**КИТАЙ**

* Політична криза першої половини 20-х рр.
* Національний рух за об'єднання країни"Нанкінське десятиліття"
* Японська експансія
* Друга світова війна

**Політична криза першої половини 20-х рр.**

На час закінчення Першої світової війни Китайська республіка лише формально зберігала державну єдність. Владу в Пекіні утримувало аньфуїстське угруповання, назва якого походила від провулка в Пекіні, де містився клуб, у котрому збиралися прихильники президента. Керівниками аньфуїстів були президент республіки Сюй Шічан (1855—1939) та його молочний брат голова уряду Дуань Ціжуй (1865— 1936). Аньфуїсти контролювали лише невеликий район навколо столиці. У своїй зовнішній політиці Дуань Ціжуй та Сюй Шічан орієнтувалися на Японію, отримуючи від неї, в обмін за лояльну політику фінансову допомогу.

Реальна влада в окремих провінціях країни належала дуцзюням (військовим губернаторам). За кожним із дуцзюнів стояло певне кланове утворення, з якого формувався керівний апарат контрольованої території. Між дуцзюнями виникали

тимчасові воєнні союзи, які розпадалися так само швидко, як і виникали. У повітах за владу боролися командири дрібних загонів або навіть ватажки ба.нд розбійників чи. контрабандистів. На початку XX ст. у Китаї відновилося річкове та морське піратство. Як писали західні кореспонденти, "достатньо було мати три сотні солдат, щоб тримати в покорі цілий повіт, жирувати на його хлібі, обкладати його податками, ґвалтувати його жінок, забирати в солдати молодь. Тих, хто мав навички керування країною, не стало, а ті, хто прийшов на їх місце, з подивом побачили, що саме вони і є владою. їх воля стала законом, папірці, які вони друкували, стали грошима. Вони творили і перебудовували різні воєнні союзи й билися між собою, коли заманеться. Жадібність, зрада та обман стали законами китайського політичного життя". На початку 20-х рр. чисельність приватних армій дуцзюнів сягнула 1,5 млн. осіб. Це було значно більше, аніж чисельність урядової національної армії. Країна дедалі більше занурювалася в хаос загальної війни "всіх проти всіх".

Північні райони Китаю контролювало чжілійське угруповання Цао Куня та У Пейфу, північно-східні райони — фентянське (мукденське) Чжан Цзоліня. На півдні країни найвпливовішими дуцзюнями були лідери гуансійців Лу Жунтін та юньнанців — Тао Цзіяо. Кожен з цих удільних правителів мав власну армію і провадив цілком незалежну політику. Між такими правителями відбувалися широкомасштабні війни. У 1920 р. чжілійське угруповання Цао Куня та У Пейфу, спираючись на підтримку США та Великобританії, почало війну проти аньфуїстського угруповання Дуань Ціжуя, котрого підтримували японці. У 1922 р. президентом Китаю став Лі Юаньхун (1864—1928), який вже перебував при владі під час Першої світової війни. Лі Юаньхун втримався на своєму посту заледве рік. Після переходу в жовтні 1923 р. влади до представника чжілійського угруповання Цао Куня (1862—1928), котрий став президентом країни (1923—1924), війну проти центрального уряду розпочали фентянці Чжан Цзоліня, котрі вважали себе обійденими при розподілі впливів у державі. Південь країни, який контролювали уряд Гоміньдану та кілька дуцзюнів, не визнавав пекінських урядів та президентів.

У Гуанчжоу перебував сформований Сунь Ятсеном (1866—1925) ще під час світової війни гоміньданівський уряд, який, покладаючись на союз з частиною південних дуцзюнів, планував поширити свою владу на весь Китай. У березні 1918 р. через конфлікт з гуансійськими дуцзюнями Сунь Ятсен змушений був виїхати до Шанхая. Там лідер Гоміньдану написав книжку "Промисловий план", в якій обґрунтував необхідність матеріально-технічної реорганізації, а також соціальної перебудови традиційного китайського суспільства.

Після переговорів з низкою політичних діячів півдня, 10 жовтня 1919 р. Сунь Ятсен оголосив про відновлення діяльності партії Гоміньдан. Головну військову силу Гоміньдану становила армія гуандунського дуцзюня Чень Цзюнміна, який добровільно приєднався до боротьби з центральним урядом. У 1920 р. гуандунці вигнали з Гуанчжоу гуансійців, і Сунь Ятсен отримав можливість повернутися до міста.

Політичні обставини складалися сприятливо для Гоміньдану. На початку 1919 р. в Китаї посилився патріотичний націоналістичний рух. До цього спричинилося рішення Паризької мирної конференції про передачу Японії колишніх німецьких володінь у провінції Шаньдун. Особливе незадоволення це рішення викликало з уваги на те, що саме в Шаньдуні народився Конфуцій і там же містилися поховальні кургани напівлегендарних правителів давнього Китаю. Протестуючи проти передачі Шаньдуню японцям, на центральну площу китайської столиці Тяньаньмень 4 травня 1919 р. вийшло кілька тисяч студентів. Оскільки маніфестанти вирішили йти до західних посольств, поліція брутально розігнала демонстрацію. Унаслідок заворушень, які почалися після розгону демонстрації, в Пекіні було розгромлено кілька будинків державних посадовців, відомих своєю японофільською поведінкою.

Наслідком подій у Пекіні стало створення національно-патріотичної організації під назвою "Рух 4-го травня". Діяльність цього руху в кінцевому результаті призвела до сплеску потужного національного відродження. Було створено Всекитайську спілку студентів, з ініціативи студентського журналу "Сінь ціниянь" ("Нова молодь") започатковано реформу літературної мови, оформилися нові напрямки в китайській літературі. Виступаючи за модернізацію країни, прихильники "Руху 4-го травня" організували поїздку на навчання до Європи кількох сотень студентів. Ще одним напрямком діяльності "Руху 4-го травня" була пропаганда боротьби з корупцією та зловживаннями державних чиновників. На тлі неефективної та млявої політики пекінського уряду, симпатії чимраз більшої частини китайців зверталися до Гоміньдану, націоналістичної ідеології та пропагованого Сунь Ятсеном руху за об'єднання Китаю.

