**Российско-японские отношения после отставки премьер-министра Синдзо Абэ: сравнительный анализ общественных настроений населения Японии (2020-2023 гг.)**

***Попова Валерия Олеговна***

*Ассистент кафедры международных отношений и внешней политики*

*ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия*

*E–mail: valeria.popova12@mail.ru*

Уход в 2020 г. С. Абэ с должности премьер-министра по состоянию здоровья, глобальные перемены, обусловленные эпидемией коронавируса и локдаунами, проведение Россией специальной военной операции (далее – СВО) на Украине и как следствие принципиальное расхождение позиций по данному вопросу с Японией привели к радикальным переменам в российско-японских отношениях и их охлаждению, которые проявились в ухудшении представлений японцев о России и негативном восприятии двусторонних связей между государствами.

В ходе исследования для комплексного рассмотрения вопроса использовался аналитический метод, изучались научные работы по проблематике, новостные источники, проводился анализ данных ежегодного опроса общественного мнения в Японии, касающийся отношения японцев к России, проводимого отделом по связям с общественностью кабинета министров и премьер-министра Японии [1].

Исследования на предмет анализа общественных настроений России и Японии немногочисленны, однако являются крайне важными ввиду оценки политической обстановки, выявления проблем в двусторонних связях, эффективности «мягкой силы» и т.д. В данном направлении большая работа была проведена О.И. Казаковым, а именно в статьях, посвящённых ежегодному анализу отношения японцев к другим странам [3].

Цель исследования – рассмотрение динамики представлений японцев о России и российско-японских отношениях после отставки С. Абэ в 2020 г., а также выявление причин, оказавших влияние на изменение общественных настроений в Японии по отношению к России на современном этапе.

За время деятельности кабинета С. Абэ (декабрь 2012 – сентябрь 2020 гг.) доля японцев, положительно воспринимающих Россию увеличилась. Сравнивая результаты периода между первым и вторым кабинетом С. Абэ с 2008 г. по 2012 г. и его второго срока правления, наблюдалась небольшая положительная динамика. Средний показатель дружелюбно настроенного населения Японии по отношению к России в 2008-2012 гг. составил 15%, в 2013-2020 гг. – 18,7% [4]. Российское направление было одним из приоритетных во внешнеполитической деятельности С. Абэ, новые формы сотрудничества, например, такие как «План из 8 пунктов», проведение перекрёстных годов России и Японии (2018-2019 гг.) – комплекса мероприятий в политике, экономике, науке, культуре и искусстве – положительно отразились в отношении японцев к России, таким образом, в 2019 году показатель составил 20,8%.

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в глобальную повестку, и российско-японские отношения не стали здесь исключением. В 2020 году произошло снижение на 7,2% количества японцев, симпатизирующих России *(таблица 1)*. Планы по проведению массовых мероприятий и встреч, осуществление проектов были сорваны или преобразованы в другие форматы, серьёзно пострадали многие отрасли экономики, а усилия государств были направлены, прежде всего, на борьбу с пандемией и внутренними проблемами. Запланированные мероприятия «Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов» в 2020-2021 гг., проходили с ограничениями и в большей степени в онлайн-режиме. Активные усилия дипломатов и общественных организаций не смогли оставить на том же уровне российско-японские отношения, сотрудничество по всем направлениям развивались не столь интенсивно, как это было в предыдущие годы.

Отставка премьер-министра С. Абэ в сентябре 2020 г. и избрание нового главы правительства Ё. Суги усугубило развитие двусторонних связей России и Японии. Несмотря на заверения нового премьер-министра продолжать политику своего предшественника в отношении России, внешнеполитический курс Ё. Суги кардинально изменился. Произошло практически полное прекращение политического диалога по урегулированию Курильского вопроса и подписанию мирного договора, которые ранее активно продвигал С. Абэ. Ритуальные обмены на уровне государственных чиновников, и телефонные звонки между главами государств не смогли заменить ставшие традиционными встречи на высшем уровне, наметилась тенденция на охлаждение отношений. Токио стал ограничиваться традиционными требованиями «вернуть северные территории»[[1]](#footnote-1). Данную отрицательную динамику наглядно демонстрируют результаты опроса японцев относительно того считают ли они российско-японские отношения хорошими. Если в 2019 г. 26,4% японцев считали двусторонние связи России и Японии хорошими, то в 2020 г. результат составлял 24,9%, а в 2021 г. – 20,6%. *(таблица 2)*. Так, например, максимальный процент за весь период второго кабинета С. Абэ был достигнут в 2013 г. − 30,4%. Кроме того, доля японцев, признающих отношения хорошими до этого последний раз превышала отметку 30% лишь в 2003 г. − 32,4% [4].

