**NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CUỐN SÁCH**

**“CHIẾN LƯỢC AN NINH ĐỐI NGOẠI MỚI CỦA TRUNG QUỐC**

**SỰ LỰA CHỌN CHO VỊ TRÍ SIÊU CƯỜNG”**

**I. Thông tin khái quát về cuốn sách**

Cuốn sách **"**Chiến lược an ninh đối ngoại mới của Trung Quốc: Sự lựa chọn cho vị trí siêu cường**”** do TS. Hoàng Huệ Anh làm chủ biên, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm 2022.

Sau thành công của gần 45 năm cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã xác lập vị thế đại cường của mình trong trật tự toàn cầu mới. Cách thức trỗi dậy của Trung Quốc vừa mang những đặc điểm chung của một cường quốc toàn cầu, vừa chịu sự chi phối của những đặc điểm riêng mang tính lịch sử, thậm chí là dấu ấn cá nhân của nhiều thế hệ lãnh đạo.

Chiến lược an ninh quốc gia của Trung Quốc bao gồm hai bộ phận cấu thành: *An ninh đối nội* và *An ninh đối ngoại*. Chiến lược an ninh đối ngoại thời đại Tập Cận Bình được điều chỉnh nhằm thích ứng với một môi trường an ninh bên ngoài phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với trước cũng như quá trình tự ý thức và “định vị lại bản thân” của Trung Quốc đánh dấu những thay đổi về chất, đó là đã xác định nước này (Trung Quốc, Đại hội XIX) bước vào “thời đại mới” của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và chuyển sang giai đoạn phát triển thứ ba, sau khi đã “đứng lên” (dưới thời đại Mao Trạch Đông), “giàu lên” (dưới thời đại Đặng Tiểu Bình) và nay sẽ “mạnh lên” (dưới thời đại Tập Cận Bình).

 Những điều chỉnh căn bản và toàn diện trong chiến lược an ninh đối ngoại của Trung Quốc không chỉ làm thay đổi sâu sắc bản thân quốc gia họ (Trung Quốc) mà còn tác động trực tiếp và sâu rộng đến cục diện an ninh khu vực và thế giới cũng như chính sách đối ngoại của các nước xung quanh, trong đó có Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là mối quan hệ đặc trưng giữa hai nước láng giềng lớn và nhỏ. Trong tất cả các mối quan hệ đối ngoại thì xử lý mối quan hệ song phương với Trung Quốc là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn hàng đầu đối với ngoại giao Việt Nam. Chính vì vậy, việc làm rõ khái niệm an ninh đối ngoại của Trung Quốc, nhận diện chuẩn xác môi trường an ninh đối ngoại, những chuyển biến về quan niệm, các biện pháp thực thi chiến lược... là việc làm cấp thiết nhằm cung cấp những luận cứ khoa học xác đáng cho việc định hình chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tương lai.

Cuốn sách “Chiến lược an ninh đối ngoại mới của Trung Quốc: Sự lựa chọn cho vị trí siêu cường” gồm **03** phần với tổng số **12** chương

**II. Lý do chọn cuốn sách**

- Thực hiện Thông báo 1388-TB/HVCTKV I ngày 08/5/2023 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc phê duyệt kế hoạch giới thiệu sản phẩm khoa học năm 2023.

- Nội dung cuốn sách có liên quan đến các chuyên đề giảng dạy của Khoa Chính trị học và Quan hệ Quốc tế cũng như trong công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I.

**III.** **Nội dung cốt lõi của cuốn sách**

**PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG (CHƯƠNG 1- CHƯƠNG 4)**

Trong phần 1, tác giả đã khái quát, giới hạn, xác định khái niệm Chiến lược an ninh đối ngoại của Trung Quốc; phân tích, nhìn nhận vấn đề này trong khuôn khổ các khung phân tích lý thuyết về an ninh (đặc biệt là sử dụng lý thuyết của chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa kiến tạo trong quá trình phân tích), kết hợp với cách tiếp cận lịch sử, đưa ra những nhận định về tính liên tục trong quan niệm và hành vi an ninh đối ngoại được định hình, tiếp nối suốt mấy nghìn năm lịch sử Trung Quốc, nhằm tổng kết, đúc rút những quy luật mang tính bản chất trong chiến lược an ninh đối ngoại của Trung Quốc. Các nội dung đã được làm rõ trong phần 1 là:

Chương 1(*An ninh trong lý thuyết của phương Tây*): Định nghĩa về khái niệm “An ninh” và “An ninh quốc gia”; các quan điểm về an ninh quốc gia: Quan điểm của chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa kiến tạo.

