineske diplomacije.

Gledano današnjim očima, skoro je nevjerojatno koliko je tadašnja NR Kina bila neupućena u
dогањања u regiji, svijetu te u međunarodnim organizacijama, što je značilo da je jedna tako
velika zemlja bila totalno odvojena i izvan toka svjetskih догањања (ibid, 26).

Upravo je zato bilo potrebno da Kina izviđa teren, da analizira promjene u zadnjih 30-tak godina
te da prepozna pojavu ključnih procesa poput globalizacije, s ciljem maksimalnog iskorištavanja
novih кretanja на svjetsкој političкој i gospodarsкој sceni за кинеску korist. Sama globalizacija
je odmah bila prepoznata kao ogromna potencijalna transformacijska sila uz pomoć koje bi Kina
mogla izvesti svoj spektakularni uspon на svjetsku scenu. Tokom 1980-ih i 1990-ih Kina aktivno
lobira za ulazak у GATT te kasnije WTO (ibid, 62). Kompleksni односи са SAD-om,
zapadнеуропским državama i Japanom oko statusa Tajvana, stanja ljudskih prava и ekonomskих
sloboda te samog устроја кинеске економије дуги niz godina су onemogućavали дugo
пријежкивани ulazak Kine u vodeće svjetske trgovinske krugove.

Na regionalној razini, Kina 1990-ih teži побољшати свој имидž regionalног partnerа, те траţi
smanjenje napetosti и uklanjanje trgovinskiх barijera с ciljem lakšег pristupa stranim
инвестициjama i lakšој trgovini sa Zapadom. Prvi на redu je bio ASEAN, koji je prethodno bio
вићen kao темелjna prijetnja кинским interesima у Jugoistočној Aziji, zbog njihовог потенцијала
за усpostavu anti-кинеског bloka, предвођеног од стране rivalске velesile попут SAD-a. Нabolji
primjer je неuspješни SEATO пакт који je tokom 1950-ih и 1970-ih bio glavni instrument
suradnje измеђu SAD и земаља истоčне и jugoistočне Azije u borbi против шirenja sovjetskог и
kineskog utjecaja (Li и Kwa, 2011:62).

Tokom 1980-ih Kina uspostavlja однose с Južnom Korejom te raskida са праксом призnanja
 jedne jedine легитимне предстavnice уjedinjene Koreje, donedавно Sjeverne Koreje. Зajedнички
ekonomski interesи и slični politički процеси су били од posebnог interesa.Nedavna
demokratizacija Južne Koreje koja je pokrenula liberalizaciju svog ekonomskо и политичког
sustava je bila polazište за razmjenu iskustva sa Kinom. Upravo je korejski model ponudio nove
spoznajkoe te su наше primjenu у daljnjim reformama liberalizaciji njezinog gospodarstva

Dio umirovljenog vojnog vodstva je kroz privatizaciju postalo dosta bogato i moćno, te je kroz vlastito bogaćenje i dalje vršilo pritisak na Dengovu vlast i reformiste. Deng ubrzo izdaje naredbu po kojoj se sve privatne i državne tvrtke u vlasništvu vojske i vojnih dužnosnika moraju predati u izravno državno vlasništvo, koje će izabrati prikladne direktore i voditelje iz redova partijskih birokrata. Deng je to direktno u jednom svom govoru objasnio: „Vojska se mora baviti vojnim pitanjima, a ne biznisom.“

Slični naputci su bili dani i pokrajinskim guvernerima koji su isto željeli raširiti svoje osobne mreže u poslovni svijet te se pogurati više u partijskoj hijerarhiji.

Dovođenje vojske i uprave pod kontrolu birokrata, Deng se fokusirao na vanjsku politiku s ciljem izgradnje boljeg imidža Kine u svijetu i regiji.

Temelji kineskog razvoja su bili zacrtani u Dengovoj eri. Prvi koraci su bili skromni ali su bili uvod u početak velikog povratka Kine među velike svjetske igrače. Ekonomski rast je zahvaljujući reformama naglo skočio, s godišnjim stopama rasta od 10%, te je s otvorenjem Kine
prema Zapadu, uslijedio dramatični skok u prihodima a porastao je istandard prosječnih kineskih građana (Brandt i Rawski, 2008: 17-18).

No upravo zbog politike gradualizma, fokus je bio primarno usmjeren na uključenje Kine u globalne ekonomske tokove, a ne u vojno-političke blokove. Kinesko vodstvo je bilo svjesno da si Kina mora uzeti dosta vremena kako bi se njezina ekonomska, politička i vojna moć znatno povećala i sazrijevala da se može pokrenuti i direktnije se nametnuti na svjetskoj sceni (Lantaigne, 2009:66).

U ovoj fazi razvoja još je dosta prisutan Maov antagonizam prema vojno-političkim blokovima, jer Kini nije odgovaralo preuranjeno preuzimanje odgovornosti, prema saveznicama u bilo kojem paktu, jer to donosi neželjenu štetu njezinom ekonomskom usponu i vanjskoj politici.

Ali, Kina je učinila znatne pomake što se tiče njezinog angažmana u UN-u. Koristeći status stalne članice vijeća sigurnosti UN-a, Kina se dosta suzdržano i umjereno postavila u slučaju nekih ključnih rezolucija, ali se zauzvrat poprilično aktivirala po pitanju angažmana svojih vojnika u mirovnim misijama UN-a, gdje i dan danas ima najveći broj pripadnika od svih stalnih članica vijeća sigurnosti UN-a (ibid, 88).