Найбільше незадоволення населення викликала іноземна економічна присутність у Китаї, яка впродовж 1919—1921 рр. зростала винятково швидкими темпами. Значне розчарування викликав в Китаї підписаний 6 лютого 1922 р. у Вашингтоні Договір дев'яти держав. Договір мав урегулювати стосунки західних держав та Японії з Китаєм. Договір скасував привілеї, які отримали в Китаї японці під час Першої світової війни, але водночас зберіг нерівноправні договори із європейськими державами. Суверенітет Китаю надалі обмежувався окремим судочинством для іноземців та існуванням на китайській території екстериторіальних районів, де жили некитайці, — сеттельментів. Японія повернула Китаю Шаньдун та Ціндао, проте Китай мав заплатити 53 млн. доларів компенсації за майно, що лишалося на китайській території. Усе це підсилювало націоналістичні настрої в країні та збільшувало число прихильників Гоміньдану. У той самий час пекінський уряд вже втратив більшість політичних союзників. У багатьох містах почалися антиурядові виступи. Скориставшись цим, Гоміньдан почав війну із північними дуцзюнями.

**Національний рух за об'єднання країни**

Бойові дії проти дуцзюнів розвивалися не надто успішно для Гоміньдану. Північний дуцзюнь У Пейфу розбив союзних Сунь Ятсенові фентянців і наблизився до Гуанчжоу. Тим часом виникло напруження між військовим головнокомандувачем Чень Цзюнміном та самим Сунь Ятсеном. Причиною суперечки було ставлення до національного питання. Сунь Ятсен був ханьським націоналістом, заявляючи зокрема, що "слід розвивати славу і велич ханьців. Хай ті нації, які разом з нами будують державу, сплавляться в єдиній печі і увіллються в ханьську націю і на сході Азії створять єдину державу ханьської нації, щоб її велич трусонула світом". З такими поглядами не погоджувався Чень Цзюнмін, котрий, усвідомлюючи, що унітарна держава стане кінцем для всевладдя дуцзюнів, виступав за федеративний устрій. Його підтримала значна група військових командирів, які організували 16 червня 1922 р. військовий переворот у Гуанчжоу.

Рятуючись від колишніх союзників, Сунь Ятсен на крейсері "Юнфень" поспіхом утік до Гонконга. Після тривалих, понад 50-денних боїв військам, що зберігали вірність Сунь Ятсену, довелося відступити на північ, залишивши Гуанчжоу в руках гуандунців. Лише в січні — лютому 1923 р. Чень Цзюнміна вибили з Гуанчжоу об'єднані армії гуансійців та юньнанців, котрі погодилися допомогти Сунь Ятсену. Повернувшись з Гонконга, 21 лютого 1923 р. Сунь Ятсен сформував новий уряд. Гоміньданівський уряд в Гуанчжоу визнали провінції Гуансі, Юньнань, Гуйчжоу, Хунань, Цзянсі та Сичуань. Чисельність армії Гоміньдану сягнула 80 тис. бійців.

Упродовж літа — осені 1923 р. Гоміньдан зав'язав дружні стосунки з Радянською Росією. Восени 1923 р. китайська делегація відвідала Москву. СРСР надав суньятсенівському урядові фінансову допомогу і в жовтні 1923 р. прислав повноважного представника Міхаїла Бородіна (Грузенберга). За порадою радянських представників, у листопаді 1923 р. Сунь Ятсен реформував Гоміньдан. Було чітко визначено цілі партійної політики, проведено кадрову чистку. На Першому об'єднавчому з'їзді Гоміньдану в січні 1924 р., з ініціативи Сунь Ятсена, партія уточнила три принципи своєї діяльності. Надалі націоналізм трактувався не лише як боротьба з іноземними імперіалістами, але й як боротьба з відцентровою сепаратистською діяльністю китайських дуцзюнів. Народовладдя Гоміньдан витлумачив як "боротьбу з "тлустими котами", себто місцевими скоробагатьками, які торгували національними інтересами, а благоденство —як обмеження всевладдя капіталу та поділ землі між працюючими на ній. На шляху до встановлення народовладдя Сунь Ятсен передбачав три етапи: воєнний (військової диктатури), політичної опіки Гоміньдану (партійної диктатури) та конституційний. Важливим наслідком з'їзду став вступ до Гоміньдану низки дрібніших політичних угруповань, у тому числі й комуністів.

Комуністична партія Китаю (КПК) була створена лише двома роками раніше. У липні 192І р. КПК провела свій перший з'їзд у французькій концесії в Шанхаї. На цьому зібранні було 12 депутатів, а вся партія на той час налічувала 57 членів. Головою партії обрано редактора журналу "Сінь ціниянь" Ченя Дусю (1879— 1942). У наступні роки партія зростала дуже повільно й налічувала в 1922 р. 123, а в 1923 р. — 342 комуністи. Зважаючи на те, що націоналісти пішли на співпрацю із більшовиками, китайські комуністи отримали із Москви вказівку оголосити про свою підтримку Гоміньдану. Завдяки цьому, Комуністична партія отримала в контрольованих націоналістами районах легальний статус. Використовуючи гоміньданівські структури, комуністи розгорнули пропаганду своїх ідей та різко збільшили кількість членів своєї партії. Упродовж 1925—1926 рр. чисельність комуністичної партії сягнула 80 тис. осіб. Серед партійних керівників почав вирізнятися Мао Цзедун (1893—1976), який отримав посаду керівника Інституту селянського руху.

У 1924 р. за допомогою СРСР Гоміньдан створив військову школу Вампу (Хуанпу) — за назвою острівця на рукаві Янцзи, де вона була розташована. Керівником групи радянських військових, що викладали там, був Васілій Блюхер, що діяв у Китаї під іменем Галін. З китайського боку школою керував молодий офіцер та близький сподвижник Сунь Ятсена Чан Кайші. Школа готувала командирів піхотних підрозділів, фахівців артилеристів, кулеметників та зв'язківців. Завдяки потужній ідеологічній підготовці, яку давала школа, в наступні роки виник своєрідний "клан Вампу" — братство гоміньданівських офіцерів, що її закінчили. Серед випускників Вампу на початок 40-х рр. близько 40 осіб стали генералами. Восени 1924 р. на бік Гоміньдану несподівано перейшов дуцзюнь-християнин Фен Юйсян. Війська цього генерала розбили сили У Пейфу і зайняли Пекін. Вигнавши зі столиці чжілійців та ув'язнивши президента Цао Куня, Фен Юйсян запропонував створити коаліційний уряд, у якому були б представлені головні політичні сили країни, в тому числі й діячі Гоміньдану. За погодженням з маньчжурським дуцзюнем Чжан Цзолінем, тимчасовий уряд очолив Дуань Ціжуй.

Водночас Сунь Ятсену було надіслано запрошення з пропозицією прибути до столиці й узяти участь в роботі всекитайської конференції, яка мала виробити умови національного примирення. 31 грудня 1924 р., лідер Гоміньдану прибув до Пекіна. Сунь Ятсен справив своїм авторитетом визначальний вплив на прийняті конференцією рішення. Сунь Ятсен приїхав до Пекіна важко хворим і невдовзі після завершення конференції, 12 березня 1925 р., помер. Залишений лідером Гоміньдану політичний заповіт зводився до двох головних завдань — об'єднання країни і ліквідація нерівноправних договорів із західними державами. Після смерті Сунь Ятсена політична ситуація швидко змінилася. Проти схильного до співпраці з Гоміньданом Фен Юйсяна об'єдналися кілька дуцзюнів, які завдали поразки його військам. Надії на мирне об'єднання країни було поховано.

