**Образы руководителей СССР на страницах «Жэньминь жибао» в 1980-е гг.**

***Безруков Данила Александрович***

*Аспирант, 2 год обучения*

*Санкт-Петербургский государственный университет, Восточный факультет, Санкт-Петербург, Россия*

*E-mail:* *bezrukov\_dan@mail.ru*

Нормализация отношений между СССР и Китаем, произошедшая в 1980-е гг., представляла собой сложный и многогранный процесс. Весомую роль в этих событиях сыграли персональные действия и высказывания руководителей двух государств. Основной площадкой для разворачивавшихся дискуссий стали СМИ, которые транслировали позицию той или иной стороны. Одним из наиболее характерных признаков нормализации стала значительная трансформация отношения китайских СМИ к советским лидерам: от враждебности и регулярной критики до взвешенной оценки и даже одобрения многих политических шагов.

Отечественные и зарубежные исследователи традиционно уделяют большое внимание теме советско-китайских отношений. Однако по-прежнему существует не так много работ, рассматривающих данную проблему с точки зрения имагологии, т. е. изучения взаимных образов и представлений. Прежде всего, стоит отметить монографию известного советского и российского китаеведа С. Л. Тихвинского, посвящённую исследованию восприятия образа России в Китае на протяжении всей истории двусторонних отношений [6]. Другим важным трудом в этой области является исследование А. В. Лукина о формировании образа Китая в России на протяжении XVII–XX веков [5].

Данный доклад также подготовлен на основе методологии имагологических исследований. Его главная цель состоит в том, чтобы проследить и проанализировать трансформацию в Китае образов советских руководителей на протяжении 1980-х гг. Источниковую базу исследования составляют материалы газеты «Жэньминь жибао», являющейся официальным печатным изданием ЦК КПК.

При непосредственном рассмотрении заявленных событий стоит начать с того, что после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. и начала в Китае политики реформ и открытости в 1978 г. градус идейно-политической полемики между двумя сторонами заметно снизился. Однако ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. вызвал новую волну ожесточённой критики со стороны КНР. Главными пропагандистскими штампами, которые использовала пресса по отношению к советскому государству, по-прежнему оставались «социал-империализм» и «гегемонизм». Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в отдельных критических публикациях именовался не иначе как «царём», а некоторые статьи намекали на «придворные интриги» в советском руководстве. Другой характерной чертой была критика любых действий советского лидера, направленных на разрядку международной обстановки. Китайская сторона усматривала в этом глобальную стратегию СССР по так называемому «мирному наступлению». Более того, в публикациях «Жэньминь жибао» Брежнев выступает одним из главных идеологов и инициаторов вторжения в Афганистан [1]. Тем самым опровергается точка зрения, согласно которой к началу 1980-х гг. Брежнев в силу возраста и проблем со здоровьем утратил контроль над ключевыми решениями. Первые едва заметные изменения в подобной риторике стали проявляться лишь перед самой смертью Брежнева, что было связано с его высказываниями о желании нормализовать советско-китайские отношения.

Избрание Генеральным секретарём ЦК КПСС Ю. В. Андропова вызвало двойственную реакцию в китайской прессе. С одной стороны, отмечалось, что Андропов продолжает внешнеполитический курс Брежнева и не отказывается от борьбы за «мировую гегемонию». С другой стороны, с приходом Андропова всё чаще выражалась надежда на смягчение международной обстановки и политическое урегулирование. Так, в газетных статьях, посвящённых переговорам между СССР и США о размещении в Европе ракет средней дальности, советский лидер часто выступает в качестве инициативного и гибкого политика, который ищет пути выхода из сложившегося кризиса. Отдельное внимание уделяется внутренней политике Андропова. Появляются заметки, рассказывающие о мерах по повышению трудовой дисциплины и борьбе с коррупцией. После смерти Андропова китайская сторона подчёркивает, что советский руководитель не раз заявлял о приверженности нормализации советско-китайских отношений [2].

Отношение китайской прессы к периоду руководства К. У. Черненко во многом схоже с отношением к андроповскому периоду. Вновь отмечается преемственность советского внешнеполитического курса и продолжение «мирного наступления». Сам Черненко подвергается персональной критике за «нападки» на Китай в связи с вьетнамской проблемой. При этом не остаются незамеченными высказывания советского лидера о важности нормализации отношений между СССР и КНР [3]. Стоит отметить, что за время руководства Андропова и Черненко из китайской прессы фактически исчезает термин «социал-империализм», а термин «гегемонизм» используется гораздо реже.

Последним Генеральным секретарём ЦК КПСС в марте 1985 г. был избран М. С. Горбачёв. Он сразу же заявил о твёрдом намерении нормализовать отношения с Китаем, однако действительно значимые изменения начались только после первых практических мер по устранению «трёх препятствий». Горбачёв стал первым руководителем СССР, который начал открыто говорить об этих препятствиях, что не могло не вызвать реакцию китайской стороны. Кроме того, ещё большее внимание начало уделяться внутренней политике советского руководства, связанной с перестройкой в СССР и активным внутренним реформированием. Таким образом, к концу 1980-х гг. на страницах китайских газет стал складываться новый образ советского лидера, активно выступающего за международную разрядку и прогрессивные реформы. Кульминацией этих событий можно считать визит М. С. Горбачёва в КНР в мае 1989 г., завершившийся публикацией совместного коммюнике о нормализации отношений. Сам визит получил широчайшее освещение в китайской прессе [4].

В заключение следует резюмировать следующее: нормализация советско-китайских отношений в 1980-е гг. шла параллельно с процессом трансформации образа Советского Союза в глазах китайского общества. Одним из важнейших элементов этого процесса стало поэтапное изменение отношения к советским руководителям: от идеологической враждебности времён Брежнева до мирного урегулирования и развития партнёрских отношений в период правления Горбачёва.

**Источники и литература**

1. Жэньминь жибао. – 1980. – 22 января.

2. Жэньминь жибао. – 1984. – 12 февраля.

3. Жэньминь жибао. – 1984. – 28 октября.

4. Жэньминь жибао. – 1989. – 16 мая.

5. Лукин А. В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII–XX веках. М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 608 с.

6. Тихвинский С. Л. Восприятие в Китае образа России. М.: Наука, 2008. 246 с.