4. Razdoblje vladavine Jianga Zemina

Vladavinu Jianga Zemina možemo okarakterizirati kao stabilan nastavak kontinuiteta kineske unutarnje i vanjske politike koju je započeo i zacrtao Deng Xiaoping.

vanjske i ekonomske politike, daljnja izgradnja odnosa i veza diljem Azije i svijeta. (http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Spot/pdf/26/26_4.pdf, 10.5.2016.)

Kinesko gospodarstvo u 1990-ima bilježi daljnji visoki rast, primarno zbog izvoza raznih jeftinih industrijskih i komercijalnih dobara.


Qian Qichen je istaknuo da Kina treba težiti sljedećim stvarima:


Dobrosusjedski odnosi – Prethodna politika agresije i izolacije se ne smije ponoviti u budućnosti. Treba se pojačati slika Kine, ne kao hegemonu nego kao regionalnog partnera koji djeluje isključivo konstruktivno prema drugim zemljama u Aziji. Odnosi sa
Tajvanom se trebaju transformirati iz konfliktu u dijalog, te se posljednje zapadne kolonije, Macau i Hong Kong, trebaju vratiti pod kinesku kontrolu mirmim putem, nastavljanjem pregovora iz 1985. s Ujedinjenim Kraljevstvom i Portugalom (ibid, 11.5.2016).

2. Sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija – povećanje aktivnosti kineskih predstavnika u svakodnevnom radu u organizacijama poput UN-a, gdje se Kina potiho, nenametljivim metodama nastoji prikazati kao nezaobilazan aktter u svim svjetskim događanjima, jednak kao i sve ostale stalne članice Vijeća sigurnosti (Lantaigne, 2009: 25-27).

3. Trilateralna ravnoteža snaga u regiji:
   Odnosi se na kinesku predanost vestfalijanskom konceptu ravnoteže snaga između velikih sila i respektiranje suvereniteta kao svetinje u međunarodnim odnosima. Qian ističe važnost diplomatskog djelovanja prema izgradnji boljih odnosa sa Japanom i SAD-om, zbog jake američke političke, ekonomske i vojne prisutnosti u Aziji, te zbog iznimne moći Japana koji je glavni rival za prevlast u Istočnoj Aziji (http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Spot/pdf/26/26_4.pdf 11.5.2016.).

4. Okončanje teritorijalnih sporova sa susjednim zemljama:


U mjeri uspjeha tokom mandata Jianga Zeminna, na podrucju pitanja granica učinjen je mali pomak u obliku zatopljenja odnosa sa Rusijom, te se nastoji stvoriti ravnoteža u Istočnoj Aziji kroz koncept „periferne diplomacy“, jačanjem interakcije s Južnom Korejom, promjenom pristupa po pitanju odnosa sa Tajvanom, mirno pripojenje Hong Konga i Macaua Kini, suradnja sa SAD-om, nadalje pokušaj poboljšanja bilateralnih odnosa sa Japonom te uključenje u rad ASEAN-a.

5. Razdoblje vladavine Hua Jintaoa

Središnje pitanje „mladih“ konzervativnih snaga je bilo u kojem smjeru treba nova Kina krenuti na vanjskopolitičkom planu?

Desetljeća rasta i liberalizacije društva su hvalili, ali su je smatrali dugoročno velikom opasnošću za daljnji razvoj Kine u budućnosti. Econornski razvoj je bio neupitan te se partijsko vodstvo nije previše uplitalo, ali se na političkom i vojnom planu krenulo u velike promjene. Kina se na tim područjima počela osjećati sve odvažnijom da se nametne kao velika sila u svjetskom poretku po principu primus inter pares, na regionalnoj i globalnoj razini, ali je bio problem razraditi manje agresivan i nasrtrljiv način prema pitanju kako Kina može biti voda u regiji, ne više kao benevolentni div koji pomaže manjim zemljama u regiji kroz zajedničku ekonomsku suradnju. Ekonomski moć investicija i uvoz te izvoza robe nisu više bili dovoljni za promoviranje kineske moći. Hu ističe važnost kineskih
Nacionalnih interesa te se zalaže za dijalog sa zemljama u istočnoj i jugoistočnoj Aziji s ciljem razrješavanja svih pitanja teritorijalnih sporova u regiji (ibid,29-33).

Istovremeno se razvija konceпт mirnog uspona, ali je vrijedno istaknuti da „mirno“ ne podrazumijeva odsutnost sile. Manji sukobi sa zemljama poput Tajvana, Japana, Vijetnama i Filipina nisu isključeni, no namjere kineskog političkog vodstva je držati takve tenzije pod kontrolom da ne eskaliraju u sveopći rat koji bi mogli dovući moćnu koaliciju koja bi ujedno i okupljala SAD, Japan i Indiju protiv Kine. Uz obranu nacionalnih interesa raste važnost gomilanja meke moći (soft power) kineske nacije koju Kina želi u budućnosti sve više primjenjivati u svrhu slabljenja američkog utjecaja u Aziji, te povećanja udjela moći u regionalnim organizacijama poput ASEAN-a i CSTO-a.

Idila kineskih svjetskih ambicija, nažalost je bila zasjenjena rastućim unutarnjim gospodarskim i društvenim događanjima, brojnim teritorijalnim sporovima i stagnirajućim odnosima sa susjednim zemljama. Kina je u jednom nesavršenom okruženju morala izgraditi veću stabilnost, te je samo kinesko vodstvo više puta izjavilo da Kina želi „reorganizirati“ odnose snaga u regiji s ciljem izgradnje trajnog mira i stabilnosti slijedeći slogan „Harmonično društvo“ koji je bio glavni projekt pete generacije političkog vodstva sve do izbijanja svjetske gospodarske krize 2007. godine.

