${ }^{21}$ Кот С. Честі своєї не зрадив (В.Д.Отамановський). - Репресоване краєзнавство (20 - 30 -і роки) - К., 1991. C. 136 .
${ }^{22}$ Отамановський В. Про потребу утворення Кабінетів виучування території у культурно-економічних осередках УРСР міжокружного (краєзнавчого) значення (3 досвіду Вінниці) // Вісті ВУАН. - 1929. - №7 - 8, С. 31-35.
${ }^{23}$ Прокопчук В. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність. - К., 1995. - С. 104.

В статье освещается деятельность учёных и специально созданных научных общесте с целью изучения этнографии Подолии.

Ключевые слова: традиционная культура, Подолия, регион, общество, Кабинет изучения Подолии.

Євгеній КУЗНЄЦОВ<br>Киїе

## ТРАНСФОРМАЦІЯ ХОРВАТСЬКОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ у 2000-2005 роках

Стаття присвячена зовнішній політиці Хорватії протягом 2000-2005 рр. після приходу до влади опозиційних до попереднього уряду партій. В українській історіографії дана тема досліджується вперше.

Ключові слова: Хорватія, відносини, політика, інтеграція, ЄС, НАТО.
Після смерті першого президента та незмінного лідера правлячої партії Хорватська Демократична Співдружність (ХДС) Ф. Туджмана, що сталася наприкінці 1999 р., на початку 2000 р. були проведені парламентські та президентські вибори.

На парламентських виборах, що відбулися 3 січня 2000 р. перемогу отримала коаліція Соціал-демократичної партії і Хорватської соціал-ліберальної партії (ХСЛП) $-47,3 \%$ голосів (71 місце). ХДС отримала $30,6 \%$ голосів ( 46 місць); Друга проурядова коаліція - Хорватська селянська партія (ХСП), "Істарський демократичний союз" (ІДС), Хорватська народна партія (ХНП) і Ліберальна партія - 16 \% голосів (24 місця) ${ }^{1}$.

Перший тур президентських виборів, в яких брало участь 9 кандидатів відбулися 24 січня 2000 р. Більшість голосів у першому турі отримав С. Месич (кандидат від ХНП) $-41 \%$ голосів та Д.Будіша (кандидат від ХСЛП) $-27,7 \%$ голосів виборців. В ході другого туру виборів, що відбувся 5 лютого 2000 р., набравши $56 \%$ голосів переміг останній президент СФРЮ С.Месич².

Одразу після приходу до влади уряду І.Рачана, Хорватія почала докладати певних зусиль для співробітництва з Міжнародним трибуналом з Колишньої Югославії (МТКЮ). Однак, наприкінці 2000 р. виникло нове напруження у відносинах між Загребом та Гаагою, спричинене жорстокою позицією МКТЮ щодо оцінки військових операцій 1995 р., в результаті яких Хорватія повернула під свій контроль Східну Славонію. В результаті переговорів Прем'єр-міністра Хорватії І.Рачана з Головним обвинувачем Трибуналу Карлою дель Понте, яка 15 січня 2001 р. прибула до Загреба, кризу вдалося нейтралізувати³.
© Євгеній Кузнєцов

Вже 25 травня 2000 р. відбулось відновлення співробітництва з НАТО в рамках програми Партнерство заради миру (ПЗМ). Членство в ПЗМ значно зміцнило позиції країни в регіоні Південно-Східної Європи та Європі в цілому, воно було важливим й з погляду залучення іноземних капіталів.

Однією з найважливіших подій на шляху європейської інтеграції Хорватії стало проведення у Загребі 24 листопада 2000 р. саміту ЄС та країн Західнобалканського регіону, охоплених процесом стабілізації та асоціації, на якому Хорватія, отримала статус "потенційного кандидата на членство в ЄС" й офіційно розпочала переговори щодо укладення Угоди про стабілізацію та асоціацію. На даному етапі успішно було проведено два кола цих переговорів.

Нове керівництво країни надавало значних для покращення відносин з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), намагаючись домогтися згортання місії цієї організації на свої̆ території. Постійна рада ОБСЄ 21 вересня 2000 р. припинила дію поліцейського сегменту в республіці. У березні 2000 р. Місія цієї організації в Хорватії оприлюднила документ в якому позитивно оцінювала зусилля хорватського уряду із забезпечення права національних меншин (перш за все сербів), та досягнення у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Важливим здобутком Хорватії на міжнародній арені став її вступ у липні 2000 р. до Світової Організації Торгівлі (СОТ). Формально процедура вступу завершилася в листопаді 2000 р.

