

## تزارشى از كنفرانس بينالمللى آسياى

 مر كزى و قفقازتلاش براى خروج از محاصره جهان عرب و ممانعت از گسترش نفوذ ايران را دنبال مى كند. رابطه اسرائيل
 آذربايجان از طريق خط لوله باكو- تفليس- جيهيان به


 میرود. نكته حايز اهميت در روند روابط روبه كسترش اسرائيل با گَرجستان آن است
 به اوستياى جنوبى ناكَان مقامات اتيات اسرائيل تاكيد كردند كه از فروش تجهيزات نظان نظامى به كَرجستان خوددارى مى كنتند و به نه نوعى همكارى هاى نظامى خود را را با كرجنستان تعليق نمودند. اين اقدام با هدف يروهيز اريز ازي رويارويى با روسيه، ييشگيرى از از ورود بها بها بحران و پذيرش تبعات آن و ايفاى نقش مستقل از جهان غرب از سوى تل آويو صورت كرفت. بازى قفقاز با برد نظامى
 خاور ميانه پايان كرفت اما در اين بازى گرجستان بازنده

بزر گ بود.
جلسه سوم: جمهورى اسالامى ايران و قفقاز: چالشها و فرصتها
مهمترين نكات مطرح شده در اين جلسه به شرح

از ديدكاه مكتب واقعكرايى در روابط بينالملل،


 طريق اتحاد و ائتلافسازیى و با استفاده از تئورى ياديّيىى برقرار مى سازد.
اما مهرمترين پيامد مثبت اين مناقشه براى ايران
مىتواند بهرممندى از مساله انرثى باشد. شكاف بين اين روسيه و ججان غرب و نامن شدن خطن قفقاز مىتواند فرصت مناسبى بران انتقال انرّى بانى با ارويا باشد، مشروط بر اينكه ايران روابط خود با ارويا را بريبود
 جهان غرب (هر چپند موقت) بر روى مساله هستهاي اير ايران و برجستهتر شدن جايكاه ايران در ترانزيت انرّى شاري شده
 اصل تماميت ارضى و استقالال سياسى كشورها و نيز


شانزدهمين كنفرانس بينالمللى آسياى مركزى
 بيامدها« با حضور نمايندكان و كارشناسان مسان مايل سياسى

 V و بر كارشناسان داخلى، صاحبنظرانـانى از ارمنستان، اوكراين، آلمان، ايتالياليا، آمريكا، انغلستان، روسيه، هند، سوئد، تاجيكستان، قرقيزستان، كرجان، ازبكستان، لهستان، ثاين و و تركيه حضور يافتند. در اين كنفرانس در شش جلسه تخصصى به بر برسى ابعاد مناقشه دو كشور كرجستان و و روسيه در آكوست سال ^^•• (مرداد
 حاشيهههاى قابل توجه در اين كنفرانس مى توان به جدال هاى الفظى نمايند إنان روسيه و كرجستان اشاره نمود. با توجه به حضور نگارنده كه با ارايه جاكيده

بحران موجب شد تا موقييت ساكشويلى، رييس جمهور كَرجستان تضعيف شود و شيوه حكومت دارى او سقوط كند. اقتصاد گرجستان كه وابستگى شديد به كمكه هاى
 ريامدهاى جنگ و خروج سرمايه با مشكلات فراوانى

روبهرو خواهد شد.

 أسياى مركزى و قفقاز به شمار میرود. اين وضعيت نشان داد با وجود فروياشى نظام دوقطبى، هنوز همان منا وناسبات و روابط در نظام بينالملل وجود دارد و تنها تفاوت با جنـي سرد، نحوه برخورد با اين بحران بود. همحخنين اين بحران نشاندهنده اطاعاعات ناقص سيستم بينالمللى درباره منطقه قفقاز را به نمايش كذاشت جلسه دوم: اهداف و سياسته انهاى بازيگران اصلى منطقهاى و فرامنطقهاى در قفقاز در مجموع مباحث مطرح شده در اين جلسه مى توان
به نكات زير اشاره نمود.

اسرائيل در مجموعه كشور هاى جنوب شور شوروى سابق كه جممورى هاى آسياى مركزى و قفقاز را شامل مى شود، |هداف و سياستهايیى مانند تنظيم رابطه با روسيه از طريق فقاليت در جمبورىهاى آسياى مركزى و قفقاز،
 جامعه شناختى " در اين كنفرانس شركت نمودي، در در اين نوشتار تلاش مى شود به صورت فشرده به مريه مهمترين مباحث مطرح شده در جلسات تخصصى و نيز برخى حاشيههاى آن پرداخته شود.