Reakcije zemalja poput SAD, Japana i Indije na nov pravac kineske politike su bile dosta negativne, jer su ostale sumnjičave i zabrinute zbog strelovitog ekonomskog rasta, manipulacije tečaja Yuana (RMB) od strane kineskih vlasti, velikog porasta u izdatcima za vojni proračun, nagle modernizacije vojske te sve provokativnijih istupa kineskih vlasti (ibid,31).


Vojni proračun je porastao za 175%, čime je 2012. Kina postala druga najveća vojna sila na svijetu, sa proračunom od oko 166 milijardi američkih dolara.

Ti pokazatelji mogu ići u prilog tome, da je tokom administracije Hua Jintaoa, Kina je ili raskinula s doktrinom Taoguangyanghui, ili je to pokazatelj da doktrinu Taoguangyanghui dalje nije bio moguće primjeniti zbog eksplozivnog rasta kineske gospodarske i vojne moći, koje su sve zemlje primijetile te su reagirale na različite načine.
Na području promicanja meke moći Kina je uspješno poboljšala svoj imidž kroz razna velika događanja poput ljetnjih Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine, Shanghai World Expo 2010. godine, čine se kineskim planerima da Kina može sa svojim kulturnim utjecajem kroz soft power parirati drugim velikim zemljama, koje su ranije krenule koristiti meku moć kao instrument političke i kulturne moći, poput europskih zemalja i SAD-a (Lantaigne, 2009, 30).


Upravo takav oblik novog regionalnog udruženja u Aziji Kina i Rusija žele izgraditi. Druga organizacija je ASEAN, gdje je Kina željela kapitalizirati svoju ekonomsku pomoć koju je davala zemljama istočno i jugoistočne Azije tokom Azijske gospodarske krize 1997. godine. Zemlje jugoistočne Azije su Kini od iznimnog strateškog značaja, osobito zbog toga što pokrivaju ključne kopnene i iznimno važne pomorske puteve, koje su žila kucavica kineskoj trgovinskoj razmjeni s ostatkom svijeta. Upravo se pitanje slobodnog prolaza kineskog trgovačkog brodovlja kroz Južnokinesko more nekoliko puta nametnulo od strane kineskih vlasti zemljama u regiji (Sutter, 2012: 237). Prolaz kroz Malački prolaz je od presudnog značaja za kinesko gospodarstvo i kinesku nacionalnu sigurnost te je važan za daljnju stabilnost jugoistočne Azije, čime se spriječava bilo koji oblik remećenja zadnjih 20 godina kineskog gospodarskog i političkog uspona.

6. **Opće značajke suvremene kineske vanjske politike**

Kineska vanjska politika je u zadnjih 40 godina prošla nekoliko značajnih transformacija, od praktički totalnog odsustva vanjske politike jedna velike izolirane zemlje do prvoklasne svjetske velesile i velikog regionalnog igrača sa regionalnim i svjetskim ambicijama.

Prema Marcu Lantaigneu, možemo identificirati tri faze razvoja kineske vanjske politike:
2. Faza 1989.-2001., popraćena usporavanjem političke liberalizacije pred kraj Dengove ere i vladavina Jianga Zemina

3. 2002.-2012. označena konsolidacijom kineske politike u skladu s priznanjem novostečenog statusa velike sile

Era nakon odlaska Hua Jintaoa, te dolazak Xi Jinpinga može se staviti u kontekst idealne polazišne točke s koje se mogu definirati i objasniti ciljevi, koncepti i pokretači kineske vanjske politike.

Glavne pretpostavke po kojima Kina vidi sebe u regionalnim i svjetskim međunarodnim odnosima mogu se definirati pod sljedećim pretpostavkama:

**6.1. Dualnost vlastite superiornosti i slabosti:**

Koncept dualnosti je nešto što je duboko ukorjenjeno u kineskoj vjerskoj filozofiji, te je pokretački koncept svega što jest u svemiru. U političkom smislu, Kina svoju superiornost bazira na temelju povijesnih činjenica oko mita o neprekinutom kontinuitetu kineske nacije i naroda kroz tisućljeća, sa stajalištem da je kineska kultura i civilizacija izvor kulture i civilizacije u čitavoj Istočnoj Aziji, te da je Kina educirala i uzdigla sve narode istočne Azije, poput Japana, Koreje i Vijetnama koje sve imaju izrazito jak kineski utjecaj u svojoj povijesti i kulturi. Isto tako, kada se sagleda etimologija kineskih naziva Zhongguo i Daguo, iz tih se riječi dosta može iščitati iz tih riječi osjećaj kineske superiornosti. Zhongguo, tradicionalni naziv za Kinu na mandarinskom: središnja država, središnje kraljevstvo. To je biočesti naziv za kinesku državu u carskim vremenima. Tu se može primjetiti da se u kineskoj kulturi i povijesti Kinezi često smatraju centrom svijeta, jer je sve do nedavno svijet van kineskih granica bio irelevantan kineskoj civilizaciji. Tek se u 19. stoljeću počinje davati veći značaj odnosima sa drugim velikim silama. Sada možda Kinezi sebe više ne vide u tolikoj mjeri centrom svijeta, ali i dalje jako ističu centralnu poziciju i veliki značaj Kine u Aziji, te su volja, vrijeme i resursi i dalje na raspolaganju kineskim vlastima da kineskoj javnosti omoguće sliku njihove zemlje kao vodeće sile na kontinentu (Weissmann, 2015:152).