Після смерті Сунь Ятсена Гоміньдан очолив Чан Кайші (1887—1975). Під його керівництвом протягом 1925—1928 рр. націоналістична партія здійснила

військово-політичну операцію із об'єднання Китаю. Безпосереднім приводом до початку руху став розстріл ЗО травня 1925 р. британською поліцією міжнародного сеттельменту в Шанхаї демонстрації китайських націоналістів, у результаті якого 41 особу було вбито і 14 поранено. Бажаючи захистити своїх громадян від насильства з боку китайців, військові кораблі європейських країн висадили десантні групи, що взяли під контроль окремі дільниці міста. Шокований таким втручанням у внутрішні справи країни, пекінський уряд звернувся до європейських держав із нотами протесту, однак не здійснив проти інтервентів жодних активних дій. Тим часом, обурені поведінкою європейців у Шанхаї, розпочали страйк китайські робітники в британській колонії Гонконг. Спроби порозумітися із страйкарями та придушити виступи силою зброї були безрезультатними. Гонконзький страйк тривав майже 16 місяців.

Політичним наслідком подій у Шанхаї ЗО травня 1925 р. стало проголошення 1 липня 1925 р. націоналістичного уряду в Гуанчжоу.

Головою уряду став відомий та популярний діяч Гоміньдану, колишній організатор антиманьчжурських терористичних актів Ван Цзінвей (1881—1943). Чан Кайші отримав пост головнокомандувача збройних сил. Проголошений уряд одразу ж розпочав бойові дії проти сил У Пейфу.

У січні 1926 р. відбувся Другий з'їзд Гоміньдану, на якому продовжилося формування широкої коаліції патріотичних сил, що мала здійснити об'єднання країни. До керівних органів гоміньданівського уряду включено представників інших партій. З 36 членів Центрального виконавчого комітету Гоміньдану 16 осіб були представниками партій, опозиційних до націоналістів, і ще 7 чоловік — комуністами. Комуністи зміцнили своє становище особливо відчутно. Користуючись своїм легальним становищем, китайські комуністи розпочали підготовку до захоплення всієї влади всередині Гоміньдану і державного перевороту. Своєю чергою, спостерігаючи зміцнення КПК, лідери Гоміньдану також почали готуватися до збройної боротьби з комуністами.

Намагаючись випередити ймовірний комуністичний переворот, 20 березня 1926 р., вірні Гоміньдану підрозділи розпочали арешти серед комуністів-військових та відомих своєю прихильністю до них офіцерів. Було заарештовано радянських військових радників та багатьох курсантів школи Вампу. Однак, не бажаючи конфлікту з СРСР, Чан Кайші не пішов на негайний розрив з КПК. У обмін на політичні поступки з боку китайських комуністів, арештованих було випущено. Усунувши на якийсь час загрозу зліва, Чан Кайші зайнявся зміцненням табору своїх прихильників. У результаті складної закулісної боротьби Ван Цзінвей змушений був виїхати за кордон, а Чан Кайші зміг зосередити в своїх руках контроль над армією, поліцією, фінансами, військовою промисловістю та постачанням в міста продуктів. Хоча формально тимчасовим головою гоміньданівського уряду став генерал Тань Янькай, уся реальна влада опинилася в руках Чан Кайші.

Військова операція об'єднання країни, чи як її називає китайська історіографія, "північний похід", розпочався 9 липня 1926 р. Сили створеної для цього походу Народно-революційної армії (НРА) налічували близько 100 тис. солдатів та офіцерів. їм протистояло 350 тис. бійців Чжан Цзоліня, 250 тис. — У Пейфу та 200 тис. — Сунь Чуаньфаня. Однак в арміях дуцзюнів був надзвичайно низький бойовий дух солдат, процвітали корупція та зловживання офіцерів. Офіцерський корпус був за духом найманцями і не виявляв бажання битися до кінця.

5—7 вересня 1926 р., після боїв під Діншіцяо, де було розбито армію У Пейфу, НРА зайняла Ханькоу та Ханьянь. Учан захоплено 10 жовтня, причому під час штурму радянські льотчики бомбили міські укріплення. Провінція Хубей перейшла під владу націоналістів. У листопаді 1926 р. гоміньданівські сили розбили армію Сунь Чуаньфаня. Перед НРА була відкрита дорога на Шанхай та Нанкін. Після низки поразок на різних фронтах, у грудні 1926 р. залишки військ північних дуцзюнів об'єдналися в єдину армію "Аньго цзюнь" ("Армію умиротворення держави"), яку очолив Чжан Цзолінь. У грудні 1926 р. гоміньданівський уряд переїхав до Уханя.

З огляду на успішне розгортання наступу проти північних дуцзюнів, лідери Гоміньдану вирішили вчинити тиск на західні держави, які все ще користувалися привілеями, наданими їм нерівноправними договорами. Європейці традиційно виявляли більше симпатій до слабкого центрального уряду країни. Однак, остерігаючись посилення впливів СРСР у регіоні, західні уряди змушені були обережніше ставитися до китайських націоналістів. Ще 18 грудня 1926 р., побоюючись втрати

своїх привілеїв у Китаї, Великобританія запропонувала іншим європейським країнам переглянути нерівноправні угоди з Китаєм. Більшість західних країн сприйняли британську ініціативу негативно.

4 січня 1927 р. без опору з боку європейців війська Гоміньдану зайняли сеттельменти у Ханькоу, а 6—7 січня — британські концесії в Цзюцзяні. Посилення Гоміньдану змусило європейські держави піти з ним на прямі переговори. У лютому 1927 р. Вашингтон погодився скасувати права на екстериторіальність американських представництв. В британських концесіях 15 березня 1927 р. було введено новий режим управління, розпущено британські муніципалітети й замінено їх китайськими. Однак західні держави не відкидали й варіатів збройного захисту своїх громадян у Китаї. З цією метою європейські країни до квітня 1927 р. зосередили в китайських територіальних водах понад 200 військових кораблів зі значними контингентами морської піхоти на борту.