Одним з важливих напрямів зовнішньополітичної діяльності на шляху до вступу в ЄС стала участь у діяльності регіональних ініціатив та організацій. У цьому плані велике значення надавалося Центральноєвропейській ініціативі (ЦЄІ).

У травні 2000 р. Хорватія взяла участь у заснуванні нового регіонального об'єднання -Адріатично-Іонічної ініціативи (AII), у яку окрім неї увійшла Італія, Словенія, Боснія і Герцеговина (БіГ), Албанія й Греція, а з листопада 2000 р. й Союзною Республікою Югославія (СРЮ).

У вересні 2000 р. Хорватію було прийнято до об'єднання Італії, Словенії й Угорщини, яке відтоді стало чотирьохстороннім. Це об'єднання зосереджує свою увагу на кооперації у сфері туризму, боротьбі з нелегальною міграцією, військовому співробітництві та побудові 5-го транспортного коридору.

Значний поштовх на шляху євроінтеграційної політики уряду країни отримав розвиток двосторонніх відносин з державами-членами Євросоюзу. Протягом 2000 - 2001 рр. керівництво Хорватії неодноразово зустрічалося з представниками Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Бельгії, Австрії, Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії, Португалії, Іспанії, Люксембургу, Ватикану й Швейцарії. У двосторонніх відносинах з країнами ЄС Хорватія робила спроби переконати європейських лідерів у своїй готовності провести рішучі зміни у зовнішній та внутрішній політиці, заручитися підтримкою з боку окремих держав щодо процесу євроатлантичної інтеграції республіки, а також залучити в хорватську економіку значні іноземні інвестиції.

Значно потеплішали відносини зі Сполученими Штатами, що було важливою складовою прозахідного зовнішньополітичного курсу нового керівництва держави. У серпні 2000 р. Президент С. Месич та Прем'єр-міністр Івиця Рачан здійснили кількаденний візит до цієї країни, в ході якого відбулися зустрічі з Б.Клінтоном, М.Олбрайт, В.Коеном, Міністром фінансів та директором Всесвітнього банку, а також першим заступником виконавчого директора МВФ. Крім політичного, візит мав і яскраво виражений фінансово-економічний характер. Уряд одержав 30 млн. дол. допомоги в реалізації економічних проектів, залучення американських інвестицій та посилення співробітництва з НАТО.

У грудні 2002 р. було підписано угоду про вступ Хорватії до Центральноєвропейської асоціації вільної торгівлі (ЦЕФТА), яка набула чинності з 1 березня 2003 р. Для лобіювання своїх економічних інтересів офіційний Загреб використовує членство у Центральноєвропейській ініціативі (ЦЕІ), а також в Ініціативі зі співробітництва в ПСЄ, Пакті стабільності для ПівденноСхідної Європи (ПС/ПСЄ), неформальному чотиристоронньому об‘єднанні "Квадрілатерала" (Хорватія, Італія, Угорщина, Словенія). Спостерігається більше зацікавлення Загреба до участі Адріатично-Іонічної ініціативи, зокрема проекті будівництва міжнародного адріатично-іонічного автошляху ${ }^{4}$. Відзначається посилення присутності Хорватії у суто балканських ініціативах, участі в яких вона раніше уникала. Це в першу чергу можна пояснити необхідністю зменшення кількості перепон на шляху просування товарів. А невеликі розміри країн Балканського регіону, наслідком чого є досить мала відстань між прикордонними митними пунктами,

змушує їх йти на лібералізацію торгівлі з сусідніми країнами. 14 травня 2002 р. як і очікувалося, Хорватія стала 10 офіційним кандидатом на членство в НАТО. Міністри закордонних справ 19-ти країн-членів НАТО у Рейк'явіку ухвалили рішення щодо залучення країни до участі у програмі НАТО з підготовки до членства ${ }^{5}$. На Празькому саміті НАТО в листопаді 2002 р. Хорватія підтримала македонсько-американську ініціативу щодо створення т.зв. Адріатичної групи (Адріатик-3), з країн, що є кандидатами на наступне коло розширення (Албанія, Македонія, Хорватія).