Chương 2 (*Quan điểm an ninh của Trung Quốc trước Đại hội XVIII*): Quan niệm an ninh quốc gia và an ninh đối ngoại truyền thống của Trung Quốc thời kỳ phong kiến: Chủ nghĩa “vương quyền”, chủ nghĩa “Dĩ hoa vi trung”, chủ nghĩa “Biệt lệ”; Quan điểm an ninh quốc gia và an ninh đối ngoại hiện đại: “An ninh truyền thống” (Thời kỳ Mao Trạch Đông), “An ninh tổng hợp” (Thời kỳ Đặng Tiểu Bình), “An ninh mới” (Thời kỳ Giang Trạch Dân), “An ninh hài hòa” (Thời kỳ Hồ Cẩm Đào).

 Chương 3 *(Quan điểm an ninh đối ngoại của Trung Quốc thời đại Tập Cận Bình)*: Quan niệm “An ninh quốc gia tổng thể”: 05 nhân tố cấu thành an ninh quốc gia tổng thể, 05 cặp quan hệ trong hệ thống an ninh quốc gia, cấu trúc an ninh quốc gia mới; Những quan điểm về An ninh đối ngoại: Quan niệm “Cộng đồng chung vận mệnh”; “Giấc mơ lớn”.

Chương 4 *(Những nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược an ninh đối ngoại của Trung Quốc)*: Nhân tố bên ngoài: Sự dịch chuyển từ Tây sang Đông; cuộc khủng hoảng nền quản trị toàn cầu; trào lưu “chống toàn cầu hóa” và sự trỗi dậy của “chủ nghĩa dân túy”; nguy cơ từ các mối an ninh phi truyền thống; cuộc cách mạng quân sự mới; phản ứng từ các quốc gia khác. Nhân tố bên trong: Cuộc trỗi dậy thần kỳ; những bất ổn ở Tân Cương và Tây Tạng; vai trò của Tập Cận Bình.

**PHẦN 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI (CHƯƠNG 5-CHƯƠNG 9)**

Chương *5 (Điều động nguồn lực thể chế - cải cách thể chế và xây dựng khung pháp lý về an ninh)*: Những thay đổi về thể chế an ninh đối ngoại: Thành lập Ủy ban an ninh quốc gia; tái cơ cấu các cơ quan An ninh hàng hải; thành lập Tiểu tố lãnh đạo phụ trách An ninh mạng và Thông tin hóa Trung ương. Xây dựng khung pháp lý về an ninh: Luật an ninh quốc gia; Luật an ninh Hồng Kông.

Chương 6 *(Điều động nguồn lực ngoại giao - Những nỗ lực trên mặt trận đối ngoại)*: Ngoại giao nước lớn: Duy trì quan hệ “hợp tác - cạnh tranh “ với Hoa Kỳ; Cải thiện tình trạng “kinh tế tách rời chính trị” trong quan hệ với EU; Thúc đẩy quan hệ “cận đồng minh” nhưng “cạnh tranh ngầm” với Nga; Hợp tác, cạnh tranh và đối kháng: Trạng thái bình thường trong quan hệ với Nhật Bản; Cạnh tranh chiến lược với Ấn Độ. Ngoại giao láng giềng: Nguyên tắc “thân, huệ, thành, dung”.