У лютому 1927 р. війська Чан Кайші продовжили наступ в напрямку на Шанхай—Нанкін. 22 березня було захоплено Шанхай, а наступного дня — Нанкін. Після вступу гоміньданівських сил до Нанкіна, в місті почалися грабунки та вбивства іноземців. Було спалено багато будинків, розгромлено американське, британське та японське консульства. У відповідь на це американські та британські кораблі, що стояли на Янцзи, розпочали обстріл міста. Під час обстрілу загинуло близько 2000 солдатів НРА, а в місті почалися пожежі. 11 квітня 1927 р. уряди США, Великобританії, Франції, Італії та Японії звернулися до гоміньданівської влади з ультиматумом, в якому зажадали покарати винних в нападах на іноземців в Нанкіні, заплатити компенсацію завданих під час заворушень збитків та надалі не допускати подібних подій.

Після короткої боротьби з політичними опонентами всередині Гоміньдану, 18 квітня 1927 р. Чан Кайші сформував уряд в Нанкіні, вже третій у країні, де існували уряди в Пекіні та Ухані. Нанкінський уряд відмежувався від гомінь-данівського уряду Тань Янькая в Ухані, звинувативши його в надмірній лівизні та потуранні комуністам. Протистояння між Нанкіном та Уханем було вирішене після того, як Фен Юйсян оголосив про свою підтримку Чан Кайші. Під його тиском уханський уряд припинив співпрацю із комуністами.

Водночас пекінський уряд розірвав дипломатичні стосунки із СРСР. Приводом до цього став обшук, який китайська поліція вчинила в радянському посольстві в Пекіні 6 квітня 1927 р. Незадовго до цього під час спроби непомітно пробратися до британського посольства був арештований заступник радянського військового аташе. На території посольства СРСР китайці вилучили багато документів, які свідчили про підривну діяльність СРСР щодо Китаю. Публікація цих документів викликала міжнародну кризу в стосунках більшовицької Росії із західними державами. Крім цього в радянському посольстві було арештовано групу китайських комуністів, яких підозрювали в антидержавній діяльності.

У ніч з 31 липня на 1 серпня 1927 р. 11-ий і 20-ий корпуси НРА, що були сформовані переважно з комуністів, здійснили спробу військового заколоту в Нань-чані. Керував повстанням майбутній лідер комуністичного Китаю Чжоу Еньлай (1898—1976). Після п'ятиденних боїв комуністи змушені були покинути місто. За наказом Чан Кайші в багатьох містах відбулися арешти комуністів. Лише в Гуанчжоу ув'язнено 2700 осіб. До кінця 1927 р. співпраця між КПК і Гоміньданом була остаточно розірвана. 14—15 листопада 1927 р. війська, що підпорядковувалися нанкінському уряду,- зайняли Ухань. Зміцнивши таким чином свою владу, Чан

Кайші в січні 1928 р. зайняв домінуюче становище в Гоміньдані. Водночас із країни було вислано всіх радянських військових спеціалістів, яких підозрювали в комуністичній пропаганді та підривній діяльності.

Після конфлікту з Гоміньданом від керівництва КПК було усунено звинуваченого в "правому опортунізмі" Ченя Дусю, який продовжував наполягати на співпраці з націоналістами. На чільне місце в партії все більше висувався Мао Цзедун. Уцілілі війська комуністів відійшли у важкодоступні райони країни, £е створили "радянські райони". Найбільший з таких районів — "центральний" — площею 50—60 тис. кв. км виник на півдні провінції Цзянсі. Його військовим командувачем призначено Чжу Де, а політкомісаром — Мао Цзедуна. Загалом по країні комуністи контролювали близько 150 тис. кв. км з населенням 10—12 млн. осіб, що складало 3,5—4% території та 2,5—3% її населення. На контрольованій території комуністи вдалися до соціалістичних експериментів, а у відповідь на урядові репресії заарештували й стратили кілька тисяч "реакціонерів".

У квітні 1928 р. ударом у напрямку Шаньдуня НРА продовжила "північний похід". Стривожені поразками союзників, японці ввели свої війська в Цзінань. Після того як 1 травня 1928 р. війська Чан Кайші підійшли до Цзінаня, там почалися сутички з японцями. Скориставшись своєю технічною перевагою і кращим вишколом війська, японці вибили підрозділи НРА з міста, причому загинуло 3254 китайців й лише 15 японських солдатів. Значна частина вбитих з китайського боку належала до цивільного населення й була закатована японцями. Інцидент у Цзінані став своєрідним попередженням японської сторони Гоміньдану. Токіо давав зрозуміти, що буде протистояти об'єднанню та посиленню Китаю.

У червні 1928 р. про свою незгоду з прояпонською політикою Чжан Цзоліня та перехід на бік Гоміньдану оголосив дуцзюнь Янь Сіпіань. 5 червня 1928 р. його сили захопили Пекін. Символом умиротворення китайської півночі стало перейменування 20 червня 1928 р. Пекіна (досл. "Північної столиці") на Бейпін ("Північний спокій"). Чжан Цзоліня, який, намагаючись звільнитися від обтяжливого союзу з японцями, спробував вести незалежну політику, було вбито. Японські агенти висадили в повітря потяг, яким воєначальник їхав з Пекіна до Маньчжурії. Смерть одного з найвпливовіших лідерів північних генералів остаточно дезорієнтувала антигоміньданівські сили. Син Чжан Цзоліня Чжан Сюелян, який перейняв командування над армією батька, дізнавшись про роль японців у цьому терористичному акті, оголосив про перехід на бік Чан Кайші. Завдяки цьому на кінець 1928 р. загальна чисельність армії Гоміньдану склала 2 млн. осіб, а Маньчжурія, яку контролювалювали фентянці, формально визнала своє підпорядкування нанкінському уряду.

**"Нанкінське десятиліття"**

10 жовтня 1928 р. гоміньданівський уряд у Нанкіні оголосив себе загальнонаціональним. Було опубліковано головні "конституційні положення" і встановлено період "політичної опіки Гоміньдану" терміном на 6 років. Однак номінально поширена на всю територію Китаю влада Гоміньдану в багатьох місцях була лише уявною. Незалежну від Чан Кайші політику провадили лідери півночі та північно-західних' районів Китаю Фен Юйсян і Янь Сіпіань. Нанкінський уряд у 1929—1930 рр. змушений був вести з ними війну, оскільки ті відмовилися виконувати розпорядження

центральної влади. У результаті бойових дій Янь Сішань і Чан Кай-ші підписали угоду, яка зберігала зіаіиз дио: Янь Сішань визнав уряд у Нанкіні, натомість його призначено губернатором провінції Синьц-зян, в якій він і без цього почувався повновладним господарем. Упродовж 1930—1933 рр. правитель Синьцзяну настільки унезалежнив-ся від Нанкіна, що ввів власну валюту й, підписавши з СРСР міжнародну угоду, отримав від радянського уряду бойові літаки та військових радників.

