**Ҷавобҳои саволномаҳои имтиҳони давлатӣ барои донишҷуёни курси 4, ихтисоси 1-230101**

|  |
| --- |
| 1. **«Баҳори араб» ва таъсири он ба муносибатҳои байналмилалӣ дар Африқои Шимолӣ**   Вазъи кунунии кишварҳои арабӣ на танҳо кишварҳои ҳамсоя, балки тамоми ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. Воқеаҳои охири Ховари Миёна ва дар арсаи сиёсӣ пайдо шудани ҳаракатҳои ифротгарои динӣ, ба монанди «Давлати исломии Ироқу Шом», ки ба қатлу куштори мардуми бегуноҳ ва харобу вайрон кардани шаҳру деҳот даст зада истодаанд, як вазъи номуайяни сиёсиро ба вуҷуд овардааст. Албатта, идеяи бунёди як давлати дорои низоми динӣ бе назардошти вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварҳои мустақили арабӣ, ки дорои фарҳангу анъанаҳои хоси қавмию миллии худанд, ғайриимкон аст. Вале саркардагони ин ҳаракатҳо ҳамаи масъалаҳои меҳвариро нодида гирифта, кӯшиши бо зӯр ва истибдод бунёд кардани чунин як давлатеро доранд.  Баҳори Арабӣ, ки ғарбиҳо ба он унвони «ренесонси шарқ» низ ёд мекунанд, дар ҳақиқат вокуниши инқилобии ҷаҳони Араб алайҳи ҳукуматҳои диктотур ва бутҳои мустабиди секулар буд, ки мавҷи туфони қиёмҳо ва тазоҳуроти милионии мардум дар майдонҳо ва роҳҳои ин кишварҳо, бисоти ҳукуматҳои секулариро ба чолиш кашида  ва тавонистааст ба ҳаёти тақрибан чандин даҳаи ин низомҳои худкома дар чандин кишвар поён дода ва низомҳои кишварро ба иродаи мардумӣ бисупорад, то мардум худ байни ҷараёнҳо ва аҳзоби мухталиф озодона интихоб намоянд.  **Таҳаввулоти сиёсӣ дар кишварҳои арабии Ховари Миёна, ки боиси сарнагунии режимҳои диктатурии Тунис ва Миср, ҷанги дохилӣ дар Либя, нооромиҳо дар Яман, Баҳрайн, Урдун ва Сурия шуд ба гунаҳои мухталиф таъбир мешавад. Дар солҳои ахир хезиши исломй дар чахони Ислом,ки аз Тунис оғоз ва дар Миср, Яман, Баҳрайн ва Либя дунбол мешавад, дунёи ғарб бахусус Амрикоро дубора мутаваччехи кудрати нарми љахони ислом карда ва онҳоро аз эҳтимоли вуқуи инқилоби исломӣ дар кишвархои арабӣ нигарон намудааст. Бо вучуди ин ки дастгоҳҳои таблиѓотии ғарб бо истифода аз қудрати нарми худ, ки иборат аз унсури расона, фановарии иртиботот ва амалиёти равонӣ мебошад эътиқодоти мусулмонон, ваҳдати љаҳони ислом ва бедории исломиро нишона гирифтаанд, аммо бешубҳа хезише, ки љаҳони арабро дарбар гирифта ба таҳаввули бунёдин дар минтақаи Ховари миёна мунтахӣ хохад шуд, тахаввуле, ки ислом харфи аввалро дар он хохад зад. Аз суи дигар имруз ба далели тахаввулоти минтақа ва сарнагунии режимхои иқтидоргаро шохиди барчаста шудани муковимати Фаластин ва тахаввулоти мусбат дар масири озодии ин сарзамин ҳастем ва бовари ин мавзуъ, ки режими саҳюнистӣ аз байн рафтанӣ аст, бештар шудааст. Ҳатто Амрико ба унвони хомии аслии режими ишѓолгар, дар ҳолати таѓири руйкард аст, чаро, ки муқовимат дар баробари иродаи миллатҳоро бисёр душвор мебинад ва дере нахохад поид, ки бузургтарин баранда дар таҳаввулоти кунунӣ, љаҳони ислом ва бозандаи аслӣ режими сахюнистӣхоҳадбуд.** |
