|  |
| --- |
| **DR.01 PRIJAVA NACRTA DOKTORSKOGA RADA[[1]](#footnote-1)** |
| **PODACI O DOKTORANDU / DOKTORANDICI** |
| **Ime i prezime doktoranda / doktorandice:** | Petra Jozipović, spec. pol. |
| **Matični broj doktoranda / doktorandice:** | 177-24/P-DR |
| **Adresa:** | Lanište 12c, 10020 Zagreb, Republika Hrvatska |
| **Telefon / mobitel:** | 095 9191 941 |
| **E-mail:** | jozipovicpetra@gmail.com |
| **OPĆI PODACI O STUDIJU** |
| **Nositelj studija:** | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti |
| **Naziv studija:** | Politologija |
| **Naziv partnerske institucije** *(u slučaju da se radi o dvojnom doktoratu)***:** | / |
| **Naziv upisanog doktorskog studija na partnerskoj instituciji** *(u slučaju da se radi o dvojnom doktoratu)***:** | / |
| **Područje / polje / grana** *(ako se doktorski studij izvodi u grani)***:** | Društvene znanosti / Politologija / Međunarodni odnosi |
| **Izmijenjeni obrazac:** | [ ]  da[x]  ne | **Redni broj izmjena:** | / |
| **ŽIVOTOPIS DOKTORANDA / DOKTORANDICE** |
| **Obrazovanje***(kronološki od novijeg k starijem datumu)***:** | 1. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija, Republika Hrvatska (2022./2024.)2. Diplomatska akademija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Jednogodišnji stručni diplomatski studij, Republika Hrvatska (2016./2017.)3. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Diplomski studij Politologija, usmjerenje: Nacionalna sigurnost, Republika Hrvatska (2013./2014.)4. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Prijediplomski studij Politologija, Republika Hrvatska (2009./2013.) |
| **Radno iskustvo***(kronološki od novijeg k starijem datumu)***:** | Stručna savjetnica za protokol u Sektoru za poslove kabineta gradonačelnika i protokol u Gradu Zagrebu (2020.- danas)Viša stručna suradnica za odnose s javnošću u Kabinetu gradonačelnika u Gradu Zagrebu (2018.-2020.)Viša stručna suradnica za protokol u Službi za protokol u Gradu Zagrebu (2015.-2018.) |
| **Popis radova i aktivnih sudjelovanja na znanstvenim skupovima ili javno predstavljenih umjetničkih radova:** | 14.4.2025.sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu "Desetljeća slobode" |
| **PRIJEDLOG NASLOVA DOKTORSKOGA RADA** |
| **Jezik pisanja rada** | hrvatski |
| **Naslov na hrvatskom** | Politika Republike Hrvatske prema susjednim državama Zapadnog Balkana: izazovi i prilike za regionalnu stabilnost |
| **Naslov na engleskom** | The policy of the Republic of Croatia towards neighboring Western Balkan states: challenges and opportunities for regional stability |
| **Naslov na jeziku na kojem će se pisati rad** *(ako nije na hrvatskom ili engleskom)***:** | / |
| **PREDLOŽENI MENTOR(I)***(navesti drugog mentora ako se radi o interdisciplinarnom istraživanju ili ako postoji neki drugi razlog za dvostruko mentorstvo)* |
|  | **Ime i prezime, titula:** | **Ustanova, država:** | **E-mail:** |
| **Mentor:** | doc. dr. sc. Đana Luša | Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Republika Hrvatska | dana.lusa@fpzg.hr |
| **Mentor:** |       |       |       |
| **KOMPETENCIJE MENTORA** |
| **Mentor** | *Popis do pet objavljenih relevantnih radova u posljednjih pet godina* | Kos-Stanišić, L., Luša, Đ., Zgurić, B. (2023.) Luša, Đana ; Picula, Boško Europeanization and/or Euro-Unionisation? The Croatian Model in the Western Balkans // The Europeanisation of Montenegro. A Western Balkan Country and its Neighbourhood in Europe and the Global World. Baden-Baden: Nomos Verlag, 2022. str. 97-131Luša, Đana; Picula, Boško Hrvatska vanjska politika 1990-2020 // Prijelomna vremena. Hrvatske zemlje nakon 1918. godine / Leček, Suzana (ur.). Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 2022. str. 835-863 |