Впевнено почувався правитель Маньчжурії Чжан Сюелян. В липні 1929 р. він спровокував міжнародний конфлікт. За його

наказом китайські сили встановили контроль над Китайсько-Східною залізницею, яка, за угодою 1924 р., вважалася спільною власністю СРСР та Китаю. Москва відреагувала дуже різко. Дипломатичні стосунки з Китаєм було розірвано, а на китайському кордоні почалася концентрація радянських військ. 18 листопада 1929 р. спеціально сформована Далекосхідна армія під командуванням В. Блюхера вторглася на територію Китаю й завдала силам Чжан Сюеляна нищівної поразки. Угоду про припинення вогню було підписано 22 грудня 1929 р. у Хабаровську. Згідно з цією угодою, на залізниці відновлювався режим співволодіння.

Нанкінський уряд успадкував від попередніх режимів важку економічну ситуацію. Лише за офіційними, далеко не повними даними, в 1928 р. голодувало 27 млн., а в 1929 р. — вже 57 млн. селян. В окремих районах північно-західного Китаю впродовж 1929—1930 рр. від голоду загинула третина населення. Через припинені під час бойових дій іригаційні роботи велика повінь на Янцзи влітку 1931 р. стала національним лихом. Загинуло 250 тис. осіб, а 55% селянських господарств у басейні ріки було зруйновано.

Оприлюднена Гоміньданом в 1930 р. програма державного будівництва передбачала першочерговим завданням ліквідацію бюрократизму, організацію ефективно діючої адміністративної системи, відновлення фінансової сфери, забезпечення умов для економічного розвитку приватних підприємців. Уряд створив низку міністерств для впорядкування справ у народному господарстві. Перш за все уряд зайнявся налагодженням податкової системи. Створений Чан Кайші Центральний банк уперше в новітній історії країни стабілізував грошову одиницю. Було збудовано нові дороги, почався ремонт іригаційних споруд. Результатом усіх цих заходів стало пожвавлення торгівлі, збільшення обсягів експорту й імпорту.

Бажаючи зміцнити статус загальнонаціонального центру влади, Чан Кайші вдався до низки кроків, які мали представити нанкінський уряд у ролі продовжувача революційної справи Сунь Ятсена та підтвердити виключність прав нанкінського уряду а спадщину творця Гоміньдану. Сунь Ятсена було оголошено

"батьком держави", розроблено спеціальний ритуал ушанування його зображень, у школах та армії провадилася відповідна ідеологічна робота. 5 травня 1931 р. в Наньянському університеті почало діяти Національне зібрання Китаю, яке вже 12 травня затвердило тимчасову конституцію країни.

На масовому мітингу в Наньчані 19 лютого 1932 р. Чан Кайші закликав співвітчизників розпочати "рух за нове життя". Лідер Китаю назвав взірцями для наслідування Німеччину та Японію. Офіційним гаслом кампанії було проголошено: "Пристойність, справедливість, чесність, почуття власної гідності". Згодом було сформульовано кодекс, що складався з 96 правил повсякденного життя, ставлення до праці та держави.

Упродовж 1930—1934 рр. Гоміньдан здійснив п'ять великих військових операцій проти контрольованих комуністами "радянських районів". Після розриву в 1929 р. дипломатичних стосунків з СРСР штабним плануванням військових операцій Гоміньдану займалися німецькі радники. Генерали Ганс фон Сект і Александр фон Фалькенхаузен розробили "тактику блокгаузів", відповідно до якої урядові війська дедалі сильніше стискали кільця блокади навколо "радянських районів". Опинившись перед загрозою повного знищення, 16 жовтня 1934 р. 80-тисячна армія бійців КПК з "центрального радянського району" в Цзянсі вирушила на південний захід Китаю. Разом з армією евакуювалося близько 20 тис. цивільних осіб. Кілька разів змінивши напрямок руху, пройшовши через гірські хребти та лісові хащі, залишки тих, хто розпочав похід, у жовтні 1935 р. заснували новий "радянський район" на півночі провінції Шаньсі. Подолавши майже 12,5 тис. кілометрів, лише 7000 осіб дісталося до місця нового табору.

**Японська експансія**

На початку липня 1931 р. у невеликому селі Ваньбаошань у ЗО кілометрах від Чанчуня під час копання зрошувальних ровів стався конфлікт між місцевим китайським населенням та корейськими колоністами, перевезеними туди японцями. Наслідком тих подій стало посилення напруження в міждержавних стосунках Японії та Китаю. Дещо пізніше біля Таонаня невідомими було вбито японського геологорозвідника капітана Сінтаро Накамуру. Японія зажадала від китайців виявлення та покарання винних. Протягом наступних місяців японо-китайські відносини постійно погіршувалися й зрештою завершилися прямим військовим зіткненням.

Приводом до початку відкритих бойових дій проти сил Гоміньдану стали події біля Мукдена. Звинувативши китайських солдатів в нібито навмисному руйнуванні залізничної колії, в ніч з 18 на 19 вересня 1931 р. загін з п'яти сотень японських солдатів напав на китайські казарми в Мукдені. Незважаючи на велику численну перевагу китайців, японський підрозділ зумів розсіяти майже 10-тисячні гоміньданівські сили і оволодіти містом. Одразу ж після Мукденського інциденту почалося захоплення японцями й інших міст Маньчжурії, хоча на той час тривали переговори та розслідування інцидентів.

Остерігаючись широкомасштабного конфлікту з набагато сильнішою в промисловому та військовому плані Японією, Чан Кайші наказав своїм військам, не вступаючи в бій, відступати з тих територій, куди просуваються японці. Опір чинили лише окремі підрозділи, командири яких на власний розсуд вирішили не підкорятися наказам нанкінського уряду. До кінця грудня 1931 р. японці зайняли більшу частину Маньчжурії та вийшли докордонів з СРСР у Забайкаллі.

Посилаючись на необхідність ґарантувати безпеку своїх кордонів, Радянський Союз окупував китайські острови на р. Уссурі, а 12 грудня 1932 р. СРСР відновив дипломатичні стосунки із Китаєм.

Намагаючись відвернути увагу світового співтовариства від експансії у Маньчжурії, японці вдалися до ескалації конфлікту в іншому регіоні. Як привід було використано інцидент, що трапився в Шанхаї. 18 січня 1932 р. у Шанхаї китайці побили п'ятьох буддистських монахів, серед яких двоє були японцями. Оскільки один із побитих помер, японська молодь, що мешкала в місті, наступного дня розгромила китайську фабрику рушників, жорстоко побивши її працівників, котрі нібито попереднього дня напали на монахів. У наступні дні конфлікт загострився, оскільки у відповідь на японський напад, китайці влаштували погром місцевим японцям. Японія відреагували на ці події на урядовому рівні. У Шанхаї 26 січня 1932 р. висадився японський морський десант. Розташовані в місті китайські війська зустріли його вогнем. У бої втрутилися французи та британці, які для захисту своїх громадян також висадили в місті десанти. Корабельна артилерія обстріляла китайські квартали міста. Лише 5 березня 1932 р. вдалося підписати угоду про врегулювання конфлікту.