**6.2. Daguo**

6.3. Kina kao supersila i zemlja u usponu

Kina je, kao što se prije spominjalo, sebe uvijek vidjela kao veliku silu, ali kroz modernizaciju pred kraj Maove ere, drevni su se koncepti morali osuvremeniti, prilagoditi i redefinirati u skladu sa globalnom scenom i događanjima. Kina sebe vidi i kao supersilu, u rangu sa svim ostalim velikim zemljama, ali i kao zemlju koja se razvija. Kina je zemlja iznimno bogata raznim strateškim resursima, brojnim stanovništvom te praktički neograničenim potencijalom za rast i razvoj. Ali postoji velika razlika u kvaliteti života u raznim regijama Kine. Najbolji primjer je između Pekinga, Šangaja koji imaju oko 17 000 USD po glavi stanovnika, naspram 7000 USD u pokrajinama Gansu u središnjoj Kini i Yunnan na jugoistoku zemlje. Kineski ekonomski rast dakle nijepodjednak u čitavoj Kini te stoga postoji znatan nesrazmjera društvenom i ekonomskom razvoju kineskog stanovništva u različitim djelovima Kine. Rast standarda kineskog društva u liberaliziranom okruženju je jedan od glavnih prioriteta trenutne administracije.Kina ne želi žrtvovati dugoročnu unutrašnju stabilnost pod cijenu očuvanja nekontroliranog bogaćenja korupirane administracije.Nekolicina kineskih tajkuna su u zadnjih 20 godina skupili milijarde američkih dolara koje su zarađene na grbači kineskih radnika koji rade u jako lošim uvjetima, za niske plaće su stalno izrabljivani od strane njihovih moćnih poslodavaca. Xi Jinping je postavio vrlo visok cilj i jasan rok po kojemu bi se standard svih građana diljem zemlje trebao izjednačiti do 2050. godine, čime bi Kina postala zemlja visokog životnog standarda, visokog postotka visoko obrazovanih stanovnika.

Bitno pitanje u ovom konceptu kineske unutrašnje politike po čemu je ona povezana s vanjskom politikom u tolikoj mjeri? Odgovor leži u strahu vladajuće partijske elite koja se sastoji od

6.4. Koncept Trećeg svijeta

U svojoj izvornoj formi, koncept Trećeg svijeta je jedan zastarjeli koncept iz Maovih vremena, ali neki njegovi aspekti nisu u potpunosti zamrli u kineskoj vanjskoj politici.

Izvorno je osmišljen od strane Mao Zedonga kao odgovor na blokovske podjele tokom Hladnog rata, (gdje je Kina tražila svoje mjesto kao sila u istoj klasi sa SSSR-om i SAD-om) te kao borac za prava postkolonijalnih novostvorenih zemalja u Aziji i Africi koje su se osjećale ugroženima od sukoba SAD-a i SSSR-a(koje su koristile njihove teritorije kao bojišta u proxy ratovima). Taj koncept je u tom obliku ispio vrlo neuspješan jer je zapravo bio instrument s kojim je Mao želio nametnuti svoj model komunizma,maoizam drugim zemljama trećeg svijeta, te je to bila samo prikladna maska za prikrivanje pokušaja izvođenja svjetske socijalističke revolucije seljaštva, koja je uspjela samo još više izolirati tadašnju Kinu, te ju je dovela u sukob s ostatkom socijalističkog bloka, predvođenog SSSR-om, zbog oprečnih ideoloških i geopolitičkih interesa (ibid,60).

Današnju primjenu koncepta Trećeg svijeta u kineskoj diplomaciji vidimo je sklonost zauzimanja neutralnog i objektivnog stava u interakcijama sa zemljama koje kulturno i ideološki bitno odudaraju od kineske kulture. To se primarno odnosi na odnose sa arapskim svijetom, Indijom, Europom, gdje je kineska kultura i oblik vlast izrazito stran. Upravo je ovaj kineski pristup omogućio Kini da bude alternativa američkom modelu koji je postao izrazito nepopularan u zadnje vrijeme. Azijske zemlje i zemlje u razvoju vide američku hegemoniju kao suviše agresivnu, nametljivu i imperijalističku. Upravo zbog tih faktora američkog modela vanjske
politike, brojne zemlje smatraju Kinu vrlo prihvatljivim partnerom na području vojne, političke i ekonomske suradnje. Kina je u zadnjih 20-tak godina dokazala da su joj unutrašnja događanja, kulturna i bilo koja druga nebitna u interakciji sa drugim zemljama, jer respektiraju pravo svake zemlje na suverenitet te neuplitanjem u unutarnja događanja prepuštaju da građani svih drugih zemalja slobodno biraju put razvoja koji oni žele u svojim zemljama, jer sve te promjene ne utječu na suradnju sa Kinom, koja je primarno fokusirana na ekonomski razvoj i trgovinski razmjenu i mirnu koegzistenciju. Kineska diplomacija se iskazala kao pouzdana, neutralna treća strana za sve zemlje koje žele pouzdanog partnera bez straha da će se morati baviti neugodnim političkim temama, za razliku od SAD-a koji redovito u argumentu sa svakom „problematičnom“ zemljom traži odgovore i nameće svoj koncept rješenjaza svako kršenja ljudskih prava, gušenje slobode medija i autokratske tendencije vladajućih elita takvih zemalja. Kina to nezanima iz praktičnih razloga, jer ne želi svoju unutrašnju politiku uvlačiti u međunarodne krugove, niti diskutirati s drugima oko svoje unutrašnje politike, osobito što je Kina jako sklon vestfalijanskom konceptu suvereniteta, gdje su suverenitet i unutrašnja politika svetinja svake zemlje u međunarodnom poretku. Kina se u zadnjih 20 godina angažirala u radu velikog broja međunarodnih organizacija poput UN-a, G20, WHO-a, WTO-a, BRICS-a, pokret Nesvrstanih, SCO-a (ibid, 133-137).