| 1. **Навъҳои манфиатҳои миллӣ–давлатӣ ва таснифоти онҳо: бунёдӣ, асосӣ, дуюмдараља**   Категорияи манфиатҳои миллӣ, ки ба луғати иҷтимоию сиёсии мо устуворона ворид шудааст, дар назарияи иҷтимоию сиёсӣ ҳамчунон баҳсбарангез боқӣ мемонад. Мураккабии таҳлил дар ин ҷо пеш аз ҳама аз он вобаста аст, ки тафсири мафҳуми "манфиати миллӣ" муносибати идеологии худи таҳлилгар, ақидаҳои ӯро дар бораи раванди сиёсии байналмилалӣ инъикос мекунад. Мушкилоти манфиати миллӣ диққати бисёр мутафаккиронро аз замони Н.Макиавелли ва Д.Юм ба худ ҷалб кард, аммо ҳамчун категорияи асосӣ онро асосан намояндагони мактаби реализми сиёсӣ истифода бурда, онро бо мафҳуми "қудрат" (қудрат) -и давлат дар арсаи байналмилалӣ алоқаманд медонанд.  Давлате, ки ба муносибатҳои байналмилалӣ ворид мешавад, ба мисли як шахс, ҳадафҳои сиёсати хориҷии худро дар асоси идеал ва манфиатҳои шахсии худ месозад. Идеал ҳадафҳои ахлоқиро, ки аслан ҳудуд надоранд, авлавият медиҳад. Ва манфиати миллӣ ҳамеша ғаразнок аст. Идеал арзишҳои ҷомеаи муайянро инъикос мекунад, ки масалан, як қудрати бузург мехоҳад бо исрори масеҳӣ ба дигар давлатҳо паҳн шавад. Ин нақшест, ки шиорҳои "арзишҳои умумиинсонӣ", "ҷомеаи ҷаҳонӣ" ва дигарон имрӯз иҷро мекунанд. Инро С.Хантингтон дар асари худ «Бархӯрди тамаддунҳо» қайд кардааст: «Худи ифодаи «ҷомеаи ҷаҳонӣ» ба эвфемизм табдил ёфтааст, ки ибораи «ҷаҳони озод»-ро иваз мекунад. Он барои додани қонунияти ҷаҳонӣ ба амалҳое, ки манфиатҳои кишварҳои Ғарбро инъикос мекунанд, таҳия шудааст». Ғаму ғусса, вақте ки давлат сиёсати хориҷии худро танҳо дар асоси идеал месозад, ки дар натиҷа воқеият муқовимат мекунад, исён мекунад, ниятҳои некро ба таври шинохтанашаванда таҳриф мекунад.  Манфиатҳои миллӣ маҷмӯи эҳтиёҷоти тасодуфӣ муайяншуда ва арзишҳои ҷудонашавандаи ҷомеаи таърихан ташаккулёфтаи иҷтимоӣ мебошанд, ки бо робитаҳои иҷтимоиву фарҳангӣ муттаҳид шуда, дар давлат ташкил карда шудаанд. Қаноатмандӣ ва ҳимояи онҳо барои мавҷудият ва рушди ояндаи давлат объективан зарур аст ва танҳо бо саъйи муштараки бошууронаи аъзои ҷомеа комилан имконпазир аст.  Манфиатҳои миллӣ дар ҷараёни раванди таърихӣ ташаккул меёбанд, ки манфиатҳои гуногуни хусусӣ бо ҳам мутақобила мекунанд. Вақте ки ҷомеаи шаҳрвандӣ ба камол мерасад ва ба дараҷаи муайяни камолот мерасад, системаи ҷудонашавандаи «давлати миллӣ» ба вуҷуд меояд, ки дар доираи он механизмҳои тавозуни манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ таҳия карда мешаванд. Дар ин ҳолат, манфиатҳои миллӣ ба таври органикӣ манфиатҳои давлатро дар бар мегиранд. Баръакс, бо заъф ва рушд накардани ҷомеаи шаҳрвандӣ аксар вақт манфиатҳои миллӣ бо манфиатҳои бюрократияи давлатӣ иваз карда мешаванд.  