**Вызовы для внешней политики Ирана в контексте свержения Башара Асада**

**Локтева В.Д.**

**Студент**

**Московский городской университет управления Правительства Москвы им. Ю.М. Лужкова,**

**Международные отношения, г. Москва, Россия**

**E-mail:** **vasilisalokteva@mail.ru**

8 декабря 2024 года вооруженные формирования «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещенная в РФ) завершили свое наступление, начатое 27 ноября, взятием Дамаска и объявлением о свержении президента Башар Асада, находившимся у власти в Сирии с 2000 года. Эти события во многом актуализируют изучение тематики регионального равновесия в новых условиях, поскольку смена власти в Сирии значительно повлияет на трансформацию геополитического ландшафта региона Ближнего и Среднего Востока.

Одной из стран, для которой свержение лояльного ей режима Б. Асада привело к возникновению новых внешнеполитических вызовов, является Иран. Изучение этих вызовов обладает исследовательской новизной, поскольку происходящие события еще не получили комплексной оценки в научном дискурсе.

На взгляд автора, падение режима Б. Асада генерирует ряд вызовов для внешней политики Ирана, реагирование на которых может привести к усложнению геополитической обстановки в регионе. В этом контексте автор выделяет три больших вызова для внешней политики Ирана.

*Во-первых*, переворот в Сирии привел к ослаблению т.н. «оси сопротивления» – неофициального регионального союза, состоящего из Ирана, Сирии, Ирака и Ливана, и основными целями которого являются противостояние Израилю, противодействие влиянию западных сил (США, НАТО), а также борьба с радикальными исламистскими группировками. Данный союз, в котором Иран занимает центральное положение, – одно из важнейших направлений региональной политики страны. Сирии в этой «оси сопротивления» принадлежала важная роль, поскольку ее иранцы называют «золотым кольцом цепи сопротивления Израилю» [4]. Главная роль Сирии заключалась в снабжении важнейшего политического союзника Ирана «Хезболлы» в Ливане военной и экономической поддержкой. Смена власти в Сирии нарушила эти логистические маршруты, фактически отрезав «Хезболлу» от Ирана, что в свою очередь скажется на боеспособности данной группировки и возможности Ирана продвигать свои интересы через нее в будущем [3].

*Во-вторых*, ситуацией в Сирии незамедлительно успели воспользоваться Израиль и Турция. Падение Дамаска позволило израильской армии значительно расширить оккупацию сирийских территорий, особенно в буферной зоне Голанских высот, что еще больше ограничило влияние Ирана в регионе, ведь, как известно, борьба за Голаны — это часть большой игры за влияние и доминирование на Ближнем Востоке. Кроме того, израильские военно-воздушные и военно-морские силы нанесли многочисленные удары по сирийским базам, портам и инфраструктуре. Турция, будучи одним из основных бенефициаров сирийского переворота, также оказалась в выигрыше от свержения Б. Асада, поскольку среди захвативших власть в Сирии повстанцев много протурецких группировок [2]. Участие Турции в осуществлении переворота в Сирии также следует рассматривать сквозь призму идеи «Великого Турана», которая предусматривает включение в него северных провинций Сирии, прежде всего таких как Идлиб, Алеппо, Ракка, Хасеке, отдельные части которых были оккупированы в ходе операций турецкой армии в период 2016-2019 гг. [5].

*В-третьих*, по мнению автора, еще одним вызовом для внешней политики Ирана станет курдский вопрос, являющийся своеобразным инструментом Ирана и Турции в политическом противостоянии и борьбе за влияние в регионе. Наиболее влиятельными партиями Курдского автономного района (автономия в составе Ирака, граничащая с Сирией, Ираном и Турцией) являются Демократическая партия Курдистана (ДПК), поддерживаемая Турцией, и Патриотический союз Курдистана (ПКС), состоящий в альянсе с Рабочей партией Курдистана (РПК), поддерживаемые Ираном. Последние две партии в свою очередь тесно связаны с Сирийскими демократическими силами (СДС), контролирующими северо-восток Сирии, и которые Турция воспринимает как угрозу. После событий декабря 2024 года влияние альянса РПК и ПСК в Сирии заметно снизилось, и, наоборот, резко возросло влияние ДПК, что является фактором ухудшения позиций Ирана и усиления Турции соответственно. Эти тенденции во многом подрывают иранский «шиитский полумесяц» - геополитический термин, обозначающий регион распространения шиизма на Ближнем Востоке, в состав которого входят Сирия, Ирак, Ливан и сам Иран. В арабском мире в «шиитском полумесяце» традиционно видят иранский региональный проект по расширению своей сферы влияния в регионе [6]. В связи с этим Тегеран, вероятнее всего, попытается оказать поддержку РПК и ПСК. Противоречия Турции и Ирана, а также их разновекторная политика в отношении курдских движений и их поддержки создает условия для межкурдской борьбы, в связи с чем Иракский Курдистан может стать ареной прямого регионального конфликта Ирана и Турции посредством их курдских союзников [1].

Резюмируя вышесказанное, автор делает вывод, что свержение Б. Асада в 2024 году стало серьезным фактором дестабилизации всего региона, бросив вызов, в частности, Ирану – крупному игроку на Ближнем и Среднем Востоке. Представляется, что «новая» Сирия, возможно, не только перестанет играть роли в уже упомянутой «оси сопротивления», но и станет недружественным государством в отношении Ирана и ливанской «Хезболлы».

**Литература**

1. Абдулкарим Ф. Курдский вопрос: беспорядки в Сирии и будущее Иракского Курдистана // РСМД. 2025. URL: <https://russiancouncil.ru/amp/analytics-and-comments/columns/middle-east/kurdskiy-vopros-besporyadki-v-sirii-i-budushchee-irakskogo-kurdistana/> (дата обращения: 26.02.2025).

2. Гасанов К. Сохранит ли Турция своё влияние в Сирии? // Валдай. 2025. URL: <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sokhranit-li-turtsiya-svoye-vliyanie-v-sirii/> (дата обращения: 26.02.2025).

3. Нури А. Десять причин, по которым Иран не всё потерял в Сирии // Валдай. 2024. URL: <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/desyat-prichin-po-kotorym-iran-ne-vsye-poteryal/> (дата обращения: 26.02.2025).

4. Ось сопротивления // Иран-1979. 2020. URL: <https://iran1979.ru/os-soprotivleniya/> (дата обращения: 26.02.2025).

5. Перспективы Сирии – «Великий Туран» или «Великий Израиль» // Восточная трибуна. 2025. URL: <https://ot-portal.com/analytics/perspektivy-sirii-velikiy-turan-ili-velikiy-izrail/> (дата обращения: 26.02.2025).

6. Хазанов А. М., Гасратян С. М. Роль «шиитского полумесяца» в нынешней ситуации на ближнем востоке (2000-2020) // Россия и мусульманский мир. 2021. №4 (322). С.111-119.