Тим часом на захопленій території Маньчжурії японці розпустили китайську адміністрацію та ініціювали створення структур маньчжурського національного руху. Встановивши повний контроль над окупованою територією, японці 29 лютого 1932 р. в Мукдені організували всеманьчжурську нараду, яка наступного дня прийняла декларацію про створення незалежної держави. 1 березня 1932 р. була проголошена держава Маньчжоу-Го. Площа держави склала 1 млн. 416 тис. кв. км, а населення — 31 млн. осіб, 90% з яких було китайцями. Новопостала країна оголосила про тісний військовий союз з Японією, яка обіцяла гарантувати недоторканість її кордонів. Японці розмістили на території Маньчжурії 94-тисячне військове угруповання, яке, в наступні роки постійно збільшувалося. В 1938 р. в Маньчжоу-Го розмістилося вже 200 тис, а в 1945 р. — 784 тис. японських солдатів і офіцерів. 1 березня 1934 р. маріонеткову маньчжурську державу було проголошено імперією — Маньчжоу-Цзіго, а її імператором став останній представник маньчжурської династії Пу І (1906—1967).

Китай звернувся до Ліги націй зі скаргою на дії Японії та попросив створити на межі з окупованими японцями землями демілітаризовану зону. Ліга націй вислала до Маньчжурії спеціальну комісію під керівництвом колишнього віце-короля Індії Віктора Літтона. Доповідаючи в жовтні 1932 р. про результати візиту до Маньчжоу-Го, комісія Літтона зробила висновок про маріонетковий характер створеної японцями держави і рекомендувала не визнавати її. Не погодившись з рішенням Ліги націй, 27 березня 1933 р. Японія вийшла зі складу цієї міжнародної організації. Не зважаючи на рекомендацію Ліги націй, в другій половині 30-х рр. з Маньчжоу-Го дипломатичні стосунки встановили СРСР, Німеччина, Італія, Іспанія, Польща, Угорщина, Словаччина, Домініканська Республіка, Сальвадор та Ватікан.

У 1933 р. японці продовжили свою агресію в Китаї. Упродовж січня було захоплено важливий гірський перевал Шаньхайгуань, що відкривав шлях до Північного Китаю, а в березні — частину провінції Жехе та Внутрішню Монголію. Бажаючи умиротворити японців, 31 травня 1933 р. в Танку Гоміньдан підписав з Японією угоду про нову демаркаційну лінію та створення демілітаризованої зони в провінції Хебей. Японія отримала низку привілеїв у Північному Китаї,

а також встановила наскрізне залізничне та поштово-телеграфне сполучення з Маньчжоу-Го через китайську територію. На думку Чан Кайші, більш важливою проблемою китайського уряду була боротьба з комуністичними партизанами. Лише після ліквідації "радянських районів" нанкінський уряд збирався розпочати пряму боротьбу з японцями. Усвідомлюючи водночас, що армія Гоміньдану не може стримати японців, Чан Кайші намагався не допустити великої війни з Японією. Скориставшись перемир'ям з Гоміньданом, японці вдалися до наступних кроків у напрямку до анексії окупованих земель. На території Внутрішньої Монголії японці підтримали національний рух місцевого населення і дозволили скликати в липні 1933 р. конференцію монгольських князів, очолену князем Деваном. Зібрання висунуло до Гоміньдану вимогу надати монголам національно-територіальну автономію. Поставлений перед здійсненим фактом, нанкінський уряд був змушений 7 березня 1934 р. прийняти ці вимоги.

Ще однією територією, для якої японці вимагали автономії, стало об'єднання 5 північно-китайських провінцій під назвою Хуабей-Го. Зважаючи на постійну загрозу відновлення японської агресії, Чан Кайші довелося задовольнити і цю вимогу. Плануючи й надалі розширяти експансію, японська агентура вела незалежницьку пропаганду серед мусульманських народів Китаю: дунган, тангутів та уйгурів.

Навесні 1935 р., під тим приводом, що адміністрація китайської провінції Хубей підтримала антияпонське повстання в Жехе, японці окупували демілітаризовану зону, що розмежовувала китайські та японські війська. Протягом травня — червня Токіо змусив Китай вивести війська із прилеглих до окупованих Японією провінцій. 27 листопада 1935 р. японські сили проникли в район Бейпіна та Тяньцзіна, причому китайські гарнізони залишилися на місцях свого розташування. У районі старої китайської столиці виникла химерна ситуація, коли поряд розташовувалися китайські та японські сили, хоча там й надалі зберігалася китайська адміністрація.

Розгортання японської агресії сприяло зростанню та радикалізації в китайському суспільстві антияпонських настроїв. Було створено низку воєнізованих націоналістичних груп: Асоціацію лояльних патріотів, Антияпонську асоціацію, Союз заліза і крові, Рух за нове життя, Рух за порятунок нації та ін. За фашистськими зразками, у Нанкіні виникли організації "сині сорочки" та "сині стріли", що відкрито полювали на запідозрених у прокомуністичних та прояпонських симпатіях осіб. Важливе місце в діяльності всіх цих товариств займала боротьба з наркоманією, яку свідомо поширювали в Китаї японці. Спеціально для створення опіумної залежності японська агентура поширювала в Китаї просякнуті наркотиками цигарки та ліки з надлишковим умістом наркотичних речовин.

Командуючий Дунбейською армією Чжан Сюелян, війська якого тримали фронт проти японців, у серпні 1935 р. на власний розсуд таємно розпочав переговори з лідерами КПК про спільну антияпонську боротьбу. Отримавши від своїх спецслужб інформацію про ці контакти, Чан Кайші в грудні 1936 р. вилетів в Сіань, де була ставка Дунбейської армії. 12 грудня Чжан Сюелян наказав своїм військам роззброїти охорону урядової делегації. Після запеклого бою, під час якого загинули майже всі тілоохоронці, Чан Кайші та сімнадцять інших високих посадовців заарештували. У результаті тривалих переговорів із заколотниками Чан Кайші погодився в обмін на звільнення прийняти їх вимоги, що полягали в припиненні боротьби з комуністами та організації єдиного антияпонського фронту. В лютому 1937 р. Гоміньдан затвердив рішення про припинення громадянської війни.

