**ЗМІСТ**

**ВСТУП………………………………………………………………………...3**

**РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ МАРШАЛОВИХ ОСТРОВІВ……………………………………………………..5**

1.1. Історичний процес розвитку органів влади Маршалових островів та їх зовнішньополітична компетенція…………………………………………………..5

1.2. Особливості зовнішньої політики Маршалових островів……………...8

**РОЗДІЛ 2. ВІДНОСИНИ ІЗ СУСІДНІМИ ДЕРЖАВАМИ……………11**

2.1. Відносини з державами ЄС……………………………………………..11

2.2. Вектори зовнішньополітичного курсу Маршалових островів………..15

**РОЗДІЛ 3. ВІДНОСИНИ ШВЕЙЦАРІЇ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ…………...18**

3.1. Участь Маршалових островів в міжнародних організаціях………….18

3.2. Відносини Маршалових островів з регіональними об’єднаннями…...22

**ВИСНОВКИ………………………………………………………………...27**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...29**

**ВСТУП**

**Актуальність дослідження.** Маршаллові Острови, офіційно Республіка Маршаллові Острови, Маршаллові острови, країна в центральній частині Тихого океану. До його складу входять деякі з найсхідніших островів Мікронезії. Маршалли складаються з понад 1200 островів і острівців у двох паралельних ланцюгах коралових атолів — Ратак, або Схід сонця, на сході та Ралік, або Захід, на заході. Ланцюги лежать на відстані приблизно 125 миль (200 км) один від одного і простягаються приблизно на 800 миль з північного заходу на південний схід.

Атол Маджуро є номінальною столицею республіки. Урядові установи розташовані в містечку Делап-Уліга-Джарріт, названому на честь трьох островів, які колись були розділені, але згодом були об'єднані звалищем. Маршалли управлялися Сполученими Штатами як частиною підопічної території тихоокеанських островів з 1947 по 1986 рік, коли підопічна територія була розпущена урядом США.

**Мета** дослідження полягає в аналізі зовнішньої політики Маршалових островів.

**Об’єктом** курсової роботи є суспільні відносини, які виникають під час дослідження зовнішньої політики Маршалових островів.

**Предметом** роботи є формування та реалізація зовнішньої політики Маршалових островів.

**Структура та обсяг курсової роботи,** відповідно до мети, складається з 3 розділів, висновків та списку використаних джерел.

**РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ МАРШАЛОВИХ ОСТРОВІВ**

**1.1. Історичний процес розвитку органів влади Маршалових островів та їх зовнішньополітична компетенція**

Маршаллові острови спочатку були заселені на початку християнської ери мікронезійцями, які, можливо, зазнали впливу ранньої полінезійської (лапітської) культури. Радіовуглецеві дати із зразків деревного вугілля з земної печі, які були розкопані в селі Лаура на Маджуро, дають дати приблизно 30 р. до н.е. та 50 р. н.е. Ранні жителі Маршаллових островів були вправними мореплавцями і здійснювали довгі плавання на каное серед атолів [2].

Помітені в 1529 році іспанським мореплавцем Альваро Сааведра, Маршалли не мали достатнього багатства, щоб заохочувати експлуатацію або картографування. Британський капітан Семюел Волліс випадково натрапив на атоли Ронжерік і Ронгелап під час плавання з Таїті до Тініана. Британські морські капітани Джон Маршалл і Томас Гілберт частково досліджували Маршалл у 1788 році, але більшу частину картографування було зроблено російськими експедиціями під керівництвом Адама Йоганна Крузенштерна (1803) і Отто фон Коцебу (1815 і 1823). Американські китобої відвідували острови з 1820-х років, а американські та гавайські протестантські місіонери почали намагатися навернути остров’ян у 1850-х роках. Німеччина за договором з вождями островів створила вугільну станцію на атолі Джалуїт, а в 1886 році за угодою з Великою Британією встановила протекторат над Маршаллами.

