**Евстифеев Р.В.**

**Вызовы политической глобализации и возможные ответы российского государства в XXI-м веке.**

В докладе рассматриваются изменения, происходящие в мировом политическом развитии и характеризующиеся сменой вектора глобализации, а также роль России в этом процессе.

В конце XX века глобальные процессы, проходившие в основном экономической сфере, вышли на политический уровень и привели к тому, что большое количество стран мира вынуж­дены были проводить из­менения, направленные на повышение эффектив­ности своих политических систем. В результате, можно говорить о новом явлении, в полной мере проявившемся уже в XXI веке - о политической глобализации. На смену альтернативам экономического развития (классическая глобализация) приходят ценностные альтернативы и различные модели распределения ценностей.

Таким образом, трансформа­ция автономных национальных госу­дарств в глобальную взаимозависи­мую систему приводит к возникновению фено­мена политической глобализации, под которой сегодня можно понимать протяженность политических отношений в пространстве и во времени и распро­странение политической власти за пределы на­ционального государства вплоть до пла­нетарного масштаба. Политическая глобализация, таким образом, образует многоуровневую систему полити­ческих акторов, в которой по­литическая власть и политические действия распространяются незави­симо от геогра­фического расположения. Современные характеристики политической гло­бализации прояв­ля­ются не только в тра­диционных «классических» геопо­литических инте­ресах государств, но и во множестве разнообразных эко­номических, со­ци­альных, экологических и социокультурных проблемах, в поисках эффек­тив­ного решения которых многочисленные политические акторы выхо­дят на межгосударственный, межнациональный и наднацио­нальный уровни.

Многообразие взглядов и предположений, выра­женных в научной литературе о политической глобализации, можно свести к пяти тенденциям, проявившимся в начале XXI века.

1. Ускорение ценностных трансформаций в политиях под воздействием столкновения и конкуренции ценностных систем и моделей распределения ценностей и способов их имплементации, включая различные модели распределения государственного и поощряемого государством насилия.

2. Возвращение истории, как противостояния различных политических моделей. «Старые» либеральные демократии сталкиваются с настоящей конкуренцией с авторитарными, полуавторитарными и «гибридными» режимами, демонстрирующими свою эффективность.

3. Возвращение государства. Тенденции ис­чезновения, вымывания государства сменяются тенденциями уси­ления управ­ленческих способностей государства (state capacity), позволяющих формулировать всеоб­щие пра­вила и внедрять их в политику, управление, экономику и общество с ми­нималь­ными отклонениями от политических намере­ний.

4. Превращение глобализации в глобализацию с «незападным ли­цом», в которой стандарты и тренды задаются уже незападным миром («non-Western’ face»), и, прежде всего азиатскими державами.

5. Превращения полярного мира в «бесполярный беспорядок» («unpolar disorder»), где полю­сом силы неожиданно может стать любое государственное и даже негосударственное образование.

В результате воздействия всех указанных тенденций, казавшиеся универсальными либеральные и демократические ценности, подвергаются мощному давлению как внутри национальных государств, так и в межгосударственных отношениях. При этом, идут активные процессы конкуренции и конвергенции идей и ценностей и на наших глазах рождаются новые модели политической дистрибуции и отстаивания измененных ценностей.

Российское государство, несмотря на неустойчивость и переферийный характер своей экономики, тем не менее, не находится в стороне от этой конкуренции, а, напротив, пытается выработать собственные ответы в рамках политической глобализации. Однако, формируемые российским государством ответы пока нельзя признать современными, они, скорее основываются на использовании консервативного потенциала, чем на предложениях новых идей и ценностей. При этом, Россия пока не справилась с проблемами, доставшимися ей в наследство от XX-го века. «Долгий XX-й век», начавшийся в конце XIX века и принесший с собой невиданные трансформации для России, видимо, еще не закончился, хотя и привел к созданию нового варианта российской государственности на рубеже XX и XXI веков.

По всей видимости в ближайшее перспективе России так или иначе предстоят трансформации, позволяющие, с одной стороны, завершить «долгий XX-й век», а, с другой стороны, – войти в век XXI-й. Именно поэтому, на наш взгляд, пути трансформации России лежат, прежде всего, в политической сфере и включают в себя: развитие эф­фективных инструментов позитивной селекции политических идей и носителей этих идей в рамках политической конкуренции; трансформацию пространственного распределения политической власти; создание механизмов выявления и учета мнения граждан; организацию эффективного взаимодействия граждан и политической и государственной власти.