Стривожені підписанням угоди між Гоміньданом та комуністами, японці вирішили продовжити захоплення китайської території, поки нанкінський уряд ще не зміцнився настільки, щоб ефективно протидіяти експансії. Як привід до розгортання повномасштабної війни в Китаї Токіо використало події біля Лугоуцяо ("Моста Марко Поло" через річку Юндінхе) в 15 кілометрах на південний захід від Бейпіна. У ніч з 7 на 8 липня 1937 р. під час нічних маневрів у цьому районі японська рота була кимось обстріляна, а згодом виявилося, що з неї зник солдат. Звинувативши в нічному нападі китайців, 27 липня Японія розпочала велику військову операцію. Як і на початку 30-х рр., Чан Кайші заборонив своїм військам чинити опір японцям, і лише окремі підрозділи вступали в бій. Уже 7 серпня японці захопили Бейпін, а 13 серпня 1937 р. взяли в облогу Шанхай. Незважаючи на запеклу оборону жителів міста, в листопаді 1937 р. Шанхай було здобуто, а в середині грудня впав Нанкін. Уряд країни переїхав до Ханькоу, річкового порту на Янцзи в провінції Хубей. Поразки та постійний відступ китайських військ генерали виправдовували існуванням стратегічного плану, що буцімто полягав у "виснаженні противника" та у "маневрі територіями".

Намагаючись зламати китайську волю до опору, японці вдалися до надзвичайно жорстокої пацифікації гоміньданівської столиці. Постійні вбивства і грабунки тривали понад два місяці. Між солдатами та офіцерами японських підрозділів влаштовувалися змагання, переможцями яких ставали ті, хто першим відрубає 100 голів полонених. Японська газета "Токіо нітініті сімбун" надрукувала фото двох переможців цього "змагання", що зарубали 105 і 106 чоловік. Загальна кількість жертв кривавої оргії в Нанкіні склала понад 300 тис. осіб. Різанина в Нанкіні на певний час дезорганізувала китайський опір. Розбиті армії розсіялися і настільки втратили керування, що офіцерам доводилося публікувати оголошення в газетах про розташування своїх частин, щоб дати змогу повернутися солдатам, які загубилися. Жах перед японцями був настільки сильним, що мобілізованих у армію доводилося вести із призовних пунктів до військових частин зв'язаними.

Злякавшись посилення Японії, СРСР 21 серпня 1937 р. підписав із Китаєм широкомасштабну угоду про ненапад та співпрацю. Москва надала значну фінансову та військову допомогу урядові Чан Кайші. У 1938—1940 рр. Китай отримав від СРСР кредити на суму 450 млн. доларів, 980 бойових літаків, 80 танків і 1300 гармат. До Китаю було відправлено великі групи військових спеціалістів, у першу чергу льотчиків, які брали активну участь в боях. Серед радянських воєначальників, що воювали в кінці 30-х рр. на боці Гоміньдану, були майбутні полководці Другої світової війни Васілій Чуйков, Іван Конєв, а також майбутній організатор Російської визвольної армії Андрєй Власов.

Крім радянських фахівців, Китай запросив військових найманців з Європи та США. З їх числа сформовано 14-у ескадрилью бомбардувальників під командуанням Вінсента Шмідта. З дозволу уряду Сполучених Штатів, американський капітан Клер Лі Ченнолт зайнявся створенням китайського авіаційного корпусу, до якого набирали американських пілотів-відставників. До підрозділу, який отримав назву "Літаючі тигри", зголосилося 80 колишніх льотчиків, які добре зарекомендували себе в боях із японською авіацією.

Від кінця 1937 р. до травня 1938 р. тривала запекла боротьба за важливий залізничний вузол Сюйчжоу. Після взяття його японцями 20 травня 1938 р. на північному березі Хуанхе залишилися в оточенні значні китайські сили. Сформована

комуністами 8-а армія, яка входила до складу гоміньданівських збройних сил, прийняла рішення не пробиватися на з'єднання з військами Гоміньдану, а, залишившись на місці, вести партизанську боротьбу. Упродовж травня — жовтня 1938 р. тривали бої за Ухань. Після падіння 25 жовтня Уханя, Гоміньдан знову переніс свою столицю вище по течії Янцзи в порівняно невелике місто на межі гірського східного Китаю — Чунцін. Тоді ж несподіваним десантом з моря японцям вдалося захопити Гуанчжоу.

Уцілілі китайські сили було притиснуто до гірських хребтів центрально-східного Китаю. Щоб ввозити до країни стратегічні матеріали та зброю, гоміньданівський уряд, з дозволу Лондона, збудував через непрохідні джунглі та гори Бірми дорогу, по якій було відкрито автомобільний рух. Дорога була дуже небезпечною, щоденно на ній гинуло дві—три вантажівки, які зривалися в провалля або падали із виготовлених нашвидкуруч підвісних мостів через ріки. Незважаючи на це, кожного місяця по Бірманський дорозі до Чунціна надходило близько 3000 тонн стратегічних вантажів.

На початку 1938 р. японці розпочали блокаду китайського узбережжя. Маючи намір позбавити китайців прибутків від експорту та припинити контрабанду зброї, японські кораблі топили всі китайські судна, які зустрічали в морі. Протягом 16 місяців було потоплено 628 китайських суден і загинуло близько 10 тис. моряків.

Японці захопили найбільш промислово розвинені приморські райони, гирла головних рік та найважливіші шляхи сполучення країни. Гоміньдан втратив головні райони видобутку вугілля та залізної руди. Відчутним ударом для китайського уряду була втрата соляних озер в Шаньсі, оскільки в передвоєнні часи соляна монополія давала аж 23% надходжень до бюджету. Захопивши на початку 1939 р. порти Аной і Сватоу, а в березні того ж року Наньчан, японці припинили активні бойові дії. Станом на червень 1939 р., японці захопили 22,3% території, 76% покладів вугілля, 99,8% нафтових родовищ, 93% насаджень бавовника, 81% потужностей шовкоткацької промисловості, 77% запасів солі, 70% посівних площ пшениці, 75% текстильних фабрик і 95% млинів Китаю. Японське командування вважало, що в ситуації, яка склалася, в найближчому майбутньому можна очікувати загального паралічу влади на неокупованих китайських територіях.