Ще одним обумовленим евроінтеграцією напрямом зовнішньополітичних інтересів республіки були відносини з країнами перехідного періоду, зокрема з тими, котрі досягли значних успіхів у наближенні до ЄС та здійсненні реформ. Серед останніх хорватська дипломатія виділяла Вишеградську четвірку (Польща, Угорщина, Чехія, Словакія) та Балтійські країни.

Помітне зближення спостерігалося у відносинах Хорватії з Угорщиною. Країни визнали своє стратегічне партнерство одним із зовнішньополітичних пріоритетів. В основу співробітництва була покладена підтримка в процесі євроінтеграції, сприяння угорському капіталові в інвестуванні хорватського туристичного сектору, спільне використання транспортного порту Рієка тощо. 13 січня 2000 р. була парафована Угода про вільну торгівлю між Хорватією та Угорщиною, що скасовувала мито на близько $80 \%$ товарів, а до 2001 р. процедура стягнення митних зборів не торкалася усіх товарів, що перетинали Хорватсько-Угорський кордон.

Важливе місце у системі зовнішньополітичних пріоритетів Хорватії займав розвиток двосторонніх відносин з сусідніми країнами - Боснією і Герцеговиною (БіГ), Словенією, Македонією, Албанією, Болгарією, Румунією, Югославією. Це пояснюється тиском європейської спільноти, яка саме у регіональному співробітництві вбачає шлях до стабілізації Південно-Східної Європи. 3 огляду на досить високий ступінь розвитку економіки країни у порівнянні з іншими країнами регіону, Хорватія у зовнішньополітичній діяльності активно просувала ідею "peгіонального лідерства" Хорватії.

Новий уряд кардинально змінив політику своєї держави щодо БіГ, засудивши будь-які плани її територіального поділу. Переломним моментом у відносинах двох країн став офіційний візит президента С.Месича в Сараєво у березні 2000 р. За часів президентства Ф. Туджмана основними для Хорватії були зв'язки з герцеговинськими хорватами зі столицею в Мостарі. У липні 2000 р. в Сараєво відбулися зустрічі І.Рачана з членами Президії та Ради Міністрів БіГ. Під час візиту було підписано ряд договорів, зокрема про передачу й прийняття нелегальних іммігрантів та митну угоду. Важливим етапом у розвитку двосторонніх відносин між двома країнами стало підписання наприкінці 2000 р. угоди про вільну торгівлю, яка набула чинності з 1 січня 2001 р. 26 січня 2001 р. було відкрито Унську залізничну лінію, яка пов'язує Загреб з Далмацією, і при цьому вісім разів перетинає кордон БіГ. Також вперше за дев'ять років потяг з Загреба прийшов до Кніну. Для цього потягу довелося перетинати кордон в районі м. Біхач (Республіка Сербська).

Співробітництво зі Словенією характеризувалося частими контактами лідерів двох країн і заявами про добросусідство, співробітництво та прагнення сторін без міжнародного арбітражу розв'язати всі відкриті питання. Протягом 10 років з часу проголошення незалежності Хорватії та Словенії двом державам так і не вдалося вирішити практично жодного проблемного питання. Це перш за все стосується делімітації кордону у Піранській затоці. Вкрай важливим для двосторонніх відносин було питання врегулювання проблеми з АЕС "Кршко", яка знаходиться на території Словенії, однак її будівництво за часів югославської федерації фінансувалось за рахунок республіканського бюджету Хорватії. Офіційний Загреб вимагав від Любляни негайного повернення вкладів хорватських громадян у Люблянському банку, які після розпаду СФРЮ були заморожені. Так і не була вирішена проблема хорватської меншини в Словенії, уряд якої фактично не визнав її існування на своїй території, в той час як Хорватія, прийнявши у 2000 р. новий закон про національні меншини, надала словенцям право користуватися усіма привілеями національної меншини. Якщо у попередній період сторони не демонстрували бажання іти на компроміси непоступливістю режиму Ф.Туджмана, то на даному етапі Словенія була позбавлена таких аргументів. Протягом 2000 р. було проведено низку двосторонніх зустрічей на різних рівнях між представниками урядів, але помітного прогресу, окрім декларації про готовність пошуку компромісів сторони не досягли.

