**Экономическое развитие КНДР в рамках треугольника Российская Федерация-КНДР-КНР, 2018-2024 гг.***Кузёкин Всеволод Андреевич**Студент-бакалавр (2 курс)* *НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия**E–mail: vakuzekin@edu.hse.ru*

В рамках текущей глобальной политической и экономической ситуации вопрос перспектив Северной Кореи особенно актуален: в контексте риторики и политических действий ряда стран, направленных на формирование многополярного мира, вопрос о трансформируемом балансе сил и легитимности новой концепции мирового порядка тесно связан с демонстрацией потенциальных преимуществ, формирующихся в настоящее время конгломераций основанных на идеологической близости к новой концепции. Описанные мировые тенденции, связанные с формированием новых экономических и торговых организаций, предоставляют возможности для расширения сотрудничества с КНДР. Эти организации изолированы от прямого влияния США, что создает растущие перспективы реализации смежных интересов. Наращивание военного и политического присутствия Соединенных Штатов в азиатском регионе, выражающееся в создании новых стратегических альянсов (AUKUS, Quad) [5] и расширении военных баз в регионе [2], несомненно, угрожает безопасности и интересам трех стран – России, КНР и КНДР. Это приводит к актуализации большей степени взаимодействия. Кроме того, наблюдаемый уже сейчас интерес со стороны Москвы и Пекина по отношению к Пхеньяну и совместным проектам, в частности соглашению о расширении торговле между КНДР и Россией подписанному в 2020 гг. [6] указывают на актуальность вопроса о перспективах взаимодействия между странами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве [2] также подчёркивает возможность расширения степени и глубины сотрудничества.

Объектом проводимого исследования являются отношения России, Северной Кореи и Китая с 2018 по 2024 гг., так как именно двухсторонние отношения КНДР и России, двусторонние отношения Пекина и Пхеньяна, а также перспектива развития их в трехсторонний формат предполагаются основными драйверами происходящих изменений и исследуемой политической и экономической динамики. Безусловно, участие других стран, в особенности стран Азии и США, играют не менее важную роль, однако они будут затронуты лишь опосредованно в рамках необходимых к упоминанию, но вторичных факторов.

Научная проблематика работы обозначена в виде изучения динамики политических и экономических отношений северной Кореи, России и Китая, в контексте инициатив по формированию многополярного мирового порядка, а также изменения политических и экономических приоритетов России и Китая в международной политической деятельности.

Отдельные аспекты темы уже изучались в различных работах. К примеру, в работе С.С. Ким «Две Кореи и великие державы» [3] освещается вопрос стратегической важности КНДР в рамках противостояния западу. В работе О. Стенкеля «БРИКС и будущем мирового порядка» [7] можно также проследить концептуальную схожесть в рамках исследования перспектив сотрудничества КНДР и БРИКС. Говоря о внутренних изменениях в Северной Корее, А. Ланьков в своей работе «Реальная Северная Корея: жизнь и политика в условиях несостоявшейся сталинской утопии» [4] подробно описал эту тему и выявил значимые изменения в контексте перспектив формирования развитой рыночной экономики в КНДР. Также, особое внимание стоит обратить на работу И.С. Виноградова [1], в которой изучается дискурс о сближении Москвы, Пхеньяна и Пекина через призму дискурса российских, китайских и западных СМИ. Из всех вышеописанных работ видно, что, несмотря на наличие тенденций к рассмотрению данной тематики и ее выявление в научных исследованиях, комплексный анализ взаимосвязи этих процессов и их последствий для формирования многополярного мира ранее не проводился. Это делает тему данного исследования актуальной и значимой в контексте текущей геополитической динамики.

В условиях политического давления со стороны США и их союзников, а также активного противостояния развитию и укреплению международных позиций России, Китая и КНДР, расслоения международной экономики, и общего изменения баланса сил, укрепление отношений с Пхеньяном, а также развитие её экономического потенциала, становиться стратегически важными для России и Китая. Кроме того, внутренние изменения в Северной Корее также создают благоприятную среду для реализации данных перспектив. Подобные действия могут также положительно повлиять на отношения ряда стран, недовольных текущим миропорядком, к подобным инициативам и общему потенциалу конфронтации с западом. Продемонстрировав, что даже страны находящиеся под тяжелейшим секционным давлением (такие как КНДР), могут реализовать свой экономический потенциал в новой системе, не отказываясь от своих, противоречащих западу интересов. В конечном итоге, подобный ход событий, может стать важнейшим звеном в раках политического кура противостояния западу.

**Литература**

1. *Виноградов И. С*. РФ – КНР – КНДР: перспективы развития трёхсторонних отношений и их оценки российскими, китайскими и западными СМИ // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2024. № 3. С. 92–99.
2. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mid.ru/ru/foreign\_policy/international\_contracts/international\_contracts/2\_contract/62546/ (дата обращения: 27.02.2025).
3. *Erickson A. S*. China’s Maritime Silk Road: Strategic and Economic Implications for the Indo-Pacific Region. Naval War College Review, 2020.
4. *Kim S. S.* The Two Koreas and the Great Powers. Cambridge University Press, 2006.
5. *Lankov A.* The Real North Korea: Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia. Oxford University Press, 2015.
6. *Medcalf R.* Contest for the Indo-Pacific: Why China Won’t Map the Future. La Trobe University Press, 2020.
7. NK News. Russia, North Korea sign trade agreement. 2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.nknews.org/2020/10/russia-north-korea-sign-trade-agreement/> (дата обращения: 27.02.2025).
8. *Stuenkel O.* The BRICS and the Future of Global Order. Lexington Books, 2015.