Glavni razlog tomu je da je Kina prepoznala ogroman korist od članstva u takvim organizacijama ali i da nije imala striktna obveze koje bi mogle nauditi njezinim nacionalnim interesima. Donedavno Kina se mogla okarakterizirati kao tzv. “freerider“, -zemlja koja je ušla u neku međunarodnu organizaciju ili udruženje sa jednostavnim ciljem iskorištavanja dobiti proisteklih iz članstva u toj organizaciji, a bez prevelikog angažmana i obveza (ibid,32).

Ali, u zadnje vrijeme i kineske elite i kineski planeri uvidiaju da dolazi vrijeme kad će Kina morati postati donositelj odluka na svjetskoj sceni, a ne samo poslušni novopridošlica koji igra po zapadnim pravilima geopolitike. Kina vidi veliki potencijal u ovakvim organizacijama jer nastoji svojom prisutnošću reformirati te iste organizacije iznutra s ciljem preustroja ravnoteže snaga te promjene svjetskog poretka. Organizacije poput CSO-a i BRICS-a idu u prilog takvom razmišljanju jer Kina želi s drugim velikim silama poput Rusije, stvoriti jedan alternativni azijski regionalni blok, koji bi isključio SAD, sa konačnim ciljem uspostave stabilnog i mirnog okruženja povoljnog za razvoj Kine i čitave regije (Weissmann,2015:159).
6.5. G2 koncept- Osovina SAD – Kina

Utjecaj SAD-a od kraja Drugog svjetskog rata u Aziji je postao sve veći u doba Hladnoga rata, te se u prvoj polovici 21. stoljeća Kina i SAD sve više sudaraju oko svojih nacionalnih interesa te brojnih neugodnih pitanja kao što su: status Tajvana, podrška Sjevernoj Koreji i njihovom nuklearnom programu, spor s Japanom oko otočja Senkaku i spor u Južnokineskom moru oko otočja Spratly, osobito s obzirom da su SAD i Filipini saveznici te su Filipini pozvali SAD da se očituje po pitanju Spratly-ja. Druga se pitanja odnose pretežito na unutarnju politiku, ljudska prava, sloboda medija, pitanje represije tibetanskih disidenata te Falun Gonga. Upravo zbog tih okršaja s SAD-om, Kina je svjesna da je utjecaj SAD-a izrazito velik i da se susjedne zemlje okupljuju oko američke vojne i političke moći zbog osjećaja ugroženosti nove rasteće Kine. Kao odgovor na to u Kini je zaživio koncept G-2.

G-2 koncept je zamisao kineskih elita da bi Kina i Sjedinjene Američke Države u bližoj budućnosti trebale naći zajednički jezik, te bi trebali naći zajedničko rješenje za nesuglasice koje uzrokuju brojne tenzije u američko-kineskim odnosima. U konačnici, ideja je da SAD i Kina jasno definiraju svoje interesne sfere u Aziji, da podijele kontinent međusobno, kako bi se mogli izbjeći sukobi, čime bi se uspostavio temelj jednoga idealnog bipolarnog svijeta gdje Kina i SAD mirno koegzistiraju. No koliko god to zvučalo primamljivim rješenjem, SAD je odbacio bilo kakavoblik podjele Aziji te takvu formu produbljenja odnosa Kinom, jer se žestoko protivi kineskim djelovanjima, koje SAD smatra suviše agresivnim, te razmatra odgovore kako dugoročno usporiti kinesku agresiju prema njezinim saveznicima u regiji poput Japana, Tajvana i Filipina. Iako SAD i Kina imaju odlične ekonomske odnose, na političkom i vojnom planu se javlja rastača sumnja prema međusobnim namjerama u Aziji (ibid,159).

6.6. Koncept demokratskog međunarodnog poretka
Multipolarnost je jedan od glavnih stupova kineskog viđenja globalnih međunarodnih odnosa. Vrlo rano, već u Maovoj eri, Kina se aktivno zalagala za suzbijanje dominacije SAD-a u svjetskim događanjima koje se u intelektualnim i političkim krugovima popularno naziva Pax Americana. Razlog tome nije nikakvo izravno neprijateljstvo prema SAD, nego čvrsto uvjerenje da uz SAD, sve ostale velike svjetske sile imaju pravo glasa te njihovo mišljenje SAD nemože ignorirati. Dijalog, suradnja te zajedničko djelovanje, a ne hegemonija, su rješenja za dugoročnu globalnu sigurnost. SAD i bilo koja potencijalna supersila nemaju nužno najbolje poznavanje i viđenje situacije u drugim zemljama, osobito onima od kojih su geografski udaljeni i kulturološki jako različiti. Kina upravo zato daje prednost regionalnim akterima da se isključivo bave rješenjem lokalnih problema i nesuglasicama unutar vlastite regije. Najbolje se ta multipolarnost i demokratizacija međunarodnog poretka može oslikati u radu i funkcioniranju organizacija poput SCO-a i udruženja poput BRICS-a, gdje se stavlja jaki naglasak na sklad između zemalja članica, suradnju na svim razinama te isticanje demokratskog načina odlučivanja gdje svaka članica ima jednak glas u odnosi na druge. Od svih većih sila, Kina je pronašla najviše dodirnih točaka po tom pitanju sa Ruskom Federacijom, koja se podjednako želi uključiti i ujedno uključiti još više sila poput Indije i Brazila u procese odlučivanja u zapadnjački dominiranim organizacijama poput UN-a, gdje Kina i Rusija čine svojevrstan blok gdje zajednički djeluju u odlučivanju o rezolucijama unutar skupština Vijeća sigurnosti UN-a, poput rata u Iraku, građanskog rata u Siriji i Libiji te u pitanjima Ukrajine, Spratlyjau svoju korist, često blokirajući napade SAD na zajedničke saveznike kroz korištenje prava veta (Lanteigne, 2009., 56-70).