На початку 2001 р. намітилися певні позитивні зрушення у цьому плані. Уряд Хорватії 11 січня 2001 р. ухвалив рішення "Про стратегічні і пріоритетні завдання у відносинах з Pecпублікою Словенія". У цьому документі визначено, що спірні питання з Любляною будуть вирішуватись поступово - від більш простих до складних. Найскладнішими питаннями хорватська сторона вважає задоволення претензій Словеннї щодо морського кордону та вирішення долі Піранської затоки, тому не виключає можливість міжнародного арбітражу. На переговори до Словенії 18 січня 2001 р. прибула делегація Хорватського Сабору на чолі з його Головою 3.Томчичем. Під час бесід Президентом Республіки Словенія М.Кучаном він виклав позиції хорватської сторони, закликавши словенців до пошуку компромісів. Окрему увагу 3. Томчич присвятив проблемам хорватської національної меншини в Словенії.

У Словенії 19 січня 2001 р. відбулася неофіційна зустріч прем'єр міністрів Хорватії та Словенії, І.Рачана і Я.Дрновшека. Показово, що про її результати громадськість поінформовано не було. За неофіційними джерелами було досягнуто домовленості щодо механізму врегулювання питання статусу AEC "Кршко". Словенська сторона не прийняла хорватського варіанту розблокування проблеми повернення вкладів громадян Хорватії у люблянському банку. Офіційна Любляна наполягала на вирішенні цього питання в рамках проблеми розподілу майна колишньої СФРЮ за участю Міжнародного валютного фонду в якості посередника. Щодо розв'язання комплексу спірних територій, було досягнуто згоди негайно розпочати роботу експертних груп.

У жовтні 2003 р. знову зросла напруга у відносинах зі Словенією через проголошення Хорватією екологічно-риболовної зони на Адріатичному морі. Однак під тиском офіційного Брюсселя Загреб прийняв рішення про нерозповсюдження положень екологічно-риболовної зони на країни-члени ЄС, і після 10 травня 2003 р., у зв'язку із вступом Словенії до ЄС, це питання було знято з переліку відкритих питань у хорватсько-словенському двосторонньому діалозі.

Уряд Івиці Рачана налагодив стосунки з опозиційним Белградові, урядом Чорногорії. Підтримання таких стосунків повністю відповідало планам ЄС та США відносно уряду С.Мілошевича. У червні 2000 р. відбулася зустріч С. Месича та президента Чорногорії М.Джукановича у м. Царату Хорватії. Під час зустрічі М.Джуканович публічно висловив співчуття хорватському народові за те зло, яке йому під час війни завдали чорногорці у складі Югославської Народної Армії. Таке потепління відносин Хорватський уряд також намагався використати для вирішення питання півострова Превлака. Яскравим свідченням цього стала спільна заява, яку на початку липня 2001 р. міністри закордонних справ Хорватії та Чорногорії розповсюдили як офіційний документ РБ ООН. Хорватія й Чорногорія висловили намір співробітничати з питання Превлаки в ООН і домагатися лібералізації візового режиму, збільшення потоків людей і товарів, що створить нову політичну ситуацію в районі. 3 підписанням у грудні 2002 р. хорватсько-югославського протоколу про встановлення тимчасового режиму на південному кордоні між цими країнами вдалося питання півострова Превлака врегулювати9.

У Сербії і Чорногорії у жовтні 2000 р. у результаті виборів до влади прийшли опозиційні до попереднього уряду партії. Офіційний Загреб привітав прихід до влади в Белграді сербської опозиції й повалення диктатури С.Милошевича. Хорватія заявила, що готова співробітничати з демократичною Югославією. Однак у цій позиції чітко простежувалося застереження, що лише за умов видачі С.Мілошевича Гаазькому трибуналу. 12 жовтня 2000 р. уряд ухвалив 11 висновків про становище в Югославії, якими обумовив можливість нормалізації відносин між двома країнами. Головними серед них були вимоги прискорення розподілу матеріального й фінансового спадку СФРЮ, застосування при вступі цієї країни до міжнародних організацій таких критеріїв, як і для інших постюгославських держав, розв’язання проблеми Превлакської затоки, видачі до МКТЮ військових злочинців включно з С. Мілошевичем та визнання відповідальності його режиму за агресію й злочини, вчинені під час війни в Хорватії ${ }^{10}$. Серйозним зрушенням у хорватсько-сербських відносинах стало скасування візового режиму у червні 2003 p. ${ }^{11}$

Протягом 2002-2003 рр. уряд на чоліз І.Рачаном досягнув значного прогресу у переговорах з ЄС. Так у жовтні 2001 р. була підписана угода про стабілізацію та асоціацію. У грудні 2002 р. була схвалена Сабором урядова програма вступу до Європейського Союзу. Після

цього відбулася низка зустрічей і перегорів керівництва країни з лідерами європейських країн. До роботи на євроінтеграційному напрямі активно долучалися керівники всіх гілок влади країни.