**1.2. Особливості зовнішньої політики Маршалових островів**

Республіка Маршаллові Острови (RMI) розташована в західній частині Тихого океану, на півдорозі між Гавайськими островами та Австралією, на північ від екватора та на захід від міжнародної лінії дат. RMI — це архіпелаг з 29 атолів, п’яти низьких коралових островів і 1151 острівця, який має спільні морські кордони з Федеративними Штатами Мікронезії, Кірібаті та Науру. Загальна площа землі RMI становить 113 квадратних кілометрів у виключній економічній зоні площею 1,2 мільйона квадратних кілометрів. Столиця RMI — Маджуро. Постійне населення становить приблизно 55 000 чоловік, з яких приблизно 27 000 маршаллців проживають у Сполучених Штатах (США) [4].

Разом зі своїми співвітчизниками мікронезійцями, що розповсюджувалися по західній частині Тихого океану приблизно на 10 градусів на північ, маршалльці були колонізовані майже чотири століття. Першою в 16 столітті прибула Іспанія, яка пізніше (1874) претендувала на острови, потім Німеччина (1885–1914), Японія (1919–1944) та США (1944–1986).

Кожен правитель приніс нові мови, системи, хвороби та релігії та заволодів дефіцитною землею островів на атолі, щоб видобувати фосфати, створювати плантації, розміщувати війська та випробовувати зброю [3].

**РОЗДІЛ 2. ВІДНОСИНИ ІЗ СУСІДНІМИ ДЕРЖАВАМИ**

**2.1. Відносини з державами ЄС**

Республіка Маршаллові Острови складається з 29 атолів і островів з населенням 53 178 осіб, більше половини яких проживає на головному острові та столиці Маджуро. У ньому мало природних ресурсів, окрім рибальства.

11,4 мільйона євро від ЄС – у тандемі з іншими донорськими програмами, особливо зі США – допомогли забезпечити чисте та стійке постачання енергії, в основному за рахунок сонячної енергії, для неблагополучних домогосподарств (до 2000), шкіл (20) та медичних клінік. на зовнішніх островах.

Усі домогосподарства на Маршаллових островах отримають доступ до електроенергії, причому 37 відсотків з відновлюваних джерел.

Фінансування ЄС також було використано, щоб допомогти уряду сформулювати національну енергетичну політику та стратегію [6].

**2.2. Вектори зовнішньополітичного курсу Маршалових островів**

З загальним населенням приблизно 55 000 осіб (11 465 робочої сили), які розташовані на 1200 невеликих островах і острівцях на 750 000 квадратних миль океану, але лише 70 квадратних миль загальної суші, Республіка Маршаллові Острови (RMI) має крихітна економіка з річним ВВП близько 221 мільйона доларів США, ВВП на душу населення 4 056 доларів США та реальними темпами зростання 3,5 відсотка. Віддаленість RMI від основних ринків (2300 миль від Гонолулу, 1900 миль від Гуаму та 2800 миль від Токіо) серйозно впливає на економіку. Маршалльська економіка поєднує невеликий натуральний сектор на зовнішніх островах зі скромним міським сектором в Маджуро та Кваджалейні. Уряд RMI є найбільшим роботодавцем країни, у якому працює приблизно 46 відсотків оплачуваної робочої сили. Гарнізон армії США – атол Кваджалейн (USAG-KA) є другим за величиною роботодавцем. Напівсучасна економіка, орієнтована на послуги, розташована в Маджуро та Ебей, на атолі Кваджалейн, і в основному підтримується за рахунок державних витрат і USAG-KA. Основні комерційні галузі включають оптову/роздрібну торгівлю, бізнес-послуги, комерційне рибальство, будівництво та туризм. Риба, кокоси, хлібне фрукти, банани, культивування таро та пандану складають натуральний сектор.

**РОЗДІЛ 3. ВІДНОСИНИ ШВЕЙЦАРІЇ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ**

**3.1. Участь Маршалових островів в міжнародних організаціях**

Після отримання військового контролю над Маршалловими островами від Японії в 1944 році Сполучені Штати взяли на себе адміністративний контроль над Маршалловими островами під егідою Організації Об'єднаних Націй як частину підопічної території Тихоокеанських островів після закінчення Другої світової війни. Маршаллові Острови підписали Угоду про вільну асоціацію зі Сполученими Штатами в 1983 році і здобули незалежність у 1986 році з набуттям Договору чинності. У 1999-2003 роках обидві країни вели переговори про доповнений пакт, який набув чинності в 2004 році.

