Redaktionelt forord

Formålet med dette temanummer om ’Diplomati under forandring?’ er med udgangspunkt i Danmark at identificere, analysere og diskutere aktuelle diplomatisk udviklinger.  


Eksempler på diplomati allerede fra tidligere statsdannelsesprocesser er ikke særdeles for Danmark. De tidligere skriftlige kilder om relationer mellem samfund beretter om Sumer, en civilisation i det sydlige Mesopotamien (nu Irak), som eksisterede fra slutningen af det sjette århundrede før vor tidsregning til begyndelsen af det andet århundrede før vor tidsregning, og fortæller ligesom kilder fra både faraonerne Egypten og oldtidens græske system af bystater om udvikling af diplomatisk praksis. Det er dog først i renæssancen, at vi kan identificere en professionalisering af diplomati i Europa og dermed kimen til nogle af de centrale institutionelle karakteristika, som kendetegner diplomati i dag: udenrigsministerier, ambassader og internationale konferencer om fælles problemer; i begyndelsen primært i forbindelse med krigsafslutninger. Diplomatie rekrutterede ganske vist med udgangspunkt i adel, men diplomati blev i denne periode noget, som man måtte lære sig, ikke blot noget, man var født til, og for nogle blev diplomati en karriere, hvor de skiftevis arbejdede på representationer i andre europæiske lande og på regeringskontorerne i hjemlandet, hvor de kunne assistere i arbejdet med at forstå og besvare de diplomatiske budskaber og henvendelser fra andre lande (Watson 1992).


NOTE 1 Parallelt med dette projekt udgives et temanummer af Økonomi og Politik med fokus på nordiske diplomatimodeller.
(en voldsom vækst i både mellemstatslige og ikke-statslige internationale organisationer, øget diplomatisk aktivitet fra private firmaer og interesseorganisationer) og øget reguleringen af de diplomatiske relationer gennem mere aktivistiske politikker i eksempelvis EU eller FN-regi.


Temanummerets tredje artikel flytter blikket fra Danmark til Norden. Laust Schouenborg viser i 'Nordisk diplomati: I det skandinaviske internationale samfunds tjeneste?', hvordan nordisk diplomati kan forstås i kontekst af et såkaldt nordisk internationalt samfund, væsentligst knyttet til en bestemt forståelse af velfærdsstaten, der danner udgangspunkt for en særlig nordisk forståelse af international politik. En fælles nordisk model i international politik knyttes typisk til perioden under Den Kolde Krig, men Schouenborg argumenterer i sin artikel for, at nordisk diplomatisk samarbejde fortsat spiller en væsentlig rolle, ligesom der fortsat kan identificeres nordisk enighed på områder som klima og miljø, udviklingsstabilis menneskerettigheder, international lov, FN, fredsobygning, handel og køn.


Dette nummer af Samfundskøknen indeholder også to artikler uden for tema: Flere nyligt industrialiserede lande i Sydøstasien regnede i 1990’erne med at blive fuldt udviklede økonomier i løbet af et par århundrede, men transformationen er stadig i gang og kriser. Henrik Søborg spørger hverdag med Malaysia som eksempel. En vigtig barriere består i at skaffe arbejdskraft med de efterspurte kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Landene har investeret i og oplevet en eksplosion i antal studerende på de videregående uddannelser. Men mange af disse studerende vælger uddannelser, der giver de forkerte kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet.


Anders Wivel
gæsteredaktør