3 метою виконання критеріїв щодо вступу до європейської унії, у грудні 2002 р. було прийнято новий конституційний закон про національні меншини ${ }^{12}$, протягом 2003 р. прийнято пакет нових законів по гармонізації національного законодавства із законодавством Європейського Союзу відповідно до положень угоди про стабілізацію і асоціацію до ЄС, було ухвалено близько тридцяти нових законів, що регулюють економічну і торгівельну галузь, діяльність мас-медіа, спецслужб, реформування судової системи, засади охорони державного кордону, тощо. Прийнято рішення щодо врегулювання майнових питань біженців та переміщених осіб на території Хорватії.

У лютому 2003 р. урядом було ухвалено національну програму вступу до Європейського Союзу. 10 липня 2003 р. Голова Європейської комісії Р.Проді під час офіційного відвідання Загребу передав хорватському прем'єру рамковий запитальник ( 4,5 тис запитань) щодо стану економіки, громадських свобод, законодавства в контексті підготовки країни для вступу до цієї організації. Уряд І.Рачана активно намагався сприяти прийняттю законів, що відповідають стандартам ЄС. За період 2000-2003 рр. було прийнято близько 30 нових законів, що регулюють діяльність державних органів, ЗМІ, економіки ${ }^{13}$.

Найсильнішу підтримку євроінтеграційній політиці Хорватії надавала Німеччина. Так, 30 жовтня 2003 р. в Загребі з робочим візитом перебував федеральний канцлер Німеччини Г.Шредер. Під час візиту Г.Шредер висловив думку, що вступ до ЄС не має обумовлюватися співпрацею з Гаазьким трибуналом, що явно суперечило попереднім заявам європейських комісарів ${ }^{14}$.

Після перемоги на парламентських виборах 2003 р. ХДС уряд очолив Іво Санадер. Нове керівництво уряду і парламенту темпи переговорів щодо вступу в ЄС та НАТО із Брюсселем не зменшили. Уряд І.Санадера поставив собі за мету вжити максимальних заходів для набуття членства Хорватії в ЄС разом із Болгарією і Румунією у 2007 - 2008 роках, про що було підтверджено прем'єр міністром під час його виступу на міжнародній конференції в Братиславі 16 березня 2004 р. на тему розширення Європи ${ }^{15}$.

На початку свого мандату уряд ухвалив національну Програму діяльності щодо євроінтеграції на 2004 р., відповідно до якої, в усіх міністерствах і відомствах, з метою підвищення ефективності співробітництва між органами державного управління, створені департаменти з питань євро інтеграції та будуть призначені координатори з питань європейської інтеграції. Протягом 2004 р., згідно з Програмою, було розроблено та ухвалено близько 40 нових законів, які наблизили законодавство Хорватії до європейських стандартів. Програмою також було передбачено виконання низки заходів для досягнення копенгагенських критеріїв, зменшення дефіциту державного бюджету, досягнення стабільності банківсько-монетарної системи, збільшення обсягів інвестицій, підтримка експорту.

Міністр європейської інтеграції К. Грабар Кітанович 16 квітня 2004 р. та міністр сільського господарства П.Чобанкович парафували у Брюсселі т.зв. Протокол № 7 - угоду, яка з 1 травня 2004 р. регулювала торговельні відносини між Хорватією та Європейським Союзом. Новим документом скасовувались попередні торговельні угоди з членами ЄС. За цим договором скасовувались субвенції для хорватської харчової промисловості, але збільшувались квоти на імпорт до ЄС. Пріоритетність напрямку просування до членства в ЄС, визначена попереднім урядом на чолі з І.Рачаном, була підтверджена і новим урядом на чолі з Іво Санадером ${ }^{16}$.

