ФИО: **Хойлова Ульяна Александровна**

Место учебы: МГИМО МИД России

Должность: Аспирант 2 курса

**РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ (1991-2016 ГГ.):**

**ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР**

Почти всегда, за исключением тех периодов в двусторонних отношениях, когда наступало затишье, препятствием для выстраивания полноценного и интенсивного сотрудничества между Японией и Россией встает проблема «северных территорий», которая тормозит двусторонние отношения, не позволяя использовать заложенный в них потенциал, контакты на политическом уровне сводятся к минимуму, экономическое сотрудничество продолжает оставаться на довольно низком уровне.

К концу ХХ столетия в 1990-е гг. в Японии в силу краткосрочности исполнения функций премьер-министра, а также особенностями самой парламентско-кабинетной системы и сильного фракционного движения внутри партий и парламента, посты министров стали служить не сколько инструментом для решения государственных задач, а сколько средством удовлетворения карьерных амбиций политиков. Тогда же начался т.н. партийно-политический кризис, который проявился в «разочаровании избирателей в правящей партии, связанном с ростом политической коррупции, неспособности ЛДП к самореформированию и выдвижению способных лидеров, могущих повести за собой партийные массы, отсутствии процесса смены поколений в руководстве партии, неспособности покончить со старой фракционной структурой и т.д.», что привело к росту уровня абсентеизма на выборах – перед политическим истэблишментом встала задача привлечения электората путем выдвижения политических программ, постановки общенациональных задач и т.д.

Поскольку в японском обществе и на сегодняшний день продолжает сохраняться негативное восприятие России на основе стереотипов эпохи холодной войны, то представители политического истеблишмента Японии не преминули воспользоваться этим шансом и «понравиться» электорату – так сложился определенный стереотип, согласно которому проблема «северных территорий» представляет собой наиболее важный пункт в повестке дня японо-российских отношений. Многие политики, воспринимая Россию в качестве неприоритетного партнера, полагают, что отношениями с ней, прежде всего в экономической сфере, можно пожертвовать ради внутриполитических дивидендов, отдавая предпочтение другим крупным державам, и прежде всего США и странам Западной Европы.

При кабинете министров Японии также имеется специальный орган – 北方対策本部 Управление по делам «северных территорий». Как показала практика, всякая попытка проявить гибкость и отойти от прямолинейности в территориальных требованиях к России воспринимается как предательство национальных интересов страны, что создает тупиковую ситуацию в двусторонних отношениях.

Таким образом «в Японии имеется достаточно мощный «клан северных территорий» – сообщество политиков, общественных деятелей, экспертов, бизнесменов и представителей местной власти, заинтересованных в поддержании территориального вопроса в подогретом состоянии».