6.7. Glavni stupovi kineske vanjske politike

Taoguangyanghui (Skrivanje moći s ciljem kupnje vremena) je pojam koji je sam po sebi dosta kompliciran za prijevod ali u svojoj etimološkoj strukturi krije jedan iznimno važan stup koji je možda i najvažniji u strategiji kineske vanjske politike.

6.8. Diplomacija velikih sila (Daguo Zhanlue)

Kao i Taoguangyanghui, kineski koncept diplomacije velikih sila ne smijemo zanemariti. Ne treba se niti zanimati i zavarati prijevodom, kao kod podosta kineskih izraza, jer zapadni pojam nije u potpunosti prikladno objašnjenje kineske verzije iste stvari. Pod velikom silom (Daguo) kineski autori podrazumijevaju tzv.zemlje vode, zemlje pokretači. Dakle „zemlja-voda“ nije velesila ili hegemon u zapadnjačkom smislu riječi, nego se odnosi na zemlju koja je ključna za čitavu regiju i druge zemlje, jer zbog svojih specifičnih mogućnosti, resursa i moći koje nemaju sve zemlje, ima sve predispozicije da kroz sinergiju sa drugim zemljama bude regionalni voda, kroz umrežavanje kolektivnih mogućnosti čitave regije. Kineski koncept Jin-jang, u ovom konceptu međunarodnih odnosa govori o važnosti i nezamjenjivosti velikih zemalja. Isključivost u teoriji diplomacije velikih sila je neprihvatljiva za Kineze, jer hegemonijske težnje dovode do poremećaja ravnoteže snaga i poremećaja samog sklada u svemiru međunarodnih odnosa. Upravo je zato bitno davati prioritet u odnosu sa velikim silama jer su one, prema kineskom vidjenju, pokretači i glavni akteri svakodnevnih događanja (ibid,13-17).
6.9. Pet principa miroljubive koegzistencije

Pet principa miroljubive koegzistencije se smatraju najčvršćim temeljem suvremene kineske vanjske politike i kineskog koncepta dobrosusjedskih odnosa. Korijeni pet principa mirne koegzistencije su u temeljnom sporazumu o odnosima između NR Kine i Republike Indije iz 1954. godine. U Indiji je poznatiji pod nazivom Panch Sheel (na sanskrt-u.Pet vrlina). Taj sporazum sadrži rješenja na pitanja razgraničenja, diplomatskih delegacija i viznog režima između Indije i Kine. Ovdje je biran uvod u koji se spominje pet principa po kojima Indija i Kina mirno koegzistiraju:

1. Međusobno poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta
2. Međusobni dogovor o nenapadanju
3. Međusobni dogovor o neuplitanju u unutrašnje poslove obiju zemalja
4. Dogovor o jednakosti te podjednakoj dobiti
5. Dogovor o miroljubivoj koegzistenciji

Ti principi će biti glavni slogan pokreta nesvrstanih, ali što se tiče Kine, ti principi su ostali glavna vodilja u međunarodnim odnosima te zemlje, te je pridržavanje tih principa urođilo sa jako puno uspjeha na međunarodnoj razini.

Iz toga sporazuma možemo identificirati sljedeće koncepte:

Poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, neagresija, neuplitanje, neutralnost, suradnja i mirna koegzistencija. Upravo ovakav pristup, koji je vrlo sličan vestfalskom konceptu, je znatno olakšao i otvorio Kini vrata u mnogim zemljama, među kojima su neke otvoreno antizapadnjački nastrojene, te vide Kinu kao alternativu zapadnom „imperijalizmu“ (Weissmann, 2015., 154).
6.10. Harmonični svijet:


6.11. Službeni ciljevi kineske vanjske politike

U nekoliko govora Jianga Zemina, Hu Jintaoa i Xi Jinpinga se može iščitati nekoliko službenih ciljeva kineske vanjske politike a to su (Weissmann, 2015., 153):

- Unutarnja politička stabilnost

- Teritorijalni integritet

- Nacionalno ujedinjenje

Sva tri su izvedena i prilagođena iz Pet principa mirne koegzistencije te ključnih interesa NR Kine.

Ključni interesi su definirani pod sljedećem:

- Nacionalni suverenitet
Ciljevi i ključni interesi su više-manje jedno te isti, te se često ponavljaju pod jednim od ova dva naziva često u službenim izjavama kineskog ministarstva vanjskih poslova (Sutter, 2012:35).

1. Teritorijalna integritet

Ističe se važnost nepovredivosti i održivosti kineskoga teritorijalnog integriteta i suvereniteta Narodne Republike Kine.

Integritet i suverenitet su u srži vanjske politike svake suvremene države, ali u kineskom slučaju je to službeno obećanje kineskog vodstva javnosti da Kina više neće pristati niti dopustiti poniznjenja iz 19. i 20. st. kada je bila priljena na brojne teritorijalne i ekonomske ustupke zapadnim silama i Japanu, poznatih pod kolektivnim nazivom „Nedjeljni sporazumi“. Upravo zbog povijesnih trauma, neizbježno je budjenje novog vala kineskog nacionalizma te zagovaranje povrata oduzetih teritorija i vrst stav prema bilo kojoj stranoj sili koja bi stala na put ostvarenja prirodnog prava kineske nacije na njihin cjeloviti povijesni teritorij (Lanteigne, 2009:11).