20 квітня 2004 р. Європейська комісія дала позитивну оцінку готовності країни щодо започаткування переговорного процесу стосовно членства в ЄС. Як повідомили хорватські ЗМІ, під час розгляду питання на засіданні Європейської комісії в Страсбурзі, європейські комісари позитивно оцінили політичні, суспільні та економічні реформи в Хорватії, відзначивши при цьому, що Хорватія у багатьох питаннях є більш розвиненою, ніж деякі кандидати на членство. Вже 18 червня 2004 р. Хорватія отримала статус кандидата в члени ЄС ${ }^{17}$.

У зв'язку з намаганням уряду I.Санадера отримати позитивну оцінку готовності вступу до ЄС та започаткувати переговорний процес щодо членства в ЄС спостерігалась навіть певна

поміркованість у виконанні задекларованого курсу встановлення стратегічних відносин із США. Одразу після приходу до влади, ХДС заявила про намір активізувати відносини з Вашинптоном. Але 21 березня 2004 р. уряд оголосив про відмову посилати власні збройні сили до Іраку, та про відмову підписання з США договору про невидачу американських громадян Міжнародному трибуналу в Гаазі ${ }^{18}$.

Існували і певні проблеми у стосунках між ЄС та Загребом. Однією з найбільших у визначений період була проблема співпраці з Міжнародним трибуналом у Гаазі, та арешт генерала А.Готовини, звинуваченого у військових злочинах. Саме через оцінку недостатньої співпраці Загребу з Гаазьким трибуналом гальмувався процес ратифікації угоди про стабілізацію і асоціацію з ЄС з боку Великобританії та Нідерландів. В той же час Гаазький трибунал на початку 2004 р. оголосив звинувачення проти колишніх генералів І.Чермака та М.Марака, які вже 11 березня добровільно відбули до Гааги, що було позитивно оцінено міжнародною спільнотою. А.Готовина був заарештований 7 грудня 2005 р. на Канарських островах (що належать Іспанії) та був літаком Іспанських військово-повітряних сил направлений до Гааги ${ }^{19}$.

Також відбулось деяке загострення відносин з Італією через запровадження Хорватією восени 2003 р. екологічно-риболовної зони. У провину хорватському уряду ставилося затягування вирішення питання повернення майна італійським громадянам, що залишили Хорватію після Другої світової війни.

Новим урядом була сформульована ідея регіонального лідерства Хорватії, як країни з високим рівнем політичної стабільності. Глава уряду у коментарях щодо конфлікту в Косово наголошував, що Хорватія є фактором стабільності в регіоні і Європа може розраховувати на ї допомогу. 3 метою пропаганди іміджу регіонального лідера у жовтні 2003 р. міністр закордонних справ Т.Піцула перебував у Брюсселі разом з делегацією провідних бізнесменів Хорватії, які провели низку заходів з представлення промислового потенціалу та інвестиційних можливостей в контексті реалізації їі євроатлантичних намірів.

Таким чином, після парламентських і президентських виборів 2000 р., на яких до влади прийшли опозиційні до ХДС партії, разом з демократизацією внутрішньополітичної системи Хорватія почала виходити з міжнародної ізоляції. Відбулося покращення відносин як з провідними країнами Європи, США та міжнародними організаціями так і з сусідами. Хорватія вийшла з міжнародної ізоляції, та найбільше просунулась у переговорах щодо вступу до ЄС і НАТО, порівняно з іншими країнами субрегіону, що автоматично перетворило ї в регіонального лідера. Уряд країни спромігся вирішити основні проблемні питання, що існували у відносинах із країнами євроатлантичної спільноти, чим зняв основні перепони на шляху до в ступу до європейської унії. Найважливішими серед них яких були питання пов'язані з видачею військових злочинців, таких як А.Готовина міжнародному трибуналу, законодавче врегулювання прав національних меншин за стандартами Європейського Союзу та ін. Але одночасно почали проявлятись конфліктні питання з одним з найбільших партнерів країни - Словенією. Загострились та так і не були вирішені питання щодо розмежування кордону в Піранській затоці, спільного використання AEC Кршко та інш. У власній зовнішній політиці протягом 2000 - 2005 pp. Керівництво країни робило все можливе, задля вступу країни до ЄС та НАТО, намагалась уникнути асоціації власної країни з балканським регіоном та позиціонуючи себе як країну Південно-східної Європи. Протягом 2000-2005 рр.

