**NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CUỐN SÁCH**

**“** **NGA, TRUNG QUỐC VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI**

**LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”**

**I. Thông tin khái quát về cuốn sách**

Cuốn sách chuyên khảo **"*Nga, Trung Quốc và trật tự thế giới mới: Lý luận và thực tiễn*"** do **tác giả ML Titarenko, VE Petrovski** chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản năm 2017

 Trong những năm qua, các sự kiện xảy ra trên thế giới cho thấy sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh, một trật tự thế giới mới đang hình thành. Một số xu hướng phát triển mới ngày càng rõ nét, trong đó Trung Quốc có đầy đủ cơ hội để trở thành một siêu cường mới và là đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ, đang ngày càng gia tăng đáng kể vai trò của mình trên trường quốc tế. Hệ thống chính trị cho phép sử dụng hiệu quả các nguồn lực để giải quyết các vấn đề quốc gia hơn là các nền dân chủ phương Tây, đã nâng cao vị thế toàn cầu của Trung Quốc.

 Nước Nga cũng đang kiên quyết tăng cường vị thế của mình ở châu u, châu Á và khu vực Thái Bình Dương. Lợi ích của Nga và Trung Quốc đang có sự giao nhau. Nếu ý tưởng kết nối " Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa" của Trung Quốc và Cộng đồng kinh tế Á- Âu trở thành hiện thực, thì liên minh chiến lược giữa Nga và Trung Quốc sẽ có tham vọng chiếm một cực trong trật tự thế giới mới, ở đó Bắc Kinh sẽ dựa vào sức mạnh kinh tế, còn Mátxcơva là tiềm lực ngoại giao và chính trị của mình.

**II. Lý do chọn cuốn sách để giới thiệu**

Thực hiện chủ trương của Học viện về phát triển văn hóa đọc.

Phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy môn Quan hệ quỗ tế.

**III. Nội dung cốt lõi của cuốn sách**

***Chương 1: Những cơ sở lý luận - triết học của cấu trúc thế giới mới***

 Trong chương này, các tác giả trình bày những cơ sở khái niệm và cơ sở triết học của cấu trúc thế giới hài hòa và công bằng; chủ nghĩa Á - Âu mới với tư cách là cốt lõi của việc tự nhận thức bản sắc Nga và sự đóng góp của nó vào việc thiết lập trật tự thế giới mới; những bài học lịch sử và thời đại ngày nay về sự hình thành trật tự thế giới hiện đại ở Châu Á; tiến hóa của trật tự quốc tế ở Đông Á trong bối cảnh “khủng hoảng Ucraina”; “quan hệ Nga - Trung Quốc” - mô hình mới của quan hệ quốc tế thế kỷ XXI.

Trong những năm gần đây, một đặc điểm mới và vô cùng quan trọng đối với vận mệnh đất nước Nga, đó là đường lối do Tổng thống V.Putin nêu ra - đường lối theo đuổi mục tiêu vượt xa thời đại, đưa nước Nga xoay trục về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Xét về tổng thể, đó là sự động viên những lực lượng vật chất và tinh thần của đất nước Nga và nhận thức của công dân Liên Bang Nga nhằm vực dậy và phát triển những vùng đất phía Đông, tăng cường hợp tác với các nước láng giềng châu Á và Viễn Đông của Nga, trước hết là với Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN. Nước Nga đi theo đường lối kiên quyết tăng cường vị thế của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy hội nhập với đời sống kinh tế và chính trị khu vực. Đây được coi làm một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa to lớn, sống còn đối với nước Nga. Trong các tầng lớp nhân dân, và đặc biệt là trong các giới tinh hoa xã hội và chính trị, đang ngày càng củng cố ý thức tự nhận biết nước Nga là một cường quốc của châu Á, châu Âu và khu vực Thái Bình Dương. Do đó, người ta đã từ bỏ thiên hướng “ lấy châu Âu làm trung tâm” một chiều từng tồn tại vào thập niên đầu tiên sau khi Liên Xô tan rã.