2. Domaća politička stabilnost

Domaća politička stabilnost je sve važnija u kineskim vanjskopolitičkim strategijama. Što se više Kina proaktivno uključuje u regionalna i globalna događanja, to je za najmnogoljudniju i najveću socijalističku zemlju važnije pitanje unutrašnje stabilnosti, pitanje prosperiteta te pitanje same podrške kineske javnosti kineskim vlastima.

Kina je zemlja s vrlo velikim izdatećima za unutrašnju sigurnost, ograne represije i obavještajni aparat, te se može reći da Kina ima istaknute elemente „policjske države“. Unatoč djelomično provedenoj liberalizaciji društva kroz poboljšanje životnog standarda, uz odsutnost istinskih demokratizacije političkog sustava, kineske elite provode opreznu i kontroliranu transformaciju kineskog društva, ali računaju na jak represivni aparat, u slučaju da se zbog ekonomskih problema, pojave prodemokratskog pokreta i masovnih nemira, kineske vlasti odluče na suzbijanje bilo kojeg pokušaja rušenja državnog poretka s ciljem promjene političkog sustava i zbacivanje Komunističke partije Kine s vlasti. Kineske elite će još dugi niz godina ulagati
ogromne resurse u očuvanje unutrašnje stabilnosti, jer se tu Kina smatra najranjivijom i najizloženijom, kao što su pokazala iskustva u ne tako dalekoj prošlosti (Cordesman, 2014:141.).

3. Nacionalno ujedinjenje

Princip nacionalnog ujedinjenja je definitivno, bez premda, najkontroverzniji ključni interes NR Kine. Inzistiranje na ujedinjenju sa teritorijima koji su nekoć bili dio Kineskog carstva definitivno imaju potencijal da dovedu Kinu u otvoreni sukob sa susjednim zemljama zbog teritorija koji Kina smatra svojim. Primjeri takvih spornih teritorija su: Tajvan, Otočje Diaoyutai (Senkaku), otočje Spratly te indijska pokrajina Arunachal Pradesh. Upravo zato su to velika područja određenih država, te neka što ih svojata veliki broj susjednih zemalja, postavlja se pitanje, ima li Kina namjeru u bliskoj budućnosti silom razrješiti neke od svojih teritorijalnih sporova?

Nagli porast kineske vojne moći, te rastuće samopouzdanje kineskog vodstva pod predsjednikom Xiom Jinpingom znatno komplicira odnose u Istočnoj Aziji. Kina je 1990-ih sa Jiangom pokrenula doktrinu nacionalnog ujedinjenja sa ciljem buđenja kineskog nacionalnog ponosa te demonstracije moći suvremene Kine. Početni uspjesi sa rusko-kineskim pograničnim sporazumom, mirnom predajom Hong Konga i Macaua su brzo ishlapili nakon nailaženja na žestoki otpor zemalja poput Indije, Japan, Tajvana, Filipina i Vijetnama. Početni entuzijazam da će Kina mirnim putem vratiti izgubljena područja je ubrzo nestao, te je Kina u dilemi hoće li moći mirnim sredstvima riješiti sve svoje sporove u svoju korist? Pitanje statusa Tajvana i Spratlyja se nije pomaklo s mrtve točke, te niti jedna strana ne popušta u svojim zahtjevima koji samo dovode do daljnog kompliciranja situacije. Odustajanje od svojih teritorijalnih zahtjeva Kini je neprihvatljivo, zato jer posezanjem za nacionalističkom kartom, kinesko vodstvo mora odigrati svoju ulogu do kraja, jer bi u suprotnome moglo riskirati unutrašnje nemire, s obzirom da je nacionalistički duh jako teško ugasiti, stoga ga se koristi kao koristan alat kineske vanjske politike. Krajnja dilema koja se Kini predstavlja je može li ostvariti svoje nacionalno ujedinjenje sa spornim teritorijima a istovremeno očuvati dobre odnose sa susjedstvom kroz različite ustupke ili će Kina biti primorana odustati od Tajvana i Spratlyja s ciljem izgradnje projekta multipolarnog harmoničnog svijeta (Deng iWang, 2005:245)?
7. Teritorijalni sporovi: Slučaj Spratly

Spor oko otočja Spratly je dugi niz godina izvor napetosti u regiji između Kine, Filipina, Tajvana, Bruneja, Malezije. Sve te zemlje svojataju znatna područja na površini tog ogromnog otočnog područja koje se prostire na 425,000 kvadratnih kilometara.


Izvorišta energenata:

Spratlyji sadrže znatne izvore nafte i plina, dakle energenata s kojima Kina može zadovoljiti svoje gigantske potrebe za naftom, čiji je trenutno drugi najveći svjetski potrošač i uvoznik, nakon SAD-a. Prednosti povećanja domaće eksploatacije nafte su velike jer smanjuju ovisnost
Kine o stranoj nafti, čija cijena zna varirati ovisno o svjetskim previranjima i situaciji na Bliskom Istoku. No upravo ti resursi su podjednako važni i Vijetnamu, Maleziji i Filipinima, čije rastuće ekonomije isto trebaju povećanu potrošnju nafte upravo zbog rastućeg broja automobila i sl.

