Ивашова Анастасия Алексеевна

Соискатель Кафедры прикладного анализа

международных проблем МГИМО МИД России

**Новый механизм регионального взаимодействия в зоне Каспия**

Мировой политический кризис, с которым мы столкнулись сегодня, является лишь очередным закономерным периодом форматирования системы международных отношений. Под «форматированием» предлагается понимать изменение соотношения объемов влияния основных игроков на международной арене. Индикатором степени напряжения международной системы с 2011 году служили события в Сирии. Российская позиция в отношении режима Башара Асада выглядит довольно жесткой. Помимо причин геополитического порядка, здесь наблюдается нежелание Москвы способствовать появлению серьезного конкурента «Газпрома» - Саудовская Аравия и Катар давно вынашивают планы строительства трубопровода, который должен соединить регион Персидского залива со Средиземноморьем. Трубопровод должен пройти по территории Сирии. Сдача Россией режима Асада приведет, естественно, к резкому обострению российско-иранских отношений, что в свете многочисленных совместных энергетических и др. проектов видится неприемлемым, а также приведет к дестабилизации ситуации в зоне Каспия.

Понятие «зона Каспия» носит выраженный геополитический характер, и включает в себя группу государств-экспортеров углеводородных ресурсов, совокупная доля запасов которых составляет 6-7% от общемировых. Эти страны объединяет не только статус поставщиков энергоносителей, но и являющаяся прямым следствием данного факта нефтеэтатистская модель развития экономики и ресурс-ориентированный внешнеполитический курс. Дополняют эту группу также государства-транзитеры и потенциальные транзитеры нефти и газа.

Российские интересы сталкиваются здесь с интересами Соединенных Штатов. Итак, в процессе анализа политико-энергетической обстановки в зоне Каспия, предлагается взять во внимание два страновых «кольца»: первое – государства, имеющие непосредственный выход к каспийскому морю и предъявляющие права собственности на шельфовые запасы углеводородов: (с запада на восток) Россия, Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан; и второе – государства, граничащие с «каспийской пятеркой», также являющиеся экспортерами и/или транзитерами (фактическими и потенциальными) углеводородов: Киргизстан, Таджикистан, Афганистан, Ирак, Турция. Однако полной картины событий не получится без учета Сирии. Следовательно, возможно условно включить Сирию во второе, внешнее «кольцо». В этом секторе должен быть рассмотрен и террористическая организация ИГ в качестве непосредственной военной угрозы и как один из факторов высокой волатильности цен на нефть.

Подобная классификация государств, геополитически относящихся к зоне Каспия предложена в контексте концепции «системной войны» с целью выявить механизм и характер взаимодействия акторов данной региональной системы по вопросам энергообеспечения и энергобезопасности, а также проследить как их различные решения влияют на глобальную систему международных отношений.