**3.2. Відносини Маршалових островів з регіональними об’єднаннями**

Географічно острови є частиною «Другого острівного ланцюга», суміжної території, в якій Сполучені Штати мають значний політичний і стратегічний вплив, який Китай вважає призначеним для стримування його здатності проектувати владу в Тихий океан.

Втрата двох південно-тихоокеанських союзників завдала значного удару по зовнішніх відносинах Тайбея, в той час, коли його міжнародний простір скорочується, а конфронтація з КНР відчутна. Нітіела, парламент Маршаллових Островів, швидко оприлюднив заяву, в якій підтверджує зв'язки з Тайбеєм у відповідь на дипломатичну перебудову своїх сусідів. Навіть коли тайванські дипломати звільнили свої пости на Соломонових Островах і Кірібаті, дискурс зосередився на стимулах материка до перемоги над союзниками Тайваню, що залишилися. Велика частина аналізу зосереджена на побоюваннях щодо зростання присутності Пекіна в Тихому океані та посилення напруженості у відносинах зі США. Проте, менш помітною була постійна підтримка Маджуро Тайбею, незважаючи на вирівнювання, що відбуваються в регіоні [11].

**ВИСНОВКИ**

Відповідно до поставлених завдань було всебічно і повно досліджено формування та реалізація зовнішньої політики Маршалових островів.

Маршаллові острови у 1947 році були включені до складу підопічної території ООН на тихоокеанських островах під юрисдикцією Сполучених Штатів. На початку 1944 р. США встановили свій контроль над Маршалловими островами, а із часом — над Маріанськими островами. Після голосування за відокремлення від інших утворень підопічної території Тихоокеанських островів у 1978 році Маршаллові острови розробили конституцію, яку виборці схвалили в 1979 році. Вона утворила республіку та принесла внутрішнє самоврядування. У 1982 році уряд підписав Договір про вільну асоціацію зі Сполученими Штатами. У 1979 році Маршаллові острови стали самоврядними. У 1983 році, разом з громадянами інших штатів підопічної території.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Гісем О. В. Всесвітня історія (рівень стандарту). Харків. Вид-во «Ранок», 2018. 176 с.
2. History of the Marshall Islands. URL: https://www.britannica.com/place/Marshall-Islands/History
3. Marshall Islands – a brief history. URL:<https://www.rnz.co.nz/collections/u/new-flags-flying/nff-marshall/about-marshall-islands>
4. Republic of the Marshall Islands country brief. URL:<https://www.dfat.gov.au/geo/republic-of-marshall-islands/republic-of-the-marshall-islands-country-brief>
5. About the Marshall Islands. URL:<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1230marshallislands.pdf>
6. Marshall Islands and the EU. URL: <https://eeas.europa.eu/delegations/china/2382/marshall-islands-and-eu_en>
7. REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS EUROPEAN COMMUNITY EDFlO. 63 с. URL:https://www.gfmd.org › scanned\_mh\_csp10\_en
8. 2020 Investment Climate Statements: Marshall Islands. URL:<https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/marshall-islands/>
9. U.S. Embassy in the Republic of the Marshall Islands. URL:<https://mh.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/>
10. Marshall Islands. URL:<https://www.icanw.org/marshall_islands>
11. Taiwan-Marshall Islands Relations: Against the Tide. URL: <https://isdp.eu/publication/against-the-tide-taiwan-marshall-islands/>
12. The Pacific project Cop26: Pacific delegates condemn ‘monumental failure’ that leaves islands in peril <https://www.theguardian.com/world/marshall-islands>
13. Marshall Islands <https://www.state.gov/countries-areas/marshall-islands/>
14. THE MARSHALL ISLANDS <https://www.register-iri.com/info-center/the-marshall-islands/>
15. Marshall Islands https://www.pacioos.hawaii.edu/education/region-rmi/