Các nội dung nghiên cứu trọng tâm trong chương 1 là những cơ sở triết học và khái niệm của sự hình thành cấu trúc thế giới hài hòa và công bằng, trước hết là khái niệm về đại lục Á-Âu mới mà theo tác giả, sẽ xác định mối quan hệ của nước Nga với các nước đại lục Á-Âu, châu Á-Thái Bình Dương và quá trình hội nhập Á-Âu. Các tác giả tin tưởng rằng, mối quan hệ đối tác đáng tin cậy toàn diện và hiệp đồng chiến lược giữa Nga và Trung Quốc đang trở thành chỗ dựa chống đỡ cho cơ cấu xây dựng nên trật tự thế giới mới. Sự gần gũi trong quan niệm giữa Nga và Trung Quốc về một trật tự thế giới đa cực, hài hòa và công bằng hơn đã xác định tính chất và hành động phối hợp thực tiễn giữa hai nước nhằm tạo nên một cơ cấu thế giới mới.

+ Trong cộng đồng thế giới, một niềm tin đang được khẳng định rằng, cần phải có những cách tiếp cận khác về nguyên tắc trong việc điều chỉnh các vấn đề của thế giới, những giải pháp có thể đáp ứng cả lợi ích an ninh và phát triển. Nhóm nước có nền kinh tế đang phát triển nhanh có ảnh hưởng ngày càng tăng lên tiến trình các sự kiện quốc tế, tiến tới một trật tự thế giới công bằng, làm thay đổi hệ thống kinh tế - tài chính hiện có, vốn đang phục vụ lợi ích trước hết cho các nước phát triển. Trong tình hình hiện nay, một trong những đặc điểm biến động cơ bản của thế giới hiện đại vẫn tiếp tục xuất hiện, đó là sự ra đời của những trung tâm ảnh hưởng mới. Những trung tâm này có tỷ trọng ngày một lớn trong các vụ việc của thế giới, làm thay đổi cán cân lực lượng quen thuộc. Trên cơ sở đó, tất yếu chúng đòi hỏi phải đóng vai trò ngang bằng với “ trọng lượng” của những trung tâm truyền thống của thế giới mà trước đây đại diện thường là các nước phương Tây.

+ Còn về nước Nga, do một loạt những nguyên nhân khách quan và về trình độ văn minh, nước này dành ưu tiên hàng đầu trong chính sách của mình cho không gian các quốc gia mới mà trước đây thuộc Liên Xô - thành viên của SNG, đẩy mạnh liên kết Á-Âu gắn liền với quá trình phát triển Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU). Đồng thời, với tư cách cường quốc, trên thực tế Nga thực thi đường lối năng động trên mọi phương hướng. Đặc điểm mới của những năm gần đây, hơn nữa lại cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh nước Nga, đó là đường lối do Tổng thống V.Putin đề xuất, theo đuổi mục tiêu vượt thời đại rất xa - nước Nga xoay trục về châu Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

+ Một nhân tố thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới, đó là sự “trỗi dậy” mạnh mẽ của Trung Quốc diễn ra suốt những thập kỷ gần đây trên cơ sở chiến lược phát triển hòa bình, góp phần cùng nhau phát triển và tìm kiếm cơ hội làm ăn cùng có lợi.

***Chương 2: Nga và Trung Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu***

Ở đây, các tác giả đi sâu phân tích so sánh về vai trò và sự tham gia của Nga và Trung Quốc vào quá trình cải tổ những cơ chế quản trị toàn cầu; Nga và Trung Quốc trong các hệ thống đối thoại RIC và BRICs; SCO: triển vọng an ninh và hợp tác trên lục địa Á - Âu và Châu Á - Thái Bình Dương.

+ Nhân tố quan trọng nhất thu hút sự chú ý của cả cộng đồng thế giới, đó là sự “trỗi dậy” mạnh mẽ của Trung Quốc diễn ra trong vòng vài thập kỷ gần đây trên cơ sở phát triển hòa bình, góp phần cùng nhau phát triển và cùng nhau giành phần thắng. Quan điểm kiến tạo “thế giới hài hòa” của Trung Quốc có quan hệ qua lại với quan điểm “ quản trị toàn cầu”, với những ý tưởng phối hợp toàn cầu mới, những giá trị mới và logic mới trong quan hệ quốc tế.

+ Theo phân loại của Ch.Grant, quan điểm của Bắc Kinh và Moskva đối với việc tham gia các thiết chế quản trị toàn cầu trùng nhau theo ít nhất 5 tham số:

Thứ nhất, cả hai nước đều cho rằng quản trị toàn cầu là khái niệm của phương Tây, được phương Tây sử dụng phục vụ cho lợi ích của riêng mình. Theo ý kiến họ, những quy phạm và quy tắc quốc tế hiện thời phản ánh tương quan lực lượng, nghĩa là phục vụ lợi ích của kẻ mạnh. Vì vậy, Nga và Trung Quốc chấp nhận tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế nhằm mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Thứ hai, Nga và Trung Quốc vẫn một mực duy trì sự gắn bó với quan niệm về một thế giới đa cực và nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia có chủ quyền.

