**Афганский вопрос в российско-турецких отношениях:   
история и современность**

**Забелич София Сергеевна**

*Студент, 4 курс бакалавриата*

*Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия*

*E–mail: sofiya.zabelich@bk.ru*

Афганская проблема предоставляет собой серьезный вызов для внешнеполитического курса как Российской Федерации, так и Турецкой Республики. Москва исходит из принципа неделимости международной безопасности и признает ситуацию в Афганистане в качестве угрозы своей национальной безопасности, а также интересам государств СНГ и Центральной Азии [1]. Восприимчивость Анкары к судьбе наименее развитых государств, особенно тех, которые являются источниками потенциальных угроз региональной и международной безопасности, позволили ей занять ведущую позицию в глобальной системе сотрудничества.

Проблематика российско-турецких отношений весьма широко рассматривается в отечественной научной литературе (работы В.А. Аваткова, П.В. Шлыкова, И.А., Свистуновой, И.Д. Звягельской и др.). Акцент делается на анализе стратегий безопасности двустороннего сотрудничества, а также на рассмотрение политического диалога, включая встречи на высоком уровне и более узкие контакты. Советский и российский фактор двусторонних отношений отражен в работах В.Г. Коргуна, Ю.П. Лалетина, В.Н. Пластуна и др.

В западной научной литературе преобладает описательный подход к рассматриваемой проблеме. Отмечаются попытки комплексного анализа на фоне сохранения в Афганистане миссии НАТО, однако в качестве методологии в большинстве случаев присутствует исключительно прикладной политологический анализ, который не учитывает исторического контекста ситуации, внутриафганских реалий, а также фактора полиэтничности в политике.

Ключевым методом исследования является метод синтеза, при применении которого возможно сопоставление взаимодействия России и Турции, исходя из влияния афганской повестки на последних. Однако для анализа внутриполитической обстановки в Афганистане данного метода недостаточно, поэтому целесообразно использование одновременно и институционального подхода для рассмотрения деятельности формальных и неформальных институтов. К числу последних, применительно к реалиям Афганистана, относятся разные группы интересов, институт полевых командиров и клановые или племенные структуры. Бихевиоралистская модель, смыкающася с политической психологией, также полезна для анализа внутриполитической обстановки Афганистана, где сохраняется родоплеменная система правления и приоритет этнического происхождения, влияющие на выдвижение и рекрутирование политических элит. Эта модель необходима для выявления на поведенческом уровне мотивировки принятия элитами политических решений.

Стоит отметить, что исследований относительно влияния афганского фактора на российско-турецкую модель развития отношений не проводилось. Но, с приходом в августе 2021 г. ультраправого религиозно-политического движения «Талибан» *(запрещено в РФ)* к власти, проведение данной аналитической работы имеет исключительную важность в контексте обострения ряда вызовов международной безопасности.

Афганский вопрос является одним из перспективных столпов российско-турецких отношений. Взаимодействие по афганской повестке станет стимулом для России изменить свое восприятие и отношение к Турции как части НАТО, что, в свою очередь, положительно повлияет на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Несомненным преимуществом Анкары является отсутствие общих границ с Афганистаном, а также конфессиональная и историческая близость, что позволяет Турецкой Республике держать в своих руках рычаги для успешного нивелирования афганского кризиса. Данное урегулирование возможно лишь только при соблюдении политических установок, выдвигаемых Россией, где афганское правительство сможет получить официальное признание и наладить добрососедские отношения со странами Центральной Азии. Вопросу двустороннего взаимодействия лишь не хватает практической реализации, так как для качественных изменений по вопросу афганской проблемы необходимо должное доверие между контрагентами и политическая воля обеих сторон.

**Источники и литература**

1. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 31 марта 2023 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mid.ru/ru/foreign\_policy/official\_documents/1860586/(дата обращения 05.02.2023 г.).
2. Türkiye’s Perspectives and Policies on Security Issues. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [**https://www.mfa.gov.tr/**](https://www.mfa.gov.tr/i)(дата обращения 05.02.2023 г.).
3. Звягельская И., Кожанов Н., Свистунова И., Сурков Н. Государства Ближнего Востока в поисках внешнеполитической идентичности. // Мировая экономика и международные отношения, 2019, № 9, сс. 93-103.
4. Davutoğlu A. Stratejik Derinlik: Turkiye’nin Uluslararası Konumu*.* İstanbul, 2010.
5. Critical readings of Turkey’s Foreign Policy. Ed. Erdoğan B., Hisarlıoğlu F. Palgrave Macmillan. 2022.