Заминаҳои муҳимтарин барои тавсифи манфиатҳои миллӣ ин самт, дараҷаи собит ва аҳамият, соҳаи ҳаёти миллат, сатҳи эъломия ва усули татбиқи онҳост.  Дар робита бо диққат, манфиатҳои миллӣ метавонанд дохилӣ ва хориҷӣ бошанд. Манфиатҳои дохилӣ бо ҳифзи пояҳои низоми иҷтимоӣ, фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди устувори иқтисодии давлат ва таъмини пешрафти ҷомеа, афзоиши нерӯи фарҳангӣ ва маънавии он алоқаманданд. Манфиатҳои беруна асосан бо маҷмӯи омилҳои ҳарбӣ-сиёсӣ, иқтисодии хориҷӣ ва идеологӣ-иҷтимоӣ, инчунин бо шароити ҳамкориҳои байналмилалӣ, ки мавқеи кишварро дар ҷаҳон, амнияти беруна ва имконияти эҳтимолии бунёди муносибатҳои онро муайян мекунанд, алоқаманд мебошанд. бо дигар иштирокчиёни раванди сиёсии ҷаҳонӣ дар заминаи барои худ фоидаовар ...  Фарқ кардани манфиатҳои миллӣ вобаста аз дараҷаи устувории онҳо ба мо имкон медиҳад, ки дар бораи мавҷудияти манфиатҳои доимӣ сухан ронем, ки татбиқи онҳо барои нигоҳ доштани устувории фаъолият ва рушди кишвар ҳамчун як организмҳои мураккаби сохторӣ ва муваққатӣ (тағирёбанда) манфиатҳои миллие, ки дар натиҷаи вокуниш ба мисли баъзе равандҳои дохили система ва ба ин ё он таъсири муҳити беруна ба миён меоянд.  Вобаста аз дараҷаи аҳамият дар низоми манфиатҳои миллӣ, шахсони ҳаётӣ (таҳҷоӣ) -ро ҷудо кардан мумкин аст, ки дар татбиқи онҳо ҳуввияти миллӣ ва худи мавҷудияти мардум, тамомият ва дахлнопазирии қаламрави истиқомати онҳо ва ғайра муҳим. Набудани комили татбиқ ё танҳо қисман амалисозии манфиатҳои канории (дуюмдараҷаи) миллӣ метавонад оқибатҳои камтар барои кишварро ба бор орад, аммо ҷамъ шудани мушкилот дар ин самт метавонад таҳдидҳои ҷиддиеро ба рушди миллӣ низ ба бор орад.  Хусусияти дигари манфиатҳои миллӣ сатҳест, ки онҳо чунин эълон карда мешаванд. Манфиатҳои миллие, ки дар сатҳи давлатӣ эълон мешаванд, дар конститутсия, қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тасдиқ карда мешаванд; дар консепсияҳои рушди миллӣ ва амнияти миллӣ, стратегияи сиёсати хориҷии давлат ва дигар таълимотҳои миллӣ инъикос меёбанд. Дар сатҳи ғайридавлатӣ манфиатҳои миллӣ дар ҳуҷҷатҳои барномавии ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки аз ҷониби роҳбарони афкори ҷамъиятӣ, намояндагони ҷомеаи илмӣ, ВАО ва ғайра таҳия шудаанд, эълон карда мешаванд.  Мувофиқи усулҳои асосии татбиқ, манфиатҳои миллиро дар шакли умумитарин метавон ба манфиатҳои сулҳомез ва бо зӯрӣ тақсим кард. Усулҳои сулҳомези амалисозии манфиатҳои миллӣ талошҳо барои таъсиси каналҳои дипломатӣ, ҷустуҷӯи созишҳо тавассути раванди гуфтушунид, густариш ва амиқ кардани ҳамкориҳои байнидавлатӣ ва байналмилалӣ ва ғайра мебошанд. Амалисозии манфиатҳои миллӣ бо истифода аз зӯр маънои таҳдид ё истифодаи зӯроварии мусаллаҳро дорад - ҳамчун маҳдуд, ва миқёси васеъ, бо истифода аз тамоми қувва ва воситаҳои дар ихтиёри давлат буда.  