**Внешняя политика США в отношении Ирана: от Дональда Трампа к Дональду Трампу**

***Шарифзода Мехрзод Нуриддин***

Аспирант

Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: mehr93@mail.ru

В 2017 году вступив в должность президента США Дональд Трамп хотел быстрых и запоминающихся побед, чтобы получить президентское кресло во второй раз. Ближний Восток стал местом реализации амбиций Дональда Трампа. В мае 2018 года после 3 лет с момента подписания соглашения по иранской ядерной программе США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). На первый взгляд, одной из причин выхода США из СВПД было желание Дональда Трампа сдержать своё предвыборное обещание. С другой стороны, ядерная сделка критиковалась главными союзниками США на Ближнем Востоке – Саудовской Аравией и Израилем.

Политический режим Ирана администрация Дональда Трампа сравнивала с коррумпированной диктатурой, обвиняя Тегеран в нарушении прав иранцев. Так, бывший госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что «стоит только гражданам [*Исламской Республики Иран*] высказать свою позицию, как их начинает активно давить молот режима» [2]. Проблему нарушения прав иранцев администрация Трампа хотела решить с помощью санкций. Бывший специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук считал, что санкции будут оказывать «максимальное давление на режим, пока он не решит изменить свое поведение» [1].

Администрация Дональда Трампа обвиняла Тегеран в финансировании военизированных группировок в Ливане, Ираке, Йемене, Палестине и считала Иран главной преградой на пути урегулирования палестино-израильского конфликта. Дональд Трамп безуспешно попытался разрешить палестино-израильский конфликт, предложив план по взаимному признанию Палестины и Израиля («Сделку века»). Заключение «сделки века» позволило бы лишить ХАМАС иранской поддержки и уменьшить влияние Тегерана на Ближнем Востоке.

Другим камнем преткновения в отношениях Вашингтона и Тегерана на Ближнем Востоке было стремление США вытеснить Иран из Сирии, которая служила транспортным коридором для снабжения «Хезболлы» иранским оружием. Вытеснение Ирана из Сирии позволило бы США не только снизить угрозу со стороны «Хезболлы» в адрес Израиля, но и серьезно ослабить иранскую «ось сопротивления» на Ближнем Востоке.

Первый президентский срок Дональда Трампа закончился выходом США из ядерного соглашения с Ираном, включением КСИР в список террористических организаций, убийством командующего элитным отрядом «Кудс» КСИР Касема Сулеймани, обменом военными ударами между Вашингтоном и Тегераном в Ираке и введением дополнительных санкций в отношении Ирана. В ответ на действия США Иран приступил к наращиванию темпов производства обогащенного урана.

Администрация Джо Байдена неоднократно пыталась заставить Иран вернуться к ядерной сделке. Иран в свою очередь для возобновления ядерной сделки требовал снятия санкций, которые нанесли значительный ущерб иранской экономике. Ущерб иранской экономике от санкций президент Ирана Масуд Пезешкиан оценивает в сотни миллиардов долларов США [4]. Кроме снятия санкций, Тегеран требовал от Вашингтона исключить КСИР из американского списка террористических организаций. Нежелание США идти на компромисс привело к увеличению Ираном запасов обогащенного урана, что не осталось без внимания администрации Джо Байдена. В марте 2024 года на заседании Совета управляющих МАГАТЭ США призвали Иран «полностью, не частично, разубожить свои запасы 60-процентного урана и полностью прекратить производство урана, обогащаемого до 60%» [5].

Джо Байден, как и Дональд Трамп, неоднократно критиковал Тегеран за нарушение прав человека. В годовщину смерти иранской активистки Махсы Амини администрация Байдена ввела санкции против 29 иранских физических и юридических лиц. Введение санкций Вашингтон считал подтверждением поддержки иранского народа и его основных прав [3].

США при администрации Байдена продолжили курс на укрепление сотрудничества с Израилем. Администрация Байдена активно поддерживала военную операцию «Железные мечи» и оказывала помощь Израилю в противостоянии Ирану, «Хезболле» и хуситам. Джо Байден, как и Дональд Трамп хотел ослабить влияние Ирана на Ближнем Востоке. Иран с точки зрения США представлял угрозу не только Израилю, но и геополитической стратегии Вашингтона на Ближнем Востоке. После нападения ХАМАС на Израиль Вашингтон заморозил $6 млрд, к которым Иран должен был получить доступ взамен на освобождение пяти граждан США.

Период президентства Джо Байдена не привел к положительным изменениям в американо-иранских отношениях. Более того, Джо Байден сохранил наследие Дональда Трампа – антииранские санкции не были отменены, КСИР не был исключен из американского списка террористических организаций, ядерная сделка не возобновилась.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп уже подписал указ о возобновлении политики «максимального давления» на Иран. При этом по словам самого Дональда Трампа, он нацелен на заключение новой ядерной сделки с Ираном. Следует отметить, что ситуация на Ближнем Востоке складывается в пользу США. Это обусловлено нарушением целостности «оси сопротивления» – падением режима Башара Асада, ослаблением «Хезболлы» и ХАМАС. Падение режима Башара Асада привело к потере транспортного коридора для снабжения «Хезболлы» иранским оружием. Сложившиеся обстоятельства открывают новые перспективы и возможности для осуществления внешней политики США в отношении Ирана

Список источников

1. Помогая иранцам «вернуть основные права человека». [Электронный ресурс] / Посольство и консульства США в Российской Федерации: официальный сайт. – Доступно: https://clck.ru/3GgA5a (дата обращения: 10.02.2025).

2. США поддерживают народ Ирана. [Электронный ресурс] / ShareAmerica: официальный сайт. – Доступно: https://clck.ru/3CyK3L (дата обращения: 10.02.2025).

3. Ambassador Linda Thomas-Greenfield's statement on the occasion of the death anniversary of Mahsa Amini. [Electronic resource] / Virtual Embassy of the United States of America in Iran: official website. – Available at: https://clck.ru/3GgA5T (accessed 01 March 2025).

4. My message to the new world. [Electronic resource] / Tehran Times: official website. – Available at: https://clck.ru/3GgA4s (accessed 01 March 2025).

5. U.S. Statement – Agenda Item 5 – IAEA Board of Governors Meeting – March 2024. [Electronic resource] / U.S. Mission to International Organizations in Vienna: official website. – Available at: https://clck.ru/3GgA5F (accessed 01 March 2025).