[^0]${ }^{7}$ Premijer prijeti da że postaviti piṫanje koalicije ako se ne rijeđi Krđko // Vjesnik - Zagreb, četvrtak, 27. lipnja 2002. broj 1199. - S. 1.
${ }^{8}$ Tomčić: Svi su problemi sa Slovenijom rješivi, pa i Krško i Ljubljanska banka // Vjesnik-Zagreb, ćetvrtak, 18. siječnja 2001. broj 792. -S. 1.

ョ Щодо підписання Протоколу між РX і СРЮ про встановлення тимчасового режиму на південному кордоні. Поточний архів відділу балканських країн МЗС. № 61312/613-710-1321 від 11.12.2002 р.
${ }^{10}$ Koštunica ne poznaje Ustav Crne Gore? // Vjesnik. - Zagreb, cetvrtak, 12. listopada 2000. broj 707 - S.6.
${ }^{11}$ Щодо підписання Протоколу між РХ і СРЮ про встановлення тимчасового режиму на південному кордоні. Поточний архів відділу балканських країн МЗС. p. № 61312/613-710-1321 від 11.12.2002 р.
${ }^{12}$ Ustavni zakon pravima nacionalnih manjina. - Elektronicka arhiva Hrvatskog Sabora.
${ }^{13}$ Vijeće Europe mo.e pomoci Hrvatskoj na putu u Europsku uniju. //Vjesnik. - Zagreb, cetvrtak, 10, srpnja 2003. I. broj 1563-S. 1.
${ }^{14}$ Europska unija podupirat ce Hrvatsku samo ako se nakon izbora nastave reforme. INjesnik. - Zagreb, cetvrtak, 30. listopada 2003. broj 1671.
${ }^{15}$ Vanjskopolitički odbor Europskog parlamenta preporueuje: Otvorite pregovore s Hrvatskom. // Vjesnik.- Zagreb, srijeda, 17. o.ujka 2004, broj 1805.
${ }^{16}$ Щодо парафування Хорватією Протоколу 7. Поточний архів відділу балканських країн МЗС , №61312/51-720328 від 19.04.04.
${ }^{17}$ Hrvatska kandidat, pregovori početkom godine// Vjesnik -Zagreb. Subota, 19. lipnja 2004. broj 1895
${ }^{18}$ Hrvatska mora biti sidro stabilnosti i putokaz ostalima u regiji. // Vjesnik. - Zagreb, nedjelja, 21. 0.ujka 2004. broj 1809.
${ }^{19}$ Gotovina če se danas izjasniti o krivnji, a sud bi mogao razmatrati zahtjev za obranu sa slobode // Vjesnik - Zagreb, ponedjeljak, 12. prosinca 2005. broj 2275.

Статья посвящена внешней политике Хорватии на протяжении 2000-2005 ге. после прихода к власти оппозиционных по отношению к предыдущему правительству партий. В украинской историографии данная тема исследуется впервые.

Ключевые слова: Хорватия, отношения, политика, интеграция, ЕС, НАТО.
The subject matter of the article is foreign policy of Croatia during 2000-2005 after political parties in opposition to the previous rule have come to power. This topic has not been previously researched in Ukrainian historiography.

Key words: Croatia, foreign policy, politics, integration, EU, NATO.


[^0]:    ' Političke stranke u Republici Hrvatskoj. HIDRA. - Zagreb, 2003. - S. 145.
    ${ }^{2}$ Деловая Хорватия. Экономика и связи с Россией в $2003-2005$ гг. Спецвыпуск к официальному визиту делегации руководства Центрального федерального округа РФ и представителей деловых кругов в г. Загреб (Хорватия) 24-25 ноября 2004 г. - M., 2004. - С. 4.
    ${ }^{3}$ Hartmann: Del Ponte u Zagreb ne nosi optužnice, ali skuplja materijal za njih. Vjesnik -Zagreb, ponedjeljak, 15. sijeenja 2001, broj 789. - S. 1.
    ${ }^{4}$ Зустріч прем'єр-міністрів Італії, Словенії, Угорщини та Хорватії. Поточний архів відділу балканських країн Міністерство закордонних справ (далі МЗС). № 61312/10-710-54 від 18.01.2003 р.
    ${ }^{5}$ Відносини Хорватія-НАТО. Поточний архів відділу балканських країн МЗС. (№61312/10-040-451 від 17.04.2002 p. ${ }^{\text {® }}$ Щодо самміту "Ядранської групи" (м. Тирана 12.02.03) Поточний архів відділу балканських країн МЗС. № 61315/ 10/110-116 від 13.02.2003 р.