**Друга світова війна**

Лінія фронту, що встановилася на середину 1939 р., у головних рисах не змінювалася аж до 1944 р. Більшість японських\* військових операцій 1939—1944 рр. зводилася до "походів по горнятко рису", швидких набігів з метою захоплення запасів продуктів, після чого японці відступали на попередні позиції. Вздовж лінії розмежування військ виникла своєрідна нейтральна смуга шириною від 50 до 100 кілометрів. У цій смузі китайці зруйнували всі мости, греблі та дороги, знищили посіви й сади, спалили будівлі. На думку китайських командирів, така "випалена земля" мала затримати просування японських військ. Загалом лінія фронту була досить умовною. Через неї ходила пошта і навіть грошові перекази, які чиновники Гоміньдану висилали своїм родичам на окупованих територіях. У контрабандній торгівлі бензином та іншими важливими товарами через лінію фронту брало участь майже півмільйона осіб, включно з високими військовими посадовцями з обох сторін. Чан Кайші так і не оголосив війни Японії, виправдовуючись перед співгромадянами тим, що "японці є піратами, а піратам ніхто війни не оголошує".

 березні 1940 р. японці створили в Нанкіні маріонетковий китайський уряд, головою якого став колишній чільний діяч Гоміньдану Ван Цзінвей. Японія підписала з цим урядом мирну угоду ЗО листопада 1940 р.

Становище Гоміньдану погіршилося влітку 1940 р. після того, як під тиском Японії Великобританія 12 липня закрила дорогу через Бірму, що на той час була єдиним шляхом, через який уряд Чан Кайші отримував необхідні йому ресурси. Ще раніше японці примусили французів припинити транзитне постачання зброї та спорядження через Тонкій. Власні військові заводи Гоміньдану виробляли лише 15 млн. патронів на місяць, що складало заледве 4 набої на одного бійця.

Незважаючи на суттєву перевагу в живій силі (4 : 1), Гоміньдан не міг переломити хід війни на свою користь. У 1937—1940 рр. китайська армія втратила

2        млн. солдатів і офіцерів. В армії процвітала корупція та казнокрадство. Майжевідкрито продавалися військові пости, аж до командира полку включно. Багатоофіцерів та навіть генералів не мали військової освіти. Генерали не поспішаливисилати свої війська на бойові завдання, бо втратити військо означало водночасвтратити владу та ласу годівницю для зловживань. Поранених солдатів не лікували,а просто відпускали додому, набираючи натомість нових.

Близько 50% чиновників Гоміньдану походили лише з двох провінцій країни. Призначені завдяки особистій протекції та хабарям, командири розкрадали асигнування на оборону, а також надану СІЛА та СРСР допомогу. Намагаючись покращити дисципліну, Чан Кайші вдався до запровадження низки заходів тоталітаристського характеру. Було введено жорстоку пресову цензуру. Газети писали про надзвичайні успіхи китайських військ, тисячі вбитих і полонених японців тощо. Існував перелік тем, яких було заборонено взагалі торкатися. За критичні висловлювання на адресу економічної політики Чан Кайші провідний економіст Китаю Ма Інчу провів два роки в концтаборі.

Неефективна та корумпована влада викликала незадоволення значної частини населення Китаю. У 1943 р. в західній частині провінції Хубей китайські військові під приводом воєнної необхідності наказали в терміновому порядку евакуюватися мешканцям міст Лісянь та Дінці. Після того як цивільне населення покинуло свої домівки, армія їх розграбувала. Через цей та сотні інших подібних випадків, а також спритну японську пропаганду, в багатьох місцевостях китайське населення очікувало приходу японців, котрі, як передбачалося, принесуть спокій та порядок.

Гоміньданівський уряд офіційно оголосив війну Японії 9 грудня 1941 р. Через кілька тижнів Китай було запрошено взяти участь в американо-британській конференції з питань ведення війни на Тихому океані. США надали 1 лютого 1942 р. гоміньданівському урядові позику в 500 млн. доларів, а в червні того ж року поширили на Китай дію закону про ленд-ліз. 6 березня 1942 р. для координації дій військ союзників та Китаю в Бірмі, США призначили повноважним представником в Чунціні генерала Джозефа Стілуелла. Незважаючи на відчайдушний опір, до кінця квітня 1942 р. британські, американські, індійські та китайські війська в Бірмі зазнали поразки. Вийшовши 6 травня 1942 р. на , західний берег річки Салуїн, японці остаточно перерізали Бірманську дорогу.

Через низьку боєздатність та шалену корупцію, що панувала в більшості

3        300 гоміньданівських дивізій, генерал Дж. Стілуелл запропонував Чан Кайшірозпустити їх, сформувавши натомість лише ЗО дивізій, але добре озброєнихі дисциплінованих. Чан Кайші відмовився від цього проекту. Розчарувавшись

 союзниках, у травні 1943 р., за посередництвом маріонеткового уряду Ван Цзінвея, Чан Кайші провів таємні переговори з японцями. Погоджуючись на сепаратний мир, японці обіцяли повернути під контроль уряду Гоміньдану Ухань та Гуанчжоу і провадити спільну з китайськими урядовими військами боротьбу з КПК. Дізнавшись про ці переговори, американська розвідка розробила план фізичного знищення Чан Кайші, однак після натяків про можливість важких наслідків примирення з японцями1 для Гоміньдану, контакти Чунціна з Токіо припинилися. Налагодженню нормальної співпраці між США та Китаєм перешкоджав особистий конфлікт між Чан Кайші та генералом Дж. Стілуеллом. Спостерігаючи моральний розклад та некваліфікованість китайського керівництва, американський генерал називав гоміньданівський уряд "бандою фашистського ґатунку" і був схильний співпрацювати з КПК, у підрозділах якої було значно більше порядку та дисципліни.

У березні 1944 р. японці розпочали в Китаї великий наступ. Уже в перші дні боїв на бік японців перейшло кілька генералів зі своїми військами, і фронт розвалився. Японія захопила провінції Хенань, Хунань, Гуансі, Гуандун, Фуцзян. Під час боїв китайські втрати склали 700 тис. осіб. Беручи до уваги неспроможність гоміньданівського уряду ефективно протистояти японській агресії, у листопаді 1944 р. США пішли на прямі переговори з китайськими комуністами. 10 листопада 1944 р. американський генерал Патрік Херлі та Чжоу Еньлай підписали спільну заяву про координацію антияпонських операцій та потребу створення в майбутньому Китаї коаліційного уряду. Починаючи з лютого 1945 р., США поставляли комуністам зброю, водночас зменшуючи допомогу гомінь-данівському уряду.

Визнанням заслуг Китаю в Другій світовій війні стало запрошення його представників на мирні переговори з Японією. Офіційний делегат гоміньданівського Китаю взяв участь у церемонії підписання акту про капітуляцію імператорської Японії на борту лінкора "Міссурі" 2 вересня 1945 р. Незважаючи на некомпетентне керівництво та неефективне використання ресурсів країни, Китай зумів упродовж багатьох років протистояти японській агресії. З іншого боку, постійні помилки-уряду та спричинені державною політикою страждання остаточно підірвали довіру значної частини населення до гоміньданівського уряду й розчистили комуністам шлях до влади.