## محور ها و جلسات تخصصى كنفر انس

شانز دهمين همايش بينالمللى آسياى مركز انى و قفقاز
صبح سdشنبه پی از سخنرانى دكتر منوپرمر محمدى، معاون آموزش و يثُوهش وزارت امورخارجه و وارايه كزارش از سوى دكتر منوجهر مرادى، رييس مركز مطالعاتلات آسياى مركزى و قفقاز در دفتر مطالاتات سياسى و بين المللى و دبير
 امور خارجه كشورمان آغاز به كار كرد. جلسه اول: ريشهها و ابعاد روياريارويى در

در اين جلسه مباحث مختلفى مطرح شد كه به طور
خلاصه به اين موارد مىتوان اشاره نمود: كرجستان به صورت تصادفى از جانب انب روسيه انتخاب نشده است. بلكه به عنوان كشور هدف و و با اتهام جدا كـرا كردن
 (اليت) روسيه مورد توجه قرار كرفته است. در واقع اقدام روسيه نوعى بيشگيرى از يرداخت هزينههاى سنگينتر

تصريح كرد: در اين جا نماينده كرجستان مى گويد كه روسيه شهروندان كرجى را تحقير كرد اما پا ياسخ من اين



 به عرصه تالاقى و برخورد روسيه و آمر يكاست و آنبها اين افسانه را خيلى دوست دارند، آنها از اين طريق مرين مى إواهند
 با اشاره به عمليات نظامى گرجستان در اوستياى جنوينى اونى، كفت: اوستياى جنوبى مانند اوستياى شمالى بخشى از خاك روسيه است و ما نمىتوانستيه بيبينيم كه كرجى إمىا برادران ما را مى كشند، ما به كرجى ها میا مى كييمه كه نبايد
 كرجستان در پاسخ به اظظهارات نماينده روسيه كفت: اين خطرناك است كه روسيه به دنبال تجزيه و الحاق
 ساختهاند و فكر مى كنند مىتوتواند اين اين افسانه را به واقيتيت تبديل كنند. وى خاطرنشان كرد: اقدام نظامى روسيه در
 آن خارج از منطقه را نيز شامل شد، اقدامى كهي رئى روسها


## جلسه هغتم: امنيت انرثى و سياست خطوط

لوله چس از مناقشه
يكى از يِيامدهاى مهم بحران كرجستان، بها مخاطره افتادن انتقال انرثى عظيم منطقه قفقاز و درياى بانى خزر به بازارهاى جهانى است. خط الون الوله باكو - تفليس - جيهان مهمترين خط لوله ایى است كه به به دليل علي عبور

 ايالات متحده و با هدف منزوى كردن ايران اير كشيده شـي شده است. در خلال بحران اخير، اقتصاد آذربايجان طى سه



 سوآپ نفت در جنوب ) و ونيز خط لوله كاز ناز نابوكو از م مسير تركمنستان - ايران و تركيه و ونيز خط لوله كاز از قزاقستان - تركمنستان - ايران و ديگر خطوط انتر انتقال انرزى در
 جلسه اختتاميه اين كنفرانس عصر روز پهاريارشنبه 1 آبان آNV
 آن آقاى شيخالاسلام، قائم مقام و معاون خاور ميانه وزارت تاريا مور خارجه به جمعبندى نهايیى مطالب ارايهشده يرداختند. شاياين
 فصلنامه مطالعات آسياى مركزى و قفقاز و مجموعه كامل انيل مقالات نيز در يكى مجموعه جداكاكانه توسط دفتر مطالاليات
 و علاقهمندان مسايل آسياى مركزى و قفقاز ر ابه مطالعه آن

آن برسيستم يينالملل عمده و كيفى بود. اما در سطح منطقةاى ييشنهمادهايى برای حلى اين



 ازسوى هيجّ كدام از كشور هايى كها از سوى آن آنكارا بها عنوان شر كتكنندكان روند اجراى اين ابتكار يشيشبينى شده بودند، رد نمىشود، اما در واقع تحليل غير جانبدالدارانه نشان مىدهـدي كه در زير مفهوم يشيشنهادات طرف تركى، عالاقهمندى بها بها برقرارى ثبات و امنيت واقعى در منطقه وجود ندارد. اتفاقى نيست كه سركئى لاوروف ، وزير امورخارجه روسيه اخير انيرا با اشاره به ييشنهادات تركيه در درجه الو اول خاطرينشان كرين كرد كه اجراى آن به طور مستقيم با حل در دريّيرى بين قره بار باغ كوهستانى و آذربايجان ارتباط دارد. بخش ديريكر قضيه نيز