Резкий спад на 17,5% в оценке российско-японских отношений произошёл в 2022 г., что обусловлено началом СВО на Украине в феврале 2022 г. *(таблица 2)*. Япония присоединилась к антироссийским санкциям, проявив солидарность с США, другими странами «Большой семёрки» и НАТО. Политика премьер-министра Японии Ф. Кисиды, вступившего в должность в октябре 2021 г., получила поддержку со стороны населения страны. Так уровень одобрения кабинета министров Японии под руководством премьер-министра Ф. Кисиды в апреле 2022 г. составил 53%, а действия японского правительства в ответ на проведение СВО России на Украине поддержало более 70% японцев [2]. В целом говоря о политике Ф. Кисиды, стоит отметить, что Япония не только стала укреплять связи с США и военно-политическим альянсом НАТО, но и расширять сотрудничество, участвуя в таких межстрановых проектах как Quad, а также наращивать свой собственный военный потенциал.

Невзирая на то, что в настоящее время достаточно низкий процент респондентов отрицательно относятся к России и не считают российско-японские отношения хорошими, всё ещё больше половины японцев полагают дальнейшее развитие отношений между Россией и Японией важным для двух стран, а также для Азиатско-Тихоокеанского региона (2020 г. – 74,9%; 2021 г. – 73,1%; 2022 г. – 57,7%; 2023 г. – 51,8%) *(таблица 3)*.

Несмотря на то, что доля японцев, положительно воспринимающих Россию всегда была не столь высокой в сравнении с другими странами, например, Европой и США, резкий спад показателей симпатий и тенденция на ухудшение российско-японских связей в настоящее время вызывают серьёзную озабоченность. Все усилия С. Абэ для создания благоприятной почвы для решения существующих проблем – налаживание добрососедских отношений с Россией, основанные на личностной дипломатии, как следствие установлении личных контактов с президентом России В.В. Путиным (в общей сложности проведено 27 встреч), а также создании условий для осуществления народной дипломатии и гуманитарных контактов, оказались безрезультатными после его отставки. Следующие премьер-министры выбрали другой вектор развития, направленный на усиление «жёсткой силы» как необходимого элемента для укрепления позиций Японии на мировой арене, опираясь не только на поддержку своего союзника в лице США, но и на свои собственные силы. Россия на данный момент в японской повестке, не занимает приоритетных позиций, и не является дружественным государством, что находит своё отражение в общественном мнении. Однако тенденция к ухудшению межгосударственных отношений между Россией и Японией может прекратиться с окончанием СВО и изменением ситуации на мировой арене.

**Источники и литература**

1. 外交に関する世論調査 [Опрос общественного мнения по внешней политике] // 内閣府大臣官房政府広報室 [Отдел по связям с общественностью кабинета министров и премьер-министра] (На яп.) URL: https://survey.gov-online.go.jp/index-gai.html
2. Кабинет под руководством Кисида сохраняет поддержку на уровне 53% // Общество «Россия-Япония». 12.04.2022 г. URL: https://russiajapansociety.ru/?p=36814 (дата обращения: 10.02.2024 г.)
3. Казаков О. И. Об отношении японцев к другим странам в 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. // Актуальные проблемы современной Японии. Выпуски XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII. – М.: ИДВ РАН; Казаков О.И. Об отношении японцев к другим странам и россиян к Японии в 2018 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2019. № 1. С. 24–36.
4. Попова В.О. Японо-российские отношения в период деятельности кабинета Синдзо Абэ: сравнительный анализ общественных настроений населения Японии (2012-2020 гг.) / В.О. Попова // Вестник ДонНУ. Сер. Б: Гуманитарные науки. – 2020. – № 3. – С. 43-51

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

***Таблица 1***

*Источник:* 外交に関する世論調査 [Опрос общественного мнения по внешней политике] // 内閣府大臣官房政府広報室 [Отдел по связям с общественностью кабинета министров и премьер-министра] (На яп.) URL: https://survey.gov-online.go.jp/index-gai.html

***Таблица 2***

*Источник:* 外交に関する世論調査 [Опрос общественного мнения по внешней политике] // 内閣府大臣官房政府広報室 [Отдел по связям с общественностью кабинета министров и премьер-министра] (На яп.) URL: https://survey.gov-online.go.jp/index-gai.html

***Таблица 3***

*Источник:* 外交に関する世論調査 [Опрос общественного мнения по внешней политике] // 内閣府大臣官房政府広報室 [Отдел по связям с общественностью кабинета министров и премьер-министра] (На яп.) URL: https://survey.gov-online.go.jp/index-gai.html

1. Северные территории – японское наименование южных Курильских островов. [↑](#footnote-ref-1)