Thứ ba, hình thức quản trị toàn cầu mà Nga và Trung Quốc ưa thích hơn cả, đó là một “dàn nhạc” ngoại giao: Những cuộc gặp gỡ không chính thức của đại diện các nước lớn để giải quyết vấn đề về hình mẫu Công ước Viên năm 1814. Cho dù với hình thức nào, “dàn nhạc” các cường quốc cũng không được phép có khuôn khổ đứng trên quốc gia, nghĩa là quốc gia chỉ chuyển một phần chủ quyền cho các thiết chế quốc tế mà thôi,

Thứ tư, Nga và Trung Quốc tích cực sử dụng các tổ chức khu vực để củng cố vị thế của mình đối với các nước láng giềng và trên trường quốc tế. Tất cả những cấu trúc này có thể được tổ chức như những “dàn nhạc” khu vực của các quốc gia, trong đó Nga và Trung Quốc, vốn là những nước lớn, đóng vai trò ưu thế vượt trội.

Thứ năm, cả ở Nga lẫn Trung Quốc đều chứng kiến cuộc đấu tranh và tranh luận giữa những người ủng hộ hai xu thế chung - những người tương đối tự do chủ trương có thái độ tích cực với việc hợp tác với các thiết chế toàn cầu, và những người dân tộc chủ nghĩa hơn, mà đại biểu là những người nhìn quan hệ hợp tác này với con mắt nghi ngờ. Ở cả hai nước, phe “ tự do” có ảnh hưởng nhất định lên việc nghiên cứu đề xuất chính sách đối ngoại, nhưng nhìn chung trong chính quyền ( kể cả các cơ quan chính trị đối ngoại và quân sự) thì phe “dân tộc chủ nghĩa” chiếm ưu thế.

+ Mặc dù có những nét chung như thế, nhưng cách tiếp cận của Nga và Trung Quốc đối với vấn đề quản trị toàn cầu vẫn khác nhau. Một trong những nguyên nhân của việc này là do tính chất của nền kinh tế hai nước khác nhau: Đối với Trung Quốc, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp có tâm quan trọng rất lớn, do đó nước này sẽ có lợi hơn nếu ủng hộ những quy phạm quốc tế bảo đảm mở cửa thị trường. Trong khi xuất khẩu của Nga chủ yếu là dầu mỏ và khí đốt, nhưng lại không có chế độ thương mại quốc tế nào dành cho những mặt hàng này.

Một nguyên nhân nữa mang tính lịch sử: Trung Quốc có tiềm năng chiến lược thua Hoa Kỳ và Nga, không muốn tự trói tay mình bởi bất kỳ quy tắc nào trong lĩnh vực vũ trang và an ninh. Nga thì sức mạnh tuy kém Liên Xô trước đây, nhưng lại có ưu thế về kho vũ khí hạt nhân khủng khiếp. Nước này coi những thiết chế và cấu trúc trong lĩnh vực an ninh như là di sản thời hậu Xô viết và là công cụ duy trì quy chế của mình.

Do những bối cảnh trên, Trung Quốc không mấy tập trung vào việc tham gia quản trị toàn cầu trong lĩnh vực an ninh, nhưng lại tham gia hợp tác quốc tế có tính chất kinh tế và nhân văn, bởi họ cho rằng, việc này phù hợp với lợi ích của mình. Nga thì ngược lại, sẵn sàng duy trì những quy phạm quốc tế trong lĩnh vực an ninh, nhưng lại không tỏ ra tích cực đặc biệt trong những vấn đề kinh tế của quản trị toàn cầu.

 ***Chương 3: Nga, Trung Quốc với triển vọng an ninh và hợp tác khu vực*** Trong chương này, các tác giả tập trung phân tích triển vọng kết nối những quá trình hội nhập tại Châu Âu, lục địa Á - Âu và Châu Á - Thái Bình Dương; Nga, Trung Quốc và thế lưỡng nan của những cơ chế kinh tế - thương mại xuyên khu vực; mô hình an ninh khu vực mới trên lục địa Á - Âu và Châu Á - Thái Bình Dương.