Мо метавонем дар бораи ҳадди аққал панҷ хусусияти муҳимтарин, ки моҳияти манфиатҳои миллиро ифшо мекунанд, сухан ронем. Онҳо пайдарҳамӣ, сабаб, огоҳӣ, интегратсия ва вобастагӣ ба заминаи таърихӣ мебошанд.  Мувофиқати манфиатҳои миллӣ дар он аст, ки онҳо унсурҳои системаи мураккаб ва бисёрзина буда, ба таври органикӣ ба ҳам алоқаманданд ва аз рӯи қонунҳои умумӣ амал мекунанд. Ҳангоми ҳамкории доимӣ бо якдигар, онҳо якпорчагӣ ва тобеияти сохториро ошкор месозанд, ки дар байни дигар чизҳо мавҷуд будани алоқаҳои функсионалии ҳамоҳангиро дар системаи манфиатҳои миллӣ пешбинӣ мекунанд (мувофиқат кардани манфиатҳои гуногун, аз ҷумла мувофиқат накардани манфиатҳо дар сохтори ягонаи ҷудонашаванда) ва тобеият (мусоидат ба муайян кардани афзалиятҳо, мустақиман ба шароити мушаххаси мавҷудият ва рушди миллат).  Манфиатҳои миллӣ бо сабабҳои мухталиф аз ҷониби маҷмӯи омилҳои гуногун муайян карда мешаванд, ки калидии онҳо инҳоянд: мавқеи фазоӣ ва ҷуғрофӣ, мавҷудияти ашёи хом, таркиби миқдорӣ ва сифатии аҳолӣ, сатҳи рушди иқтисодӣ, мавҷудияти таҳдидҳои берунӣ ва дохилӣ, хусусияти сохтори дохилӣ ва ғайра. Ба ибораи дигар, манфиатҳои миллӣ бо параметрҳои асосии рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ, техникӣ, фарҳангӣ ва маънавии кишвар пайванди ногусастанӣ доранд ва инчунин бо сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ муайян карда мешаванд воқеиятҳое, ки дар он ҷойгир аст.  Саввумин хусусияти муҳимтарини манфиатҳои миллӣ огоҳии онҳост. Қобилияти фаҳмидан ва ба таври возеҳ ифода кардани манфиатҳои миллӣ ба мо имкон медиҳад, ки давлатдориро аз авантюризми сиёсӣ ва хидмати ғаразнок ба манфиатҳои гурӯҳи танги одамон фарқ кунем. Манфиатҳои миллӣ як навъ як "амри категорияи", як меъёри аз як тараф, он чизи мувофиқ ва аз тарафи дигар, чӣ дар назарияи сиёсӣ ва чӣ дар амалияи сиёсӣ ҷоиз шуда истодаанд. |
| 1. **Субъектҳои асосии муносибатҳои байналмилалӣ дар асри ХХI**   Давлат ҷузъи асосии ҳама чизи байналмилалӣ шудааст, зеро бе давлат низ муносибатҳои байналмилалӣ вуҷуд надоранд. Модели вестфалии ҷаҳон ва тағиротҳои минбаъдаи он давлатмеҳвар буданд: давлат ҳамчун як иштирокчии ягонаи муносибатҳои байналмилалӣ эътироф карда шуд, ки дарвоқеъ онҳо байнидавлатӣ дарк карда шуданд; принсипи соҳибихтиёрии давлатӣ асосӣ буд. Таъсиси давлат як ҳодисаи хеле нодир аст. Омезиши беназири шароит ва омилҳои муттаҳидсозии гурӯҳҳои иҷтимоӣ ба давлат лозим аст. Инро Арасту таъкид карда, давлатро ҳамчун иттиҳоди одамони озод барои манфиати умум муайян кардааст. Воқеан, аксар вақт шумо наметавонед ҳукуматеро пайдо кунед, ки ба манфиати шаҳрвандонаш амал мекунад ва аз қудрати худ барои ҳимояи онҳо истифода барад, на ба онҳо фишор орад. Давомнокии мавҷудияти он мустақиман ба дараