**КИТАЙ**

* **Громадянська війна**
* **Політичний та економічний розвиток 50-х рр.**
* **"Великий стрибок"**
* **"Велика культурна революція"**
* **"Чотири модернізації" Ден Сяопіна**
* **Опозиційний рух та економічні реформи**

**Громадянська війна**

На час закінчення Другої світової війни на території Китаю існували два китайські уряди: підтримуваний США гоміньданівський уряд Чан Кайші та комуністичний уряд, який таємно підтримував Радянський Союз. Одразу після підписання акта про капітуляцію імператорської Японії, війська Гоміньдану почали займати ті райони Китаю, де раніше були розташовані окупаційні війська. У багатьох випадках США надавали військово-транспортну авіацію та кораблі для того, щоб швидко перевезти гоміньданівські сили у віддалені райони країни, де японці складали зброю. Робилося це для того, аби не дати можливості захопити ці райони підрозділам китайських комуністів. До осені 1945 р. уряд Чан Кайші відновив контроль над Центральним і Східним Китаєм, а також узяв у свої руки найважливіші транспортні вузли в північній частині країни. Столиця країни знову повернулася до Нанкіна. Єдиним районом країни, де влада опинилася цілковито в руках комуністів, стала Маньчжурія, територію якої в ході бойових дій проти японців окупував СРСР. Зайняту радянськими військами Маньчжурію, з населенням близько 40 млн. чоловік та переважаючою часткою промислового потенціалу країни, було виділено в окремий адміністративний район під назвою Особливий район Китаю. За підтримки СРСР Особливий район Китаю став базою формування нових підрозділів збройних сил Комуністичної партії Китаю (КПК). Радянська сторона передала китайцям усю захоплену в Маньчжурії трофейну японську зброю. Крім цього, СРСР направив у китайські підрозділи велику кількість військових спеціалістів, переважно льотчиків. Надаючи допомогу китайським комуністам, СРСР порушував угоду, яку 14 серпня 1945 р. уклав з Гоміньданом. На середину грудня 1945 р. в Особливому районі Китаю вже зосереджувалося близько 300 тис. солдатів Народно-визвольної армії (НВА), яку створили комуністи. У травні 1946 р. радянські війська було виведено із території Маньчжурії.

США спробували нормалізувати прохолодні відносини між Чан Кайші та комуністами, запропонувавши посередництво в переговорах. За сприяння майбутнього держсекретаря Джорджа Маршалла, 28 серпня 1945 р. в Чунціні розпочалися переговори між представниками гомінь-данівського і комуністичного урядів. Результатом першого туру переговорів, який завершився 10 жовтня, стала домовленість про скликання Політичної консультативної конференції, що мала вирішити подальшу долю країни. Однак навіть під час переговорів не припинялися сутички між військами ворогуючих сторін. У грудні 1945 р. під час Московської наради міністрів закордонних справ США, Великобританії та СРСР сторони китайського конфлікту було застережено від розгортання громадянської війни. У січні 1946 р. на Політичній консультативній конференції за участю всіх партій та рухів Китаю Гоміньдан і комуністи досягнули порозуміння в питанні створення спільного уряду та спільних збройних сил. Місця в уряді планувалося поділити порівну між Гоміньданом і комуністами, а до спільної армії залучити 50 дивізій націоналістів і 10 комуністів. На певний час було встановлено нетривке перемир'я, хоча дрібні провокації з обох сторін не припинялися. Найбільші сутички відбувалися в тих районах Маньчжурії, звідки навесні 1946 р. СРСР почав виводити свої війська.

1 квітня 1946 р. переговори між Гоміньданом та КПК буди перервані. Усвідомлюючи чисельну та технічну перевагу своєї армії, а також розраховуючи на підтримку США та невтручання в конфлікт СРСР, Чан Кайші вирішив силовими методами розв'язати проблему двовладдя в країні. У липні 1946 р. Чан Кайші віддав наказ розпочати широкомасштабний наступ проти військ КПК. На той час армія Гоміньдану мала суттєву перевагу в живій силі: 4,3 млн. солдатів проти 1,2 млн. бійців у комуністів. Користуючись чисельною та технічною перевагою, до жовтня 1946 р. армія Чан Кайші захопила близько 100 міст і 200 тис. кв. км території, раніше контрольованої КПК. Було ліквідовано "червоні райони" в Центральному та Північному Китаї. Однак цей наступ обійшовся Гоміньдану величезними втратами. Чан Кайші змушений був звернутися до США по допомогу. 4 листопада 1946 р. підписано угоду, що передбачала в обмін на митне та податкове сприяння реалізації інтересів США в Китаї надання великої військово-технічної допомоги. До Китаю було надіслано групу американських військових радників. Сполучені Штати стали головним торговим партнером гоміньданівського Китаю. У загальному експорті Китаю 1946—1947 рр. на частку США припадало 80% усіх проданих за кордон товарів. Намагаючись продемонструвати перед світом народну підтримку своєї політики, Чан Кайші у жовтні 1947 р. оголосив про проведення виборів до парламенту. В охопленій війною країні вибори стали фікцією. Переважну більшість депутатів призначала військова влада. 28 березня 1948 р. "обраний" таким чином парламент проголосував за продовження перебування Чан Кайші на посту президента на наступний термін.

У той самий час комуністи, за підтримки СРСР, зуміли суттєво зміцнити свої позиції. На початок 1947 р. співвідношення сил між Гоміньданом та КПК змінилося. Гоміньдан мав 3,7 млн. солдатів, тимчасом як в підрозділах комуністів вже було 2 млн. бійців. Реорганізовані сили НВА було зведено в чотири армії, кожна з яких діяла в окремій частині країни: 1-а — під командуванням Пен Дехуая в північно-західному Китаї, 2-а — під командуванням Лю Бочена на Центрально-китайській рівнині, 3-а армія Чень І — у Східному Китаї й 4-а — Лінь Бяо — в північному та північно-східному Китаї.

Наприкінці червня 1947 р. комуністи розпочали контрнаступ з долини Хуанхе в напрямку до Янцзи. Вже в липні Чан Кайші довелося оголосити загальну мобілізацію, проте насильницькі методи її проведення лише погіршили становище гоміньданів-ського уряду. З величезними труднощами в кінці 1947 р. Гоміньдану вдалося зупинити наступ у районі Хуанхе і перейти до позиційної війни. Незадоволена керівництвом Чан Кайші опозиція оголосила про свою незгоду з політикою уряду, після чого Гоміньдан удався до репресій. Заборона легальних, опозиційних до Гоміньдану партій, прискорила їх перехід до табору комуністів, що створило враження формального розширення соціальної бази КПК.

Гігантські воєнні видатки остаточно зруйнували економічну систему країни. У серпні 1948 р. курс китайського долара до долара США становив 12 млн. до одного, причому траплялися періоди, коли інфляція складала 600% на день. У сільських місцевостях відновився натуральний обмін. Воєнні видатки, які досягнули 70% бюджету, незважаючи на 2-мільярдну фінансову допомогу від США, паралізували економіку націоналістичного Китаю. Майже 80% промислових підприємств Китаю зупинилися. Середня зарплата на територіях, контрольованих Гоміньданом, складала три долари на місяць. Близько 40% земельних угідь країни стояли необробленими. Урожай 1947 р. склав менше ніж 2/3 від-довоєнного

рівня. В армії почався розклад. Голодні солдати міняли зброю і спорядження на харчі, тимчасом як серед офіцерства процвітала корупція й непотизм. Керівник американської військової місії при уряді Гоміньдану Альберт Ведемейєр писав у звіті своєму командуванню, що "реакційне керівництво, репресії та корупція Гоміньдану" підірвали віру населення в уряд, китайська економіка перебуває в стадії розвалу, а воєнна ситуація схиляється на бік комуністів.

Економічна катастрофа позбавила Чан Кайші підтримки середньої верстви, яка раніше була головною соціальною базою режиму. У той самий час комуністи здійснили вдалий політичний маневр, оголосивши про "буржуазно-демократичний характер" китайської революції. Жонглюючи гаслами створення "народного фронту" та розгортання "антиімперіалістичної боротьби" проти втручання США до справ Китаю, лідерам КПК вдалося привернути на свій бік частину колись ворожих комуністам сил. Через грабунки та злочини, які чинила в сільській місцевості погано оплачувана, голодна та деморалізована гоміньданівська армія, все більше селян переходили до табору КПК. Сформовані переважно із селян комуністичні сили також грабували, але головним чином міста, тому не сприймалися в китайському селі як ворожа сила. Винятково вдалим кроком для КПК була розпочата ще в 1946 р. роздача земель у контрольованих комуністами районах.

Упродовж 1948 р. воєнне становище Гоміньдану суттєво погіршилося. Армія втратила понад 500 тис. убитими і близько мільйона полоненими та перебіжчиками. У північному та північно-східному Китаї війська Гоміньдану були заблоковані у великих котлах. Протягом 12 вересня — 2 листопада 1948 р. командувач військами КПК у північному Китаї Лінь Бяо провів Ляошенську операцію, у ході якої розгромив оточені сили Гоміньдану, чим відкрив собі дорогу в центральні райони країни. Після Ляошенської операції чисельність військ воюючих сторін приблизно зрівнялася.

Одразу ж після завершення Ляошенської операції, 7 листопада, 2-а та 3-а армії комуністів розпочали в східній частині країни Хуайхайську операцію, що розгорнулася між річкою Хуайхе та узбережжям Жовтого моря. У найбільшій із битв громадянської війни з обох сторін взяли участь майже два мільйони солдатів та офіцерів. Знищивши в ході двомісячних боїв 56 дивізій Гоміньдану, комуністи широким фронтом вийшли до р. Янцзи. На початку грудня 1948 р. в Північному Китаї почалася Бейпін-Тяньцзінська операція. Очолювана Лінь Бяо 4-а армія КПК розпочала на фронті завдовжки 800 кілометрів наступ у напрямку до Бейпіна (Пекіна). Унаслідок боїв у цьому районі Гоміньдан втратив ще 50 дивізій. У січні 1949 р. деморалізований 250-тисячний гарнізон старої китайської столиці капітулював.

Опинившись на початку 1949 р. перед лицем воєнної катастрофи, Чан Кайші запропонував комуністам провести переговори, однак КПК зажадала виконання восьми вимог, які Гоміньдан не зміг прийняти. Серед цих вимог було покарання військових злочинців, до яких зараховано Чан Кайші та міністрів його уряду разом із сім'ями, скасування конституції країни, ліквідація юридичної системи Гоміньдану, конфіскація капіталу, реорганізація армії, анулювання міжнародних угод і скликання Політичної конференції "без реакціонерів". Безуспішні спроби порозумітися тривали до квітня 1949 р. Відступаючи перед комуністами, Гоміньдан змушений був кілька разів переносити свою столицю: спочатку із Нанкіна в Кантон, згодом в Чунцін і зрештою в Тайбей на о. Тайвань.

Використавши час переговорів для перегрупування сил, у квітні 1949 р. війська комуністичної партії продовжили наступ. 23 квітня НВА вступила в Нанкін, 17 травня захопила важливий промисловий і транспортний вузол Ухань,

а 27 травня 1949 р. — найбільший порт східного узбережжя Шанхай, де в полон здалися 100 тис. солдатів Гоміньдану. Розпочався моральний розклад і безладний відступ армії націоналістів. У деяких районах відступ гоміньданівських військ перетворився у некеровану втечу.

Бажаючи легітимізувати свою владу, КПК скликала в Пекіні 21 вересня 1949 р. Народну політичну консультативну конференцію, на яку з декоративною метою було запрошено представників малочисельних політичних груп і діячів еміграції. Головну роль у роботі конференції відігравали комуністи. Конференція обрала Центральний народний уряд, який очолив Мао Цзедун, проголосила столицею країни Пекін, і прийняла програму розвитку Китаю. Визначаючи задачі державного будівництва країни, лідери КПК не згадували в програмі про марксизм-ленінізм чи маоїзм як політичні вчення й лише в одному місці тексту розпливчато посилалися на соціалістичне вчення. В економічному розділі програма передбачала ліквідацію торгових та митних привілеїв інших держав на території Китаю, націоналізацію капіталу та наміри передати землю селянам. На великому мітингу на площі Тяньаньмень у Пекіні 1 жовтня 1949 р. Мао Цзедун зачитав декларацію Народної політичної консультативної конференції про створення Китайської Народної Республіки (КНР). Вже 2 жовтня 1949 р. СРСР визнав КНР і встановив із Пекіном дипломатичні відносини.

У середині жовтня 1949 р. НВА зайняла останню велику базу Гоміньдану Гуанч-жоу. Залишки армії Чан Кайші евакуювалися на острів Тайвань. Загалом на острів переправилося 300 тис. солдатів і понад 2 млн. цивільних осіб, що не побажали залишатися в контрольованому комуністами континентальному Китаї. Дві гомінь-данівські армії відступили до Бірми, де створили компактні китайські поселення. До кінця грудня 1949 р. НВА розгромила останні великі підрозділи Гоміньдану на материку, хоча окремі групи націоналістів вели партизанську боротьбу до початку 60-х рр.

**Політичний та економічний розвиток 50-х рр.**

Політичне будівництво перших років комуністичного правління позначилося застосуванням воєнно-адміністративних заходів. Під приводом боротьби з бандитизмом та залишками гоміньданівських військ у 1950-1951 рр. влада вдалася до репресій проти незадоволених режимом. Лише за офіційною статистикою, до 1951 р. було знищено близько 2 млн. бандитів, до яких комуністична влада гуртом зарахувала всіх інакомислячих. У травні 1951 р. репресії отримали ідеологічне підґрунтя. Політбюро ЦК КПК прийняло "Положення про покарання за контрреволюційну діяльність", відповідно до якого критика комуністичного режиму каралася смертною карою. У країні розпочалися кампанії проти "п'яти зловживань промисловців" (хабарництва, ухиляння від сплати податків, крадіжок соціалістичної власності, недоброякісної роботи, викрадення економічної інформації) та "трьох зловживань чиновників" (корупції, марнотратства, бюрократизму). На площах головних міст країни відбувалися показові суди та публічні страти. У результаті цих кампаній зазнали репресій 75% приватних промисловців і 4,5% чиновників..У ході репресивної кампанії уряд націоналізував майже всі приватні підприємства, що одразу ж відбилося на рівні промислового виробітку країни, який суттєво зменшився.

Оголосивши про намір передати селянам землю, китайські комуністи не відмовилися від намірів створити систему жорстко контрольованого державою колективного господарства. Оголошений ЗО червня 1950 р. аграрний закон передавав

землю селянам і скасовував орендну плату, проте в той же час влада розпочала створення аналогу радянських колгоспів — "груп трудової взаємодопомоги". У зв'язку з небажанням значної частини населення вступати до колективних господарств, комуністи оголосили про створення "тимчасових груп трудової взаємодопомоги", які нібито згодом мали бути розпущені. До початку 1953 р. колективізовано 40% всіх сільськогосподарських господарств. Остаточно колективізація завершилася в кінці 1956 р. Все селянство країни насильно загнали до 740 тис. "груп трудової взаємодопомоги". Через відсутність техніки та відповідних кадрів у більшості випадків колективні господарства працювали гірше, ніж окремі одноосібні. Уведення державної монополії на закупівлю зерна, олійних культур, бавовни та інших продуктів спричинило скорочення посівних площ і безлад у сільському господарстві. Уже в 1953—1954 рр. у країні довелося запровадити карткову систему розподілу продуктів.

Важливі зміни відбулися в суспільному устрої. Почалася реформа освіти, уперше в історії Китаю закон про шлюб законодавчо запровадив рівноправність жінок і чоловіків. Обране в ході багатоступінчатих виборів зібрання народних представників Китаю затвердило 1954 р. конституцію.

Активно розвивалися китайсько-радянські стосунки. Ще у грудні 1949 р., під час святкувань 70-річного ювілею Й. Сталіна, Мао Цзедун відвідав Москву. Згодом до СРСР прибула офіційна китайська делегація, яка підписала 14 лютого 1950 р. угоду про дружбу та взаємодопомогу між КНР і СРСР терміном на ЗО років. Радянський Союз надав Китаєві позику розміром 300 млн. доларів, а також передав права на низку об'єктів на території КНР, що вважалися власністю СРСР. У 50-х рр. в КНР популярним стало гасло "Вчитися в СРСР".

Після завоювання влади китайські комуністи розпочали прискорене будівництво соціалістичної економіки. Виконаний за рахунок зібраних надзвичайним тиском на село і приватний сектор коштів перший трирічний план господарського розвитку (1950—1953).призвів до появи важкої індустрії, однак кардинально не змінив ситуації в аграрній, усе ще відсталій країні. У 1952 р. частка промисловості складала лише 27% у загальній структурі народного господарства.

У 1952 р. КПК затвердила програму переходу до розвинутого соціалістичного суспільства, розраховану на три п'ятирічки (1953—1967). Перша п'ятирічка (1953—1957) була орієнтована на розбудову важкої промисловості. Велику допомогу КНР надав Радянський Союз. Загалом упродовж 1950—1960 рр. СРСР збудував на території Китаю 250 промислових об'єктів, надав кредити на суму 1,8 млрд. рублів, безоплатно передав значну кількість технічної та патентної інформації. Позичені КНР під 1—2% річних кошти згодом були оплачені поставками китайських товарів. У СРСР навчалося понад 20 тис. громадян КНР.

Зважаючи на труднощі, що супроводжували форсоване будівництво соціалізму, а також "відлигу" в СРСР, у травні 1956 р. КПК вдалася до деякої лібералізації режиму. Після років цькування та переслідувань інтелігенції Мао Цзедун проголосив курс на розвиток вільного обміну думками та критики недоліків державного управління країною. Кампанія розпочалася під гаслом "Нехай розквітне сто квітів, нехай сперечається сто шкіл". Ця кампанія в поєднанні з традиційною для Європи фрагментарністю уявлень про східний світ спричинила різке піднесення авторитету Китаю в світі, особливо в середовищі лівоорієнтованих західних інтелектуалів. Втім, політична лібералізація в Китаї не була тривалою. Вже в 1957 р. китайські комуністи повернулися\* до старих методів тоталітарного керівництва, а виявлених під час "відлиги" опозиціонерів було репресовано.

**"Великий стрибок"**

На початку 1958 р. КПК виступила з планом прискореного проведення індустріалізації країни, що згодом увійшов до історії під назвою "великий стрибок". Ідеологічне підґрунтя кампанії становила політика "трьох червоних прапорів", що включала власне "великий стрибок", "народну комуну" і "нову генеральну лінію партії". Передбачалося, що внаслідок реалізації другого п'ятирічного плану (1958—1962) в Китаї буде створено підвалини комуністичного суспільства, яке загалом вдасться побудувати до середини 70-х рр. Офіційним гаслом кампанії стало "Три роки напруженої праці — десять тисяч років благоденства". Запланований приріст виробництва народного господарства мав складати 25% на рік. На думку Мао Цзедуна, такі темпи економічного розвитку могли дозволити швидко наздогнати за рівнем економічного розвитку Сполучені Штати.

Практичне втілення "великого стрибка" розпочалося зі створення по цілій країні мережі з тисяч примітивних доменних печей для виплавки чавуну "місцевим способом". Печі будувалися у військових частинах, вузах, бібліотеках, на подвір'ях міських будинків. Кошти для реалізації проекту було взято з програм фінансування освіти, охорони здоров'я та виробництва товарів народного споживання. На час реалізації проекту скасовано оплату праці й уведено ненормований робочий день. На думку китайського керівництва, кустарне виробництво чавуну могло різко збільшити виробництво продукції чорної металургії країни з 10,5-12 млн. тонн у 1958 р. до 80—100 млн. тонн у 1962 р. Проект закінчився повним крахом. Виплавлений кустарним способом чавун був надзвичайно низької якості і не міг використовуватися в промисловості. Труднощі із підвозом сировини для "кустарів", а згодом вивозом бракованої продукції надовго дестабілізували транспортну систему країни. Результатом економічної авантюри була втрата 80 млн. тонн вугілля, 40 млн. тонн залізної руди і марна праця понад 100 млн. осіб.

У сільському господарстві комуністичні лідери Китаю збиралися реалізувати "великий стрибок" шляхом створення "народних комун" — великих воєнізованих колективних господарств з гранично усуспільненим життям їх членів. Сільське населення країни було загнане до 26 425 "народних комун", кожна з яких налічувала близько 8000 дрібних господарств. Усі комуни планувалися як самодостатні підприємства. Усе майно селян, які потрапляли до комун, усуспільнювалося, всі члени комуни проживали в приміщеннях казарменого типу й спільно харчувалися. Уранці селяни строєм йшли на роботу й так само організовано ввечері повертає лися додому. Якість роботи окремих працівників не впливала на норми отримання ними продуктів. Члени комун змушені були віддавати дітей до спеціальних інтернатів, де їх виховували в комуністичному дусі. Одна з ідей "великого стрибка" на селі полягала в значно щільнішому, ніж звичайно, засіюванні рисових полів. У 1958 р. відведені під вирощування рису площі засіяно настільки щільно, що коли рис почав сходити, то паростки створили такий густий "килим", що він витримував вагу людини. Керівництво Китаю очікувало у 1958 р. подвоєння минулорічного урожаю. Заплановано зібрати 370 млн. тонн рису. Реальний урожай виявився набагато нижчим від середнього. Надто густо засіяний рис згнив на корені.

Ентузіазм населення, який Мао Цзедун уважав "об'єктивною передумовою швидкого економічного розвитку", комуністичне керівництво Китаю підтримувало цілковито сфальсифікованою пропагандою уявних досягнень країни. Реальні наслідки "великого стрибка" виявилися катастрофічними. Упродовж 1958—1961 рр. рівень виробітку важкої промисловості країни знизився на 23%, а в сільському господарстві — на 28% . За роки "великого стрибка" внаслідок голоду, виснажливої праці та політичних репресій проти незадоволених режимом, Китай утратив понад 20 млн. осіб.

Напередодні Другої сесії VIII пленуму ЦК КПК, на партійній конференції в Люшані, з критикою "великого стрибка" виступив один із найвідоміших воєначальників країни маршал Пен Дехуай (1898—1974). Засуджуючи некомпетентні рішення Мао Цзедуна, щоправда, не називаючи його імені, маршал засудив "суб'єктивізм, фанатизм, авангардизм та великодержавність", які призвели до розвалу економіки. Належним чином зрозумівши висловлену маршалом безособову критику, на партійному пленумі, що відбувся в серпні 1959 р., Мао Цзедун виступив із самокритикою й самоусунувся від справ державного управління. Однак, Мао Цзедун не пробачив маршалові публічного приниження. Пізніше Пен Дехуая було звинувачено в "правому опортунізмі" й звільнено з посади міністра оборони. На його місце призначено іншого відомого полководця громадянської війни Лінь Бяо (1906—1971). Офіційним керівником держави, а також головою Державного комітету оборони в 1959 р. став Лю Шаоци (1898—1969). Мао Цзедун залишив за собою пост лідера партії.

Намагаючись відвернути увагу мешканців країни від економічної катастрофи, КПК вдалася до агресивних кроків у зовнішній політиці. Улітку 1958 р. китайські комуністи спровокували загострення ситуації навколо Тайваню, що вилилося у світову кризу. Протягом тривалого часу артилерія КНР обстрілювала два невеличкі острівці в Тайванській протоці, а прокомуністично налаштовані мешканці острова навіть підняли на Тайвані збройне повстання проти уряду Гоміньдану. СІЛА, що 1954 р. підписали з Тайбеєм угоду про взаємодопомогу, пригрозили Китаю використанням проти нього ядерної зброї у випадку спроби висадки на Тайвані. Після придушення антикитайського повстання в Тибеті 1959 р. і переселення до Індії понад 20 тис. тибетців китайські війська тричі (1959, 1961 і 1962 рр.) вторгалися до Індії. Згідно із свідченнями тибетців, під час придушення повстання 1959 р. та наступних репресій китайці вбили 65 тис. жителів Тибету. Протягом короткотривалої, але запеклої війни 1962 р. китайські війська окупували частину індійської території на високогірській рівнині Аксай Чін. У серпні 1960 р. стався розрив у радянсько-китайських відносинах. Незадоволений розгорнутою в СРСР критикою сталінізму та відмовою передати Китаю ядерні технології, Мао Цзедун заявив, що його країна здатна здійснити побудову комунізму, спираючись винятково на власні сили. Після спровокованих китайською пропагандою нападів на радянських фахівців СРСР відкликав з КНР усіх спеціалістів. Спроби досягнути порозуміння між обома режимами тривали до липня 1963 р., коли в радянсько-китайських відносинах стався повний розрив. У 1962 р. виникла загроза війни з Бірмою. Результатом усіх цих кроків стало посилення міжнародної ізоляції КНР. З іншого боку, напруження у відносинах із сусідніми країнами надавало китайським комуністам аргументи для пояснення скрутної внутрішньоекономічної ситуації, а також, за потреби, виправдовувало жорстокі репресії проти незадоволених режимом.

Підвалинами зовнішньої політики КНР стала теорія протистояння високо-розвинених країн Західної Європи та Північної Америки — "світового міста" решті країн планети — "світовому селу". Китай оголосив себе авангардом революційного руху бідних та відсталих народів проти індустріального та експлуататорського Заходу.

Зіткнувшись із реальною загрозою остаточного обвалу економіки, китайські лідери в січні 1961 р. на пленумі ЦК КПК постановили скоротити масштаби капітального будівництва й удатися до політики "врегулювання" економіки. Було реорганізовано й розпущено частину "народних комун", відновлено закриті раніше кооперативи, власникам повернено присадибні ділянки, відкрито сільськогосподарські ринки й дозволено тримати худобу. Для "зміцнення" сільського господарства до сіл у примусовому порядку переселено близько 20 млн. міських жителів.

**"Велика культурна революція"**

Невдачі форсованого будівництва індустріалізованого суспільства призвели до низки внутрішньопартійних дискусій. Шукаючи нові орієнтири для розчарованого крахом "великого стрибка" населення, партія запропонувала 1963 р. нову кампанію під гаслом: "Весь народ вчиться у армії, весь народ — солдати". Як взірець для наслідування партія виставляла військову дисципліну й організованість, котрі нібито дозволили армії уникнути характерних для суспільства тенденцій занепаду. Кампанія супроводжувалася запровадженням на підприємствах та в установах військових порядків, проте комуністичним лідерам так і не вдалося погасити настроїв незадоволення некваліфікованим партійним керівництвом.

Політична ситуація в Китаї загострилася восени 1965 р. У листопаді 1965 р. партійна преса виступила з критикою вистави за п'єсою історика та письменника У Ханя "Звільнення Хай Жуя". Письменника звинувачено в тому, що своєю виставою про долю чесного та справедливого чиновника XVI ст., якого корумпована й обмежена владна верхівка виганяє зі служби, він натякав на процеси всередині КПК, зокрема усунення від влади Пен Дехуая. Разом із У Ханем критики зазнали Пекінський міськом КПК та відділ пропаганди ЦК, які нібито не виявили належної пильності в протидії "ідеологічній диверсії". Зі своїх посад було звільнено багато відповідальних працівників. У кінці 1965 р. хвиля звільнень докотилася до армії. Причини чистки значною мірою лежали в площині конфлікту між ортодоксальними прихильниками Мао Цзедуна та запідозреними в неблагонадійності колишніми організаторами співпраці із СРСР. "Культурна революція" стала вінцем внутрішньопартійної боротьби, що точилася всередині КПК ще з часів краху "великого стрибка". На тлі постійного нагнітання атмосфери підозрілості та шпигуномаиії 16 травня 1966 р. партійне керівництво Китаю створило "Групу в справах культурної революції". її очолили Чень Бода і дружина Мао Цзедуна Цзян Цінь. У кінці травня 1966 р. в середній школі при Пекінському університеті створено перші загони "хунвейбінів" ("червоних охоронців"), які взялися за практичне втілення постулатів "культурної революції". Реалізуючи утопічну ідею егалітарного суспільства, Мао Цзедун спрямував соціальну активність молоді на ліквідацію чотирьох пережитків минулого, що нібито гальмували розвиток Китаю: культури, звичаїв, поглядів і звичок. "Хунвейбіни" розпочали свою діяльність з побиття та блазенських судів над тими своїми викладачами, котрі, на їх думку, недостатньо висвітлювали значення особи Мао Цзедуна в історії їх країни та світового революційного руху. Правоохоронні органи не втручалися в лінчування, що чинили студенти у вузах. Загалом по країні жертвами своїх учнів стали понад 140 тис. викладачів. Згодом молодь почала нищити бібліотеки, музеї та інші культурні заклади, де зберігалися "ідеологічно шкідливі" предмети старовини. На вулицях китайських міст палали багаття в яких горіли книги, а освічених людей

відправляли на важку фізичну роботу "для перевиховання". За даними міністерства державної безпеки, тільки протягом кінця серпня — вересня 1966 р. у Пекіні "хунвейбінами" було вбито 1722 особи, у 33 695 сімей конфісковано майно, понад 85 тис. осіб вигнано за межі міста. Ідеологічним джерелом вандалізму був виданий багатомільйонним накладом збірник цитат Мао Цзедуна — "Червона книжечка". Цитатник проголошував вищість неписьменності над освіченістю, підносив культ фізичної сили та пропагував класову ненависть. Водночас надзвичайних розмірів набрав культ особи самого Мао Цзедуна.

Наступний поштовх руху "хунвейбінів" надав у серпні 1966 р. XI пленум ЦК КПК, на якому Мао Цзедун звинуватив численні місцеві партійні організації та органи державного управління в "опортунізмі". Водночас було усунуто майже все керівництво ЦК партії. Після пленуму "хунвейбіни", керуючись закликом Мао Цзедуна "Вогонь по штабах!", розпочали громити ті установи й організації, які партійний лідер запідозрив у ненадійності. У грудні 1966 р. з появою підрозділів сформованих з молодих робітників "цзаофанів" ("бунтівників"), "культурну революцію" було перенесено на підприємства. Убивства та знущання над "ворогами Мао" "цзаофані", як і "хунвейбіни", поєднували з варварськими розгромами закладів культури, нищенням культурних та матеріальних цінностей. У січні 1967 р. розпочалася організована "цзаофанями" кампанія "захоплення влади". Підрозділи "бунтівників" лише в Пекіні захопили понад 300 керівних органів державного управління включно з міністерствами. Працівників цих міністерств нападники виганяли, а іноді й вбивали. Стверджуючи, що головними якостями керівника повинні бути "революційна свідомість" та "відданість справі світової революції", а не освіта та професійні навички, "цзаофані" намагалися керувати країною, видаючи із захоплених ними установ накази та розпорядження. Країна занурювалася в хаос. У Пекіні "хунвейбіни" розгромили посольство СРСР. У багатьох місцях почалися криваві сутички між "хунвейбінами" та "цзаофанями", які претендували на виключне керівництво тими чи іншими закладами.

Бажаючи погасити розпалений конфлікт, Мао Цзедун запропонував гасло "об'єднання трьох сторін культурної революції" — "хунвейбійів", "цзаофанів" та армії. За активної участі військових почалося створення ревкомів, які перебирали на себе всі адміністративні та державні функції. У кінці літа 1967 р. в Китаї фактично було уведено воєнний стан. Після великих зіткнень між "хунвейбінами" та "цзаофанями" в Ухані та Гуанчжоу армія почала арештовувати "хунвейбінів" і висилати їх на перевиховання в табори в сільській місцевості. Загалом до сіл вислано близько 10 млн. учасників "культурної революції". До кінця 1968 р. армія встановила контроль над усіма галузями державного управління.

Розгортання "культурної революції" супроводжувалося1 розпалюванням китайським керівництвом конфлікту з СРСР. Протистояння із Москвою зрештою вилилося в прикордонні збройні сутички в районі острова Даманський на річці Уссурі (березень 1969 р.) і в Джунгарському проході на кордоні Синьцзян-Уйгурського автономного округу та Казахстану (серпень 1969 р.). У вересні 1969 р. на зустрічі у Пекіні голови Ради Міністрів СРСР Алєксєя Косигіна та голови Держради КНР Чжоу Еньлая досягнено домовленості про заходи, які мали послабити напруженість на кордоні між обома країнами. У наступні роки КНР та СРСР навіть відновили торговий та культурний обмін, щоправда, у значно меншому обсязі, аніж це було в 50-х рр.

У квітні 1969 р. на IX з'їзді КПК з апологетичною щодо Мао Цзедуна доповіддю виступив один із найактивніших прихильників "культурної революції" міністр оборони Лінь Бяо. З'їзд підтримав політику "культурної революції" і вніс до партійного статуту

положення про "перманентну революцію". Лінь Бяо оголошено офіційним наступником Мао Цзедуна. З'їзд прийняв новий статут КПК, в якому констатувалося, що Китай є державою "диктатури пролетаріату". Після з'їзду відбулося певне послаблення репресій. Знову дозволено відкрити окремі музеї та культурні заклади, відновлено навчання в частині вузів, у продажу з'явилися книжки. У кінці 1970 р. з посади усунено одного з найактивніших ідеологів та керівників репресій Чень Вода.

Восени 1971 р. усередині партії відбулася чергова чистка. За нез'ясованих до кінця обставин 13 вересня 1971 р. загинув Лінь Бяо. Літак, на котрому він, згідно з однією з версій, намагався утекти з країни після спроби невдалого перевороту проти Мао, вибухнув у повітрі над Монголією. Згідно з іншою версію тих подій, Мао Цзедун вирішив знищити маршала, що занадто зміцнив свій авторитет. Тоді ж було страчено ще близько 40 високопоставлених військових.

Смерть відомого прихильника "культурної революції" Лінь Бяо була потрак-тована західними країнами як своєрідний сигнал про згортання кампанії репресій. Завдяки цьому початок 70-х рр. був відзначений дипломатичними успіхами Пекіна. Продовжився процес зближення КНР з країнами Заходу. Восени 1971 р. Китай вступив до ООН, а загалом протягом 1971 р. дипломатичні відносини із КНР встановили 14 держав світу. Після візиту 21 лютого 1972 р. до Пекіна президента Річарда Ніксона КНР і США обмінялися дипломатичними місіями, хоча й не встановили повномасштабних дипломатичних відносин через тайваньську проблему. У 1972 р. встановлено дипломатичні відносини між Китаєм і Японією.

Лібералізація політичного режиму Китаю продовжилася на X з'їзді КПК, що відбувся у вересні 1973 р. Обґрунтувавши необхідність "культурної революції" процесами загострення класової боротьби в соціалістичному суспільстві, разом з тим, з'їзд також реабілітував частину партійних та профспілкових жертв репресій попередніх років. Вину за репресії було покладено на Лінь Бяо та Чень Бода. Після з'їзду відбулися традиційні перестановки в армії, в ході яких змінено 8 з 11 командувачів військових округів.

Останні роки "культурної революції" позначилися загостренням ідеологічної боротьби проти традиційних релігійних вірувань, а особливо конфуціанства. Різко критикуючи конфуціанство, Мао Цзедун та інші партійні лідери підносили значення філософської школи легізму та політичної діяльності жорстокого імператора Цінь Шіхуана, який в III ст. до н. є. створив першу китайську централізовану державу тоталітарного ґатунку.

У січні 1975 скликаний після 10-літньої перерви парламент затвердив нову конституцію.

На початку 1976 р. помер прем'єр-міністр КНР Чжоу Еньлай. У квітні того ж року, під час траурних церемоній вшанування його пам'яті на площі Тяньаньмень у Пекіні, відбулися виступи з критикою "культурної революції". Влада негайно зреагувала, заарештувавши близько 50 ткс. осіб. З постів звільнено низку ліберально налаштованих керівників країни, у тому числі майбутнього ідеолога китайських реформ Ден Сяопіна (1904—1997). У ході цих подій висунувся молодий і амбітний міністр держбезпеки Хуа Гофен (1920 р.н.).

"Культурна революція" завершилася лише після смерті Мао Цзедуна. Керівництво КНР офіційно визнало, що в ході "культурної революції" було вбито, або "доведено до смерті" 38 тис. осіб. Західні джерела оцінюють число вбитих в 1 млн. осіб і близько 100 млн. репресованих. Серед жертв "культурної революції" опинилося багато чільних лідерів комуністичного Китаю, у тому числі й формальний

керівник країни Лю Шаоци. Після арешту його позбавили медичної опіки, і через хворобу він помер у в'язниці. Репресовано понад 55 тис. відомих письменників, митців, діячів науки та культури. У кінці 90-х рр. в КНР оприлюднено нові цифри жертв 1966—1976 рр.: 237 тис. вбитих, 730 тис. осіб залишилося інвалідами.

**"Чотири модернізації" Ден Сяопіна**

У вересні 1976 р. раптово помер Мао Цзедун, і вже через місяць Хуа Гофен очолив китайський уряд. Вину за репресії та порушення законності часів "культурної революції" було покладено на "банду чотирьох", до якої зарахували Цзянь Цінь, Ван Хунвеня, Чжан Чуньцяо, Яо Веньюаня. XI з'їзд КПК у серпні 1977 р. засудив "банду чотирьох" і змінив партійний статут, усунувши з нього найодіозніші ідеологеми. З'їзд затвердив Хуа Гофена на посту голови партії.

Процес над "бандою чотирьох" тимчасово примирив молодих висуванців "культурної революції" на чолі з Хуа Гофеном і старих комуністів, що гуртувалися навколо Ден Сяопіна. Репресований у 1966 р. і реабілітований у 1973 р., Ден Сяопін знову зазнав переслідувань в останні місяці життя Мао Цзедуна, але усе ж зумів відновити свої позиції в партії. XI з'їзд створив своєрідний триумвірат партійних лідерів країни в особі Хуа Гофена, Ден Сяопіна та маршала Е Цзяньїна (1897—1989). Незважаючи на початкову перевагу "молодих", більш досвідчені в апаратних іграх прихильники Ден Сяопіна з часом витіснили своїх противників з усіх ключових посад.

Протистояння досягло кульмінації на черговому пленумі КПК у грудні 1978 р., який став одним з найголовніших поворотних пунктів у новітній історії Китаю. Хуа Гофен і Ден Сяопін виступили кожен зі своїм планом модернізації економіки та суспільного життя країни. Перемогла програма, запропонована Ден Сяопіном, яку згодом назвали "курсом чотирьох модернізацій" на створення "соціалізму з китайською специфікою". Запропоновані модернізації мали реорганізувати сільське господарство, промисловість, науку і сферу національної оборони. З метою убезпечити країну від змін політичного режиму Ден Сяопін пізніше сформулював чотири принципи, зафіксовані в конституції 1982 р., що мали гарантувати соціалістичний шлях розвитку Китаю: дотримання соціалістичного шляху, збереження диктатури пролетаріату, визнання керівної ролі КПК, вірність ідеям марксизму-ленінізму та вчення Мао Цзедуна. У 1980 р. Хуа Гофен пішов у відставку із поста голови уряду КНР, передавши свої повноваження Чжао Цзияну (1919 р.н.). Через рік Хуа Гофен втратив і пост керівника китайської компартії. У 1981 р. лідером КПК став колишній керівник китайського комунітичної спілки молоді Ху Яобан (1915—1989). Водночас відбулися зміни у зовнішній політиці Китаю. У серпні 1978 р. Китай та Японія підписали широкомасштабний договір про мир і дружбу. Ден Сяопін продовжив започатковане Р. Ніксоном і Мао Цзедуном зближення КНР із СПІА. 1 січня 1979 р. між Китаєм і США встановлено повномасш-табні дипломатичні відносини. Симптоматичною ознакою віддалення КНР від соціалістичного табору став короткотривалий збройний конфлікт між Китаєм та В'єтнамом, що відбувся в лютому 1979 р. Оголосивши про намір "дати в'єтнамцям обмежений, але рішучий урок" за втручання в камбоджійські справи, Пекін наказав своїм військам атакувати в'єтнамську територію. Війна завершилася ганебною поразкою набагато численніших, але погано організованих та озброєних застарілою технікою китайських військ. 600-тисячна китайська армія зі значними втратами залишила окуповані на першому етапі бойових дій в'єтнамські території.

Повернувшись до своєї давньої політики протистояння із СРСР, у 1980 р. КНР відмовилася продовжити термін радянсько-китайської угоди 1950 р. і приєдналася до бойкоту Московської Олімпіади. У 80-х рр. Китай підтримував антирадянський партизанський рух моджахедів у Афганістані. Пекін оголосив, що політичний режим СРСР є "гегемоністським" й безпідставно претендує на монополізацію світового комуністичного руху.

Офіційно визнавши розбалансованість економіки Китаю, головною метою внутрішньої політики Ден Сяопін зробив модернізацію всіх сторін господарського життя, не виключаючи при цьому використання елементів капіталістичного господарювання. Широко відомими стали слова Ден Сяопіна, який, висловлюючись про можливість багатоукладності економіки Китаю, сказав: "Не має значення, якого кольору кішка, головне, аби вона ловила мишей". Ще з кінця 1978 р. селянам почали надавати землю в оренду, що вже в наступному році призвело до зростання виробітку сільськогосподарської продукції на 9%. При збільшенні за 1981—1986 рр. в чотири рази обсягів продукції переробки сільськогосподарської продукції, у 1982 р. приріст урожаю складав 11%, а в 1984 р. — 14%. Урожай зернових, зібраний у 1984 р., вдвічі перевищив рівень 1958 р. і наполовину — урожай 1975 р.

20 жовтня 1984 р. спеціальним рішенням ЦК КПК дозволено обмежену приватну ініціативу в галузі дрібного підприємництва. Держава задекларувала намір скасувати планову економіку, зберігаючи "макроекономічні" та "спрямовуючі" важелі впливу. До 1987 р. у Китаї з'явилося 300 тис. приватних фірм і понад 20 млн. одноосібних підприємців. Державні підприємства почали переходити на госпрозрахунок. На 1989 р. 85% державних підприємств працювало за госпрозрахунковим методом.

Значною мірою завдяки приватній ініціативі у 1978—1988 рр. КНР вдалося подвоїти валовий національний продукт. За той самий час реальні прибутки населення зросли на 68% у місті та на 124% в селі. Починаючи з 1982 р., щорічний приріст зовнішньої торгівлі складав 15%, що було досягнуто завдяки створенню в промислово розвинених приморських місцевостях "зон економічно-технічного розвитку", в яких забезпечувалися сприятливі умови для іноземного інвестування. Сьомий п'ятирічний план пройшов у Китаї під гаслом реалізації політики "відкритих дверей". На початку 90-х рр. зарубіжні інвестиції у КНР досягнули 19 млрд. доларів, переважаючу частину яких склали вклади китайської діаспори та мешканців Тайваню.

У перші місяці 1979 р. під впливом рішень пленуму ЦК КПК почав формуватися опозиційний до офіційного політичного курсу демократичний рух. Згодом він був організаційно оформлений під назвою "Рух 5 квітня" в пам'ять про події 1976 р. на площі Тяньаньмень, коли за виступи на траурному мітингу репресій зазнали прихильники реформ. З'явилися молодіжні журнали, які публікували статті з вимогами демократичних свобод, відбулася низка маніфестацій. Комуністичний уряд різко відреагував на вимоги проведення "п'ятої модернізації" у внутрішньополітичній сфері, за яку виступали опозиціонери. Проведено низку арештів, а в 1981 р. ЦК КПК прийняв спеціальне "Рішення про деякі питання історії Китаю в повоєнний період", що оприлюднило нову версію офіційного трактування подій новітньої історії країни. У цій постанові, яка стала підставою для національної історіографії, діяльність Мао Цзедуна оцінено загалом позитивно, а вину за злочини часів "культурної революції" покладено на Лінь Бяо та "банду чотирьох". Погоджуючись із тим, що Мао допускав окремі помилки, партійні ідеологи наголошували, що лідер китайських комуністів згодом визнавав їх і "активно боровся за ліквідацію їх наслідків".

Духовним батьком китайського дисидентського руху став відомий астрофізик Фанг Лісі, якого світова преса назвала "китайським Сахаровим". Нове піднесення антикомуністичного опозиційного руху в КНР було пов'язане з реформаційними процесами в СРСР після приходу до влади М. Горбачова. У 1986 р. відбулися студентські демонстрації в Шанхаї. Частина ортодоксально налаштованих комуністичних лідерів Китаю використала ці події для звинувачення Ден Сяопіна та його прихильників у "буржуазному лібералізмі". У річні 1987 р. Ху Яобан, який виступав за обмежену політичну лібералізацію, змушений був піти у відставку, оскільки на нього покладено відповідальність за опозиційні виступи. До конфронтації дійшло на XIII з'їзді КПК у жовтні — листопаді 1987 р. Унаслідок складної закулісної боротьби Ден Сяопіну вдалося усунути частину своїх противників із ЦК партії. Генеральним секретарем партії обрано Чжао Цзияна, прем'єр-міністром став противник реформ Лі Пен (1928 р.н.), а головою КНР військовий — Ян Шанкунь (1907—1998). Після з'їзду почався новий етап економічних реформ, зокрема, було ліквідовано систему регулювання цін.

**Опозиційний рух та економічні реформи**

Наступний1 етап піднесення студентського опозиційного руху розпочався 15 квітня 1989 р. після смерті колишнього лідера китайської компартії Ху Яобана, котрий уважався символом політичних реформ. Спочатку в Пекіні, а згодом ще в 81 місті КНР відбулися демонстрації з вимогами провести розслідування репресій 1976 і 1986—1987 рр. У столиці країни до студентів почали приєднуватися робітники, незадоволені спричиненою реформою цін інфляцією. Висунувши політичні вимоги до уряду, 12 травня 1989 р. на площі Тяньаньмень 3000 студентів розпочали безстрокове голодування. Люди, що зібралися на площі, вирішили не розходитися, поки влада не прислухається до їх вимог. До табору студентів постійно приходили нові люди, мітинг став перманентним. Студенти-архітектори ЗО травня встановили на площі 30-метрову копію нью-йоркської статуї свободи, яка стала символом їхніх політичних вимог. Налякані розгортанням опозиційного руху комуністичні лідери Китаю Ден Сяопін, Ян Шанкунь та Лі Пен в ніч з 3 на 4 червня наказали військам очистити площу. Озброєні солдати за підтримки танків і бронетранспортерів розігнали студентський табір, убивши при цьому понад 1000 осіб. Провідні телевізійні агентства світу вели прямі трансляції цих подій, тому комуністам не вдалося згодом виправдати свої дії загрозою державного перевороту. Наголошуючи на тому, що під час операції, захищаючись, студенти вбили кількох солдат, лідери КПК пояснювали свої дії необхідністю припинити "масові заворушення". Офіційно було визнано, що загинуло понад 200 цивільних осіб і 3000 було поранено. США та

країни Західної Європи, формально засудивши вбивство беззбройних студентів на площі Тяньаньмень, лише на короткий час запровадили символічні обмеження на економічну співпрацю з Китаєм. Комуністичний уряд СРСР заявив, що події З—4 червня 1989 р. є внутрішньою справою Китаю.

Придушення студентських виступів вплинуло на розклад сил у партійному керівництві країною. Уперше в повоєнній історії від влади було усунуто ветеранів партизанської боротьби 30-х рр. з Гоміньданом та японською агресією. У кінці червня 1989 р. ветерана комуністичного руху Чжао Цзияна на посаді генерального секретаря КПК змінив партійний висуванець із Шанхая Цзян Цземінь (1926 р.н.). На початку 90-х рр. він суттєво зміцнив свою владу, отримавши пост головнокомандувача збройних сил. У 1993 р. Цзян Цземінь посів створений у тому ж році пост президента країни. Ден Сяопін, який не мав високих офіційних посад, залишався ідеологом реформ і продовжував справляти вирішальний вплив на політику країни. У кінці лютого 1997 р. після смерті Ден Сяопіна Цзян Цземінь став одноосібним лідером Китаю. Проведений у вересні 1997 р. XV з'їзд КПК підтвердив попередній курс економічних реформ при незмінності політичної системи країни. Зміни в партійному керівництві не вплинули на репресивну суть комуністичного режиму. За даними Міжнародної амністії, на середину 90-х рр. у 2 тис. виправно-трудових таборів перебувало 16 млн. в'язнів. Особливо жорстоко уряд придушив національні виступи 1987 і 1989 рр. у Тибеті. Унаслідок хвороб, репресій та еміграції до Індії, населення Тибету впродовж повоєнного періоду зменшилося майже на 1 млн. осіб. Китайці змусили тибетських жінок робити аборти та проводити примусову стерилізацію. Водночас переселення до Тибету китайців кардинально змінило демографічну ситуацію. У 80-х рр. тибетці стали національною меншиною у власній країні. Китай висловив численні протести проти присудження Нобелівської премії миру за 1989 р. XIV далай-ламі Тибету, що живе зараз у вигнанні. Подібну репресивну політику дещо в м'якшій формі здійснює Китай проти мусульман в Синьцзян-Уйгурському автономному окрузі. Головну частину населення цього округу — 7,7 млн. осіб — складають уйгури. Крім уйгурів округ населяють дунгани, казахи, киргизи та узбеки, переважна більшість яких сповідує іслам. Китайці складають порівняно незначний відсоток мешканців району, проте саме вони здебільшого займають чиновницькі посади. У 1984 р. окремі групи патріотично налаштованої уйгурської інтелігенції об'єдналися в Національний революційний фронт Туркестану, що одразу задекларував свої наміри добиватися покращення ситуації уйгурського населення в Синьцзяні виключно парламентськими легальними методами. Лідером фронту став Юсуфбек Мухлісі.

Розчарована непоступливою позицією Пекіна, який постійно затягував вирішення соціальних та культурних проблем автономного округу, радикальна частина уйгурського національного руху перейшла до активних насильницьких дій. У 1993 р. почалося створення уйгурського збройного підпілля. На 1999 р. в Синьцзяні налічувалося 27 збройних уйгурських організацій, що ставили собі за мету звільнення провінції від китайців та проголошення незалежної держави. Найвідомішими уйгурськими бойовими організаціями є "Іскри Батьківщини" та "Лобнорські тигри". У 1996 р. керована Абдулгапаром Шахіяром організація "Іскри Батьківщини" зуміла викрасти з китайських військових складів понад 6000 одиниць стрілецької зброї. Діючі в районі Лобнорського ядерного полігону "Лобнорські тигри" ставлять собі за мету примусити китайців припинити ядерні випробування в Синьцзяні. Упродовж 1997 р. в адміністративному центрі району Урумчі уйгурські бойовики підірвали кілька вибухових пристроїв, причому було вбито (за офіційними китайськими даними) 24 китайських солдати та 27 цивільних китайців. Бомбові атаки та вуличні заворушення були відповіддю уйгурів на урядові репресії проти діячів незалежницького руху. Натомість уряд застосував жорстокі репресії, арештувавши сотні осіб, запідозрених в сепаратистських настроях. Переслідувань у КНР зазнали також католики та буддисти. У кінці 90-х рр. значного міжнародного резонансу набрало переслідування релігійно-оздоровчої організації "Фань Лунгун".

Розпад СРСР позитивно вплинув на стосунки Пекіна та Москви. У 1992 р. під час візиту до Пекіна російського президента Баріса Єльцина було укладено угоду про нормалізацію міждержавних відносин. У квітні 1996 р. Росія передала КНР частину спірних островів на річці Уссурі. Підписавши спільну декларацію, Б. Єльцин і Цзян Цземінь у завуальованій формі висловилися проти претензій СІЛА на світове лідерство. Росія та Китай широко співпрацюють у військовій, нафто-газовій, ядерно-енергетичній та інших важливих галузях. У вересні 1993 р. Китай підписав з Індією попередню угоду про врегулювання прикордонних суперечок. Китай нормалізував стосунки з Японією та Південною Кореєю, у 1997 р. широкомасштабні торгові угоди підписано з Францією та СІЛА.

Намагаючись виправити непривабливий міжнародний імідж, на початку 90-х рр. Китай почав підкреслювати свою відкритість і бажання співпрацювати в економічний сфері з усіма країнами світу. Ще в 1993 р. XIV з'їзд КПК оголосив про намір Китаю співпрацювати з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком реконструкції та розвитку, а також іншими міжнародними фінансовими організаціями. Західні країни дотримуються щодо Китаю висловленої президентом СІЛА Біллом Клінтоном тези про те, що "економічна співпраця тягне за собою лібералізацію економіки, а лібералізація економіки спричиняє лібералізацію політичного режиму". Прямі зарубіжні інвестиції в економіку Китаю лише в 1998— 1999 рр. склали астрономічну суму 90 млрд. доларів.

Винятково важливими для сучасного Пекіна подіями стали приєднання до КНР двох колоніальних володінь, які ще зберігалися на його території. 1 липня 1997 р. під контроль китайців перейшла колишня британська колонія Гонконг (Сянган), а 20 грудня 1999 р. — португальське володіння Макао (Аоминь). Згідно із принципом "одна країна — дві системи", на їх території збережено капіталістичну систему господарювання та ліберальний уклад щоденного життя.

У цьому контексті особливого значення для КНР набувають стосунки з Тайванем. Після деякого покращення відносин на початку 90-х рр., у 1993 р. почалася нова криза. її причиною стала заява першого демократично обраного президента Тайваню Лі Денгуея про бажання< його країни вступити до ООН під назвою Республіка Тайвань (раніше вживалася стара гоміньданівська назва Китайська Республіка). Пекін відреагував винятково різко, заявивши про можливість військової операції проти острова. Напруження навколо Тайваню сягнуло апогею в березні 1996 р. КНР демонстративно провела в Тайваньській протоці великі військові маневри флоту і здійснила в напрямку острова кілька запусків стратегічних ракет. Отримавши гарантії безпеки від СІНА та закупивши великі партії найсучаснішої зброї, Тайвань не піддався на залякування. Навпаки, у результаті військової демонстрації Пекіна серед тайванців стали стрімко зростати незалежницькі настрої.

У 2000 р. Цзян Цземінь висунув теорію "трьох народних представництв", згідно з якою КПК представляє не пролетарські класи, а передові виробничі сили, передових представників культури й взагалі інтереси більшості народу країни. Після цього до комуністичної партії почали приймати банкірів та підприємців. На XVI з'їзді компартії Китаю, який відбувся 8—14 листопада 2002 р., сталася давно очікувана зміна партійного керівництва країни. Цзян Цземінь разом із кількома чільними керівниками партії та держави пішов у відставку. Новим лідером КНР став політик молодшого покоління Ху Цзиньтао (1942 р.н.).

На порозі XXI століття популярною темою дискусій стали футуристичні прогнози про перспективи економічного та політичного розвитку Китаю та можливість його перетворення на світову наддержаву. У кінці 90-х рр. ВНП Китаю сягнув 1 трильйона 100 мільярдів доларів, що є сьомим показником у світі. Населення КНР становить понад 20% всіх жителів планети. Зважаючи на стрімкий промисловий та науковий розвиток КНР, виникає ілюзія надзвичайного успіху економічних реформ, запроваджених комуністами. Однак слід взяти до уваги й те, що успіхи, демонстровані приморськими "вільними економічними зонами", значною мірою базуються на величезних ресурсах центральних районів країни. За роки реформ понад 100 млн. осіб з економічних причин змушені були переселитися з міст до сіл, а 80 млн. осіб, згідно з офіційною статистикою, живуть нижче від рівня малозабезпеченості. Близько 150 млн. китайців залишаються неписьменними, 140 млн. осіб є повністю або частково безробітними. За рівнем прибутку на душу населення Китай міститься серед найбідніших країн світу, а невиріпіеність численних національних та соціальних проблем може суттєво вплинути на характер його майбутнього розвитку. Потенційно дестабілізуючими факторами для сучасного Китаю залишаються корупція, надзвичайна нерівномірність економічного розвитку різних регіонів, зростаюче безробіття та перенаселення, а найголовніше — незадоволення населення застарілими та регресивними за суттю методами політичного керівництва країною. Уряд намагається боротися із негативними явиїцами в соціальній сфері звичними для комуністичних режимів репресивними заходами, однак вони приносять лише тимчасовий та обмежений результат.