Chương 7 *(Điều động nguồn lực kinh tế -“Sáng kiến Vành đại và con đường”)*: BRI gồm: Sáng kiến xây dựng “Vành đai kinh tế con đường tơ lụa” (SMEB); “Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI”. Mục tiêu an ninh đối ngoại của Trung Quốc qua BRI: Xây dựng hình ảnh nước lớn “có trách nhiệm”; Xây dựng mạng lưới lợi ích kinh tế bên ngoài; Tăng cường an ninh biển; Định hình lại cục diện địa chính trị trong tương lai. Kết quả đạt được: Cải thiện vị thế quốc tế; Mở rộng không gian phát triển; Phát huy tác dụng chiến lược của các điểm hợp tác ưu tiên trong BRI. Những rủi ro của BRI: Phản ứng đa chiều của các nước tham gia BRI; Rủi ro đối với các doanh nghiệp “đi ra ngoài” của Trung Quốc; Nguy cơ an ninh đối ngoại nếu BRI phá sản.

Chương 8 *(Điều động nguồn lực quân sự - Chương trình cải cách quân đội)*: Nội dung cải cách: Tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo; Cải cách cơ cấu lực lượng; Cải cách về quyền hạn; Tăng cường chi tiêu quốc phòng; Thay đổi chế độ huấn luyện. Hiệu quả cải cách: Củng cố sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao năng lực chống xâm lược; Nâng cao năng lực tác chiến liên hợp; Giành chiến thắng trong chiến tranh thông tin cục bộ.

Chương 9 *(Điều động nguồn lực biển - Chiến lược Biển Đông)*: Lợi ích an ninh quốc gia của Trung Quốc ở Biển Đông; Các hoạt động nổi bật trên thực địa của Trung Quốc; Hiệu quả và tác động.

**PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ (CHƯƠNG 10-CHƯƠNG 12)**

Chương 10 *(Mục tiêu chiến lược an ninh đối ngoại Trung Quốc)*: Bảo vệ lợi ích quốc gia cốt lõi; An ninh chính trị và củng cố vai trò lãnh đạo; Tăng cường tính chính danh; Định hình trật tự an ninh khu vực; Phục hưng dân tộc Trung Hoa.

Chương 11 *(Hiệu quả thực hiện và một vài dự báo trong tương lai)*: Hiệu quả; Tác động và dự báo: Cơ hội và thuận lợi, khó khăn và thách thức, tác động đối với an ninh khu vực và thế giới; Các kịch bản triển khai chiến lược an ninh đối ngoại Trung Quốc trong thời gian tới.

Chương 12 *(Gợi mở với Việt Nam)*: Chiến lược tổng thể duy trì ngoại giao cân bằng nước lớn: Yếu tố địa lý và lịch sử; Chính sách ngoại giao cân bằng nước lớn. Một số vấn đề mang tính nguyên tắc: Đánh giá đúng tác động của chiến lược an ninh đối ngoại Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đối với Việt Nam; Xác định đúng phương châm ứng xử với Trung Quốc trong bối cảnh mới biến động mạnh mẽ; Hóa giải những thách thức lớn, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững độc lập, tự chủ và môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

**KẾT LUẬN**

Chính quyền Tập Cận Bình đã tiến hành điều chỉnh chiến lược an ninh đối ngoại trong điều kiện trong nước (Trung Quốc) và quốc tế có nhiều thay đổi to lớn hơn so với giai đoạn trước. Tập Cận Bình thể hiện một quyết tâm mạnh mẽ và quyết đoán hơn về việc bảo vệ lợi ích quốc gia cốt lõi so với những người tiền nhiệm. Đây cũng là kết quả của quá trình định vị lại bản thân của dân tộc Trung Hoa sau cuộc trỗi dậy ngoạn mục với những kỳ tích đáng kinh ngạc về kinh tế.

Chiến lược quốc gia là cách một quốc gia điều động các công cụ quyền lực và nguồn tài nguyên để thực hiện các mục tiêu đề ra. Cuốn sách này đã chọn lọc khảo sát thực trạng triển khai chính Chiến lược An ninh đối ngoại của Trung Quốc trên 05 nhóm vấn đề quan trọng.

Chiến lược an ninh đối ngoại của Trung Quốc sẽ mang tính kế thừa, tiếp nối và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới./.