ايران در امور ماوراء قفقاز را اناديده مى كيرند. جلسه ششم: ترتيبات امنيتى در قفقاز: ضرورتها و دورنما از مباحث مطرح در اين جلسه مىتوان به نكات زير |شاره نمود: ساختار امنيتى در قفقاز بسيار يـيحيده است و حضور
 آن افزوده است. بحران اخير موجب تقويت نمهادهاى امنيتى انيانى
 مسايل قومى و وجود دولتهاى خاريا خودخوانده مانند اوستياى جنوبى، آبخازيا، آجاريا و ناكَورنو- قرمباغ در قفقاز جنوبى


 و در درون مرزهاى فدراسيون روسيه بر يپيجيدگى اوضاع
 مسايل داخلى و زيرساختهاي منطقه قفقاز و يرهيز از هر كونه سوءاستفاده از مسايل قومى است. اما يكى از حاشيههاى جلسه ششم، اختلافنظر
 در محكوميت يكديگر استفاده كردند. نخست الكساندر لوكين ريس مركز مطالعات آسياى شرقى روسيها در ياسخ بها اظهارات محقق كرجى كفت: اين سخن كه روسيه از مدتى دريّى
 تجاوز كرجستان غافلكير شد. كرجىها الز از مدتى قبل خود را را براى حمله بها اوستياى جنوبى آماده مى كردند و و در در مناطق
 روسى را به قتل رساند و ما با بعد از آن شاهد قتل عان عام و و كشتار شهروندان روسى بوديم، آنه الز از مامى خواستند دخالت كنيه و روسيه واقعا شوكه شده بود.
وى افزود: من به شما مى گويم كه اگر روسيه وارد عمل نمى شد چهه اتفاقى مى افتاد، در اين صور اوت اوستياى جنوبى از نتشه محو مى شد و نيمى از مردم كشته و و نيمى اونى
 اتفاقى است كه به راحتى رخ مى داد. الكساندر لوكين

كسترش نامنى در مرزهاى شمالى ايران را براى كشورمان به دنبال داشته است. اما در ارزيابى سياست خارجى ايران در منطقه
 ميانجى گرى و حضور فـال ايران در در تحولات قفقان بياز بين سالههاى (991اتا 1994 ميلادى، به تدريج بال با حضور موثر

 كرفت، از نقش آفرينى كشورمان در قفقاز كاز كاسته شد. از از اين رو با در نظر كرفتن اين واقعيت كه متاسفانـانه نقش
 نتشآفرينى جدى مستلزم بازانديشى در رفتارينى هاري ايران در دو دهه اخير خواهد بود، مىتوان از آثار منفى بحران انري

اخير دربلند مدت جلوكيرى كرد.

چشهمانداز صلح و ثبات در قفقاز
در مجموع مباحث مطرح شده در اين جلسه مىتوان
به نكات زير اشاره نمود.
دولتهاى قفقاز به دليل مسايل امنيتى داخلى و وانير
منطقهاى همواره در حالت آمادهباش به به سر می مبرند



 ضعف اقتصادى كشورهايى چچون گرجستان كهي ده در در كنار اقتصاد رسمى، نوعى اقتصاد زيرزمينى و غير شفاف در دال ال فعاليت است كه اين امر موجب گسترش فساد، جرايهم سازمانيافته و نامنى شده اسن است. برای اير حل اين بحران و نيز جلوگيرى از تكرار اين سناريو در مناطق ديكرى ديرى مانند ناكَورنو - قرهباغ بايد به نيازيز هاى اجتماعى و واقين اقتصادى منطقه توجه شود. همحثنين بايد در پارچوب يك يك رويكرد

 ثبات پايدار در قفقاز جنوبى حر كت نمود.
 چس از بحران قفقاز: ديدكَاهها در مورد جنگى سرد جديد
در مجموع مباحث مطرح شده در اين جلسه
مىتوان به نكات زير اشاره نمود:

منازعه 今رجستان در تابستان
در تحولات دوران بعد از جنگّ سرد طولانيانى در سيستم بينالمللى مىاباشد. روابط روسيه و آمريكا، مناسبات روسيه با منطقه قفقاز، واكنش ارويا نساي نسبت بها اين منازيا عها و پيامدهاى استراتزييك و سياسى آن باعث شد كه مفهور جنگَ سرد جديد در ادبيات روابط بينالململ مطرح گَرددر.
 سرد جديدى در روابط بينالملل وجود دارده در در اين امر امر ترديدى نيست كه منازعه كرجستان آلمان آغاز مرحلهاى جديد
 حادثه هر چند در مقياس برخوردهای نظا نظامى و منطقهاى كوچی و زمان بحران هر چند كه كه ولى اثرات كيفى