(http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10651 11.5.2016)

Strateški položaj:

Strateški položaj Spratlyja je neizmjerno važan za kineske gospodarske interese i za njezinu nacionalnu sigurnost. Nalazi se na pola puta između južne Kine i Malačkog prolaza, kroz koji prolazi glavnina trgovine između Kine i Zapada. U sve nestabilnijem svijetu i uz kinesku želju za provođenjem odlučnijee vanjske politike, Kina si nemože priuštiti prisutnost stranih sila na ovom strateški važnom području. Stoga kineski nastup po tom pitanju podrazumjevačvrstni i beskompromisni stav i izbjegavanje pregovora sa drugim zemljama koje imaju interesne na ovom području. Kina time poručuje susjedstvu da su Spratlyji teritorij od visokog strateškog i nacionalnog interesa, te da je pitanje kineskog suvereniteta nad Spratlyjem po važnosti podjednako važno kao i pitanje Tajvana, koje je definirano pitanjem kineskog nacionalnog ujedinjenja (Dessein, 2014:10).

Nacionalni ugled:

Kini je izrazito važno izbjegavati ustupke pod trenutnim uvjetima, jer suadministracije Hua Jintaoa i trenutna Xia Jinpinga više puta izjavile da kineski suverenitet nad njezinim teritorijem nije roba za trgovinu. Jačanjem suvremenog kineskog nacionalizma, jača i pritisak na vlasti da se postave čvršće i agresivnije prema zaštiti kineskih interesa, te se zbog toga nemogu očekivati bilo kakvi ustupci u skorije vrijeme zbog opće atmosfere u kineskom društvu, čija javnost je protiv bilo kakvog popuštanja po tom pitanju(Cronin,1997:35-36).

Okruženje Tajvana:

Spor u Spratlyjima je usko povezan s kinesko-tajvanskim sukobom. S obzirom da se obje strane smatraju predstavnicama kineske države, njihovi zahtjevi za spornim područjima se preklapaju. Obje zemlje imaju vojnu prisutnost na tom području te je bilo nekoliko incidenata kroz zadnjih 30 godina. Isto tako se preklapaju i njihovi strateški interesi, s time bi da bilo kakva buduća kineska aneksija Spratlyja dovela do okruženja Tajvana sa kineskim teritorijem te bi Tajvan bio
ranjiv na moguće vojne i ekonomske pritiske Kine koja je želi učiniti izoliranim od ostatka svijeta. Stoga ako se sagleda iz sigurnosnog aspekta te se zanemare službena stajališta kineskih vlasti u vezi njihove miroljubive vanjske politike, možemo zaključiti da Kina uz teritorijalnu i ekonomsku ekspanziju u tišini namjerava okružiti Tajvan s ciljem vršenja pritiska na nje kako bi suzbio tajvanske zahtjeve za neovisnošću od Kine (Song,Zou,2016:127-133).

U slučaju ovog spora, Kina se nalazi se pred dilemom: hoće li ostati vjerna svojim službenim interesima te će biti spreman posegnuti za silom da rješi spor u obliku ograničenog rata ili će posegnuti za svojom prokušanom taktikom mirne suradnje te će se putem pregovora dogovoriti sa drugim stranama oko podjele teritorija, ali uz iznimku Tajvana kojeg će sigurno isključiti iz pregovora.

8. Tajvan i pitanje nacionalnog ujedinjenja

Quemoy, ali se uplela američka sedma flota te je blokirala kineski pokušaj, čime je nametnuto primirje, nakon čega se mijenja dinamika kinesko-tajvanskih odnosa.

9. Zaključak:


Sažetak:

Kineska vanjska politika je kroz zadnjih 50 godina postala iznimno složena i dinamična. Od dugogodišnje izolacije, nova Kina se 1980-ih željela oprezno uzdignuti kao nova svjetska velesila. Početni istupi Kine s ciljem jačanja vlastite pozicije na svjetskoj sceni su bili u znaku nastojanja Kine da se uključi najutjecajnije ekonomske i trgovinske organizacije poput WTO-a. Nakon 20 godina borbe zbog otpora SAD-a i Japana, Kina je postala vrlo važan akter u svim svjetskim događanjima, te trenutno radi na stvaranju novog ekonomsko-političkog bloka koji isključuje SAD kao svjetskog hegemona, te stavlja Kinu na mjesto vodeće sile u regiji. Problemi teritorijalnih sporova i kineska nepopustljivost stvara daljnje napetosti između Kine i susjednih zemalja, koje su u strahu od agresivne kineske politike, krenuli u bližu suradnju s SAD-om, u nadi da će zaustaviti kinesku ekspanziju u regiji.
Ključne riječi:

Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemun, Rhu Zongji, Qian Qichen, Hu Jintao, Xi Jinping, Komunistička partija Kine, Upravno vijeće, Narodnooslobodilačka vojska.

Taoguangyanghui, diplomacija velikih sila, teritorijalni sporovi, mirni uspon, nacionalna stabilnost, nacionalni suverenitet, Pet principa miroljubive koegzistencije, dualnost moći i slabosti, nacionalno ujedinjenje, izolacionizam, liberalizacija, reforme, demokratski centrizam, Tajvan, Spratly, gradualizam
Popis literature:


Linda Chao, Bruce J. Dickson: Assessing the Lee Teng-hui Legacy in Taiwan's Politics: Democratic Consolidation and External Relations, East Gate, M.E.Sharpe, Armonk, New York, 2002.

P. R. Chari, Vyjayanti Raghavan: Sino-Indian and Sino-South Korean Relations: Comparisons and Contrasts, Routledge, New Delhi, 2015.
Seokwoo Lee: Territorial Disputes among Japan, China and Taiwan concerning the Senkaku Islands, International Boundaries Research Unit, Durham, 2002.


www.marxists.org

www.globalsecurity.org

www.ide.go.jp

www.brookings.edu

www.marxists.org

www.eia.gov

www.next.ft.com

www.piie.com

www.theguardian.com
www.nytimes.com

www.jamestown.org

www.e-ir.info

www.un.org