+ Bắt đầu hoạt động năm 2015, Liên minh kinh tế Á- Âu ( EAEU) đang ngày càng trở nên cần thiết cho quá trình xây dựng một dạng thức phối hợp hoạt động giữa các thiết chế và cơ chế liên kết Á-Âu với các đối tác ở châu Âu (Liên minh châu Âu) và phương Đông ( Trung Quốc và những tổ chức kinh tế - thương mại đa phương ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương).

+ Thời gian hiện nay, tổng thể các mối quan hệ hình thành tại phía Tây của không gian hậu Xô viết đang là nhân tố làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu.Việc ổn định hóa quan hệ giữa Nga và cộng đồng phương Tây tùy thuộc vào quá trình ổn định hóa trên bốn cấp độ quan hệ sau:

Thứ nhất, quan hệ Nga - Hoa Kỳ và quan hệ Nga - Đại Tây Dương: Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu phương Tây và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phần lớn các thiết chế của phương Tây.

Thứ hai, quan hệ giữa Nga với các nước “châu Âu mới”: Cấp độ quan hệ này xét về bản chất phần lớn đều mang tính chính trị. Đối với các nước Trung và Đông Âu còn trầm trọng thêm bởi nhân tố tập thể đối với giai đoạn sau của thế kỷ XX. Về phần mình, Nga cũng phản ứng quá nhạy cảm đối với việc các nước ở khu vực này do gần gũi về mặt địa lý với Nga, đã tích cực tìm cách tăng cường vai trò và cơ sở hạ tầng quân sự của khối NATO trong khu vực.

Thứ ba, quan hệ giữa Nga với Liên minh châu Âu và những nước thành viên chủ chốt của nó. Cấp độ này xét về bản chất phần lớn đều mang tính kinh tế. Tầm quan trọng của nó được xác định bởi thực tế rằng quan hệ hợp tác với những nước EU chủ chốt là cực kỳ quan trọng đối với quá trình hiện đại hóa và phát triển về chất cho nền kinh tế của Nga.

Thứ tư, liên quan đến quan hệ của Nga với các nước thuộc phần phía Tây của không gian hậu Xô-viết, nằm giữa Nga và EU (và NATO). Hiện nay, tình thế ở cấp độ quan hệ này là phức tạp nhất, đóng vai trò quyết định, khiến cho quan hệ ở những cấp độ khác xấu đi.

**IV. Nội dung của cuốn sách phục vụ được trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học:**

- Cung cấp khung phân tích về mối quan hệ Nga và Trung Quốc trong định hình trật tự thế giới mới; cung cấp góc nhìn, góc phân tích từ phía Nga thay vì cách tiếp cận của phương Tây hoặc Trung Quốc; cung cấp cách tiếp cận đa chiều đối với các vấn đề nghiên cứu có tính thời sự: Trật tự quốc tế ở Đông Á; khủng hoảng Ucraina; xung đột biển Đông; là cơ sở dự báo phân tích về điều chỉnh chiến lược nước lớn trong giai đoạn tới.

- Với những dự báo khoa học về triển vọng hợp tác của nước Nga đối với các đối tác Châu Á và Á - Âu, phân tích những con đường mà nước Nga tự nhận thức, tự xác định về vai trò và tương lai của chính mình trong mối quan hệ qua lại với các viễn cảnh phát triển của chính phần châu Á của Nga và vai trò của Liên Bang Nga trong cộng đồng các nước Á - Âu và Châu Á - Thái Bình Dương, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho bạn đọc khi nghiên cứu về vấn đề này.

 - Bên cạnh những thành công đạt được, một số điểm hạn chế là: Góc nhìn phân tích vẫn còn sự phụ thuộc từ các quan điểm nghiên cứu của phương Tây; về thông tin trích dẫn còn sử dụng qua các kênh thứ cấp là bài báo; tạp chí; phỏng vấn dư luận...

 - Nội dung cuốn sách phục vụ trực tiếp cho chuyên đề số 2 và số 3 của Bộ môn Quan hệ quốc tế: “ Cục diện thế giới hiện nay” và “Điều chỉnh chiến lược của các nước lớn hiện nay”, cụ thể là phần nội dung điều chỉnh chiến lược của Liên Bang Nga và những tác động đến Việt Nam trong phần câu hỏi cốt lõi 1.

  **Người giới thiệu**

 **Trần Thị Huyền Trang**