| **Mentor** | *Popis do pet objavljenih relevantnih radova u posljednjih pet godina* |       |
| **OBRAZLOŽENJE ZA DVOJNO MENTORSTVO** |
|       |
| **OBRAZLOŽENJE NACRTA DOKTORSKOGA RADA** |
| **Sažetak na hrvatskom jeziku***(maksimalno 1000 znakova s praznim mjestima)***:** | Ova doktorska disertacija istražuje vanjsku politiku Republike Hrvatske prema susjednim državama Zapadnog Balkana: Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. U središti istraživanja nalaze se suvremeni politički izazovi, otvorena bilateralna pitanja te uloga Republike Hrvatske u jačanju regionalne stabilnosti i euroatlantskih integracija. Posebno se analizira kako Republika Hrvatska koristi svoje članstvo u međunarodnim organizacijama s ciljem postizanja političkih ciljeva i poticanja uključivanja država jugoistočne Europe u europske strukture. U radu se evaluira uspješnost hrvatske vanjske politike u skladu s nacionalnim interesima i europskim vrijednostima kroz proces europske integracije regije. |
| **Sažetak na engleskom jeziku***(maksimalno 1000 znakova s praznim mjestima)***:** | This doctoral dissertation examines the foreign policy of the Republic of Croatia towards its neighboring Western Balkan countries: Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The research focuses on contemporary political challenges, unresolved bilateral issues, and Croatia’s role in strengthening regional stability and advancing Euro-Atlantic integration. Special attention is given to Croatia’s use of its membership in international organizations to pursue political objectives and support the integration of Southeast European countries into European structures. The study evaluates the effectiveness of Croatia’s foreign policy in aligning with national interests and European values through the broader process of European integration in the region. |
| **Uvod i pregled dosadašnjih istraživanja** *(preporučeno 7000 znakova s praznim mjestima)***:** |
| Koncept Zapadnog Balkana odnosi se na države jugoistočne Europe koje nisu članice Europske unije: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju te zauzima važan prostor u geopolitičkom diskursu međunarodnih odnosa. Povijesno-politički i geografski gledano Republika Hrvatska duboko je povezana s tri susjedne zemlje: Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, što predstavlja suvremeni politički izazov u procesu stabilizacije. Razvoj međunarodnih odnosa zahtijeva uključivanje država u međunarodne organizacije te jačanje bliskosti kroz međunarodnu suradanju. Kao članica Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza, Republike Hrvatska se uspjela uspješno integrirati u euroatlantske strukture te je dobila novu ulogu u formiranju regionalne politike i provođenju politike proširenja EU-a. Istovremno, brojni neriješeni bilateralni sporovi usporavaju i otežavaju razvoj povjerenja i stabilnosti. U radu će se dati jasan prikaz političke važnosti odnosa Hrvatske i susjednih država s obzirom na povijesno nasljeđe koje je ostavilo duboke tragove u diplomatskim međudržavnim odnosima, posebice u pogledu položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, odgovornosti za ratne zločine, otvorenih graničnih pitanja i prava nacionalnih manjina. Na primjeru Republike Hrvatske, prikazat će se povezanost nacionalne sigurnosti i regionalne stabilnosti u rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja. Čimbenici koji proizlaze iz analize hrvatskih vanjskopolitičkih interesa i procesa proširenja Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana, pokazat će kompleksnost međunarodnog položaja Reublike Hrvatske u širem kontekstu integracije i stabilizacije regije.  |
| **Cilj i istraživačka pitanja i/ili hipoteze istraživanja[[2]](#footnote-2)** *(preporučeno 700 znakova s praznim mjestima)***:** |
| Rad se bavi analizom vanjske politike Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, usmjerenom na prikaz bilateralnih pitanja, procesa euroatlantske integracije i suvremenih izazova političke stabilnosti na području Zapadnog Balkana. Istražuje se na koji način RH koristi svoje članstvo u EU i NATO-u za postizanje političkih ciljeva u jugoistočnoj Europi. Hipoteza rada je da članstvo u međunarodnim organizacijama omogućuje Republici Hrvatskoj ostvarivanje nacionalnih i vanjskopolitičkih interesa te pozicioniranje kao regionalnog lidera. |
| **Materijal, ispitanici, metodologija i plan istraživanja** (*preporučeno 6500 znakova s praznim mjestima)***:** |
| U okviru ovog istraživanja analizirat će se vanjska politika Republike Hrvatske prema susjednim državama Zapadnog Balkana, s fokusom na bilateralna pitanja od nacionalnog značaja i njezin doprinos procesima euroatlantske integracije. Cilj rada je prikazati strategije vanjskopolitičkog djelovanja Republike Hrvatske, uzimajući u obzir povijesno-političku, sigurnosnu i institucionalnu dimenziju koju utječu na oblikovanje i provedbu njezine vanjske politike.Metodološki pristup ovog rada zasnovan je na kvalitativnoj analizi, podrazumijevajući primjenu kombinacije analize sadržaja i tematske analize. Takva obrada podataka sastoji se od službenih dokumenata, bilateralnih i međunarodnih ugovora, zakona, znanstvenih članaka i transkripti relevantnih političkih govora. Empirijski dio istraživanja uključuje i intervjue s relevantnim akterima (dužnosnici, političari, diplomatima, stručnjaci) kako bi se dobio bolji uvid za dublje razumijevanje pristupa, institucionalnih praksi i političkih shvaćanja vanjske politike RH. Rad se sastoji od tri glavne faze, pri čemu prva obuhvaća definiranje ključnih pojmova i analizu bilateralnih odnosa između RH i susjednih država. U drugoj fazi se istražuju službeni dokumenti, a u trećoj prikupljaju i analiziraju podaci i intervjuiRad će temeljem analize političke perspektive Republike Hrvatske, kao najmlađe članice Europske unije, prema susjednim državama Zapadnog Balkana, dati jasan zaključak koji će predstavljati sintezu istraživanja s odgovorom na pitanje kako povijesno i političko nasljeđe utječe na kreiranje suvremene političke strategije jedne male države i njezine ključne uloge u procesima euroatlantske integracije te regionalne stabilnosti i transformacije, s ciljem zaštite nacionalnih interesa i boljeg pozicioniranja u međunarodnoj zajednici. |
| **Očekivani znanstveni ili umjetnički doprinos predloženoga istraživanja** *(preporučeno 500 znakova s praznim mjestima)***:** |
| Istraživanje će značajno doprinijeti dubljem razumijevanju suvremene vanjske politike Republike Hrvatske prema susjednim državama Zapadnog Balkana i njezine strateške uloge u euroatlantske integracije. Rezultati će pokazati na koji način Republika Hrvatska koristi svoju meku moć u svrhu ostvarivanja nacionalnih interesa i jačanje regionalne stabilnosti.  |
| **Popis citirane literature / umjetničkih radova** *(maksimalno 30 referenci)***:** |
| Džankić, J. i dr. (2019). The Europeanisation of the Western Balkans. A failure of EU conditionality? London: Palgrave MacMillanHodžić, A. (2020). Bilateralni odnos između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine: otvorena pitanja (Diplomski rad) https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:1130 Janković, J. (2023). Vanjska politika Hrvatske kao članice EU-a prema Zapadnom Balkanu (Završni specijalistički) https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:2150 7Jović, D. (2011). Hrvatska vanjska politika pred izazovima članstva u Europskoj Uniji. Politička misao 48(2): 7−36.Jurić, D. (2024). Hrvatska vanjska politika i proširenje EU-a na zemlje Zapadnog Balkana: straz taktičkih i strateških vanjskopolitičkih ciljeva U: Političke analize: tromjesečnik za hrvatsku i međunarodnu politiku, Vol. 13 No. 49, 3-14.Kovač, F. (2016). Europeizacija hrvatske vanjske politike s posebnim naglaskom na pružanje razvojne pomoći. Europske studije 2(3-4), 83−114.Luša, Đ., & Mijić, P. (2012). Vanjska politika malih država – normativna moć kao faktor utjecaja u međunarodnim odnosima. Političke perspektive, 2(3), 39-65.Petrović, M., & Wilson, G. (2021). Bilateral relations in the Western Balkans as a challenge for EU accession. Journal of Contemporary European Studies, 29(2), 201–218.Polović, Jadranka (2013). Utjecaj međunarodnih aktera na procese demokratizacije država Zapadnoga Balkana s posebnim osvrtom na Hrvatsku. Međunarodne studije 13(1): 9−31Popović, Petar i Todorović, Nebojša (2021). Balkanske dileme: između velikodržavnog projekta i europskih integracija. Političke analize 10(39): 3−10Rendić, Andrej (2022). Vanjskopolitičko pozicioniranje Republike Hrvatske kao nove članice Europske unije 2013. – 2018. (Disertacija). Zadar: Sveučilište u ZadruSmith, N. R., Marković Khaze, N., & Kovačević, M. (2021). The EU’s stability-democracy dilemma in the context of the problematic accession of the Western Balkan states. Journal of Contemporary European Studies, 29(2), 169-183.Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. Narodne novine. 73/2017 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017\_07\_73\_1772.htmlTatalović, S. (2013). Etnički odnosi i sigurnost na Zapadnom Balkanu. Politički život, 3(9), 15- 23.Tatalović, Siniša (2015). Utjecaj članstva u Europskoj uniji na politiku Republike Hrvatske prema Zapadnom Balkanu. U: Vujačić, Ilija i Beljinac, Nikola (ur.). Nova Evropa i njena periferija (str. 151−163). Beograd: Fakultet političkih naukaTomljanović, Marko (2018). Uključivanje zemalja Zapadnoga Balkana u Europsku uniju – stanje i potencijalni ekonomski učinci. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 24 Tomljanović, Marko (2020). Suvremeni izazovi EU, Republike Hrvatske i zemalja Zapadnoga Balkana. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci |
| **Procjena ukupnih troškova predloženoga istraživanja** *(u eurima)***:** |
| 5.000 EUR |
| **Predloženi izvori financiranja istraživanja:** |
| **Vrsta financiranja** | **Naziv projekta** | **Voditelj projekta** | **Potpis** |
| **Nacionalno****financiranje:** |       |       |       |
| **Međunarodno****financiranje:** |       |       |       |
| **Ostale vrste****projekata:** |       |       |       |
| **Samostalno financiranje:** | 5.000 EUR |
| **Sjednica Etičkog povjerenstva na kojoj je odobren prijedlog istraživanja[[3]](#footnote-3):** |       |
| **Suglasnost predloženog mentora i doktoranda s prijavom nacrta doktorskoga rada** |
| Izjavljujem da sam suglasan s nacrtom koji se prijavljuje. Potpis      *(ime i prezime prvog predloženog mentora)*Potpis      *(ime i prezime drugog predloženog mentora)* Potpis      *(ime i prezime doktoranda)* |
| **IZJAVA** |
| Izjavljujem da nisam prijavio / prijavila doktorski rad s istovjetnom temom na drugome studiju Sveučilišta, odnosno na drugome sveučilištu[[4]](#footnote-4).U Zagrebu,18. travnja 2025.Potpis Petra Jozipović*(mjesto i datum)**(ime i prezime doktoranda)* |

1. Molimo datoteku nazvati: DR.01 – Prezime Ime doktoranda.pdf

Ispunjeni obrazac DR.01 poslati u elektroničkom i tiskanom obliku, potpisan, u nadležnu referadu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Redoslijed navođenja cilja i hipoteza / istraživačkih pitanja ovisi o području istraživanja. [↑](#footnote-ref-2)
3. Navesti samo ako je potrebno. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zanemariti u slučaju dvojnog doktorata (*cotutelle de thèse*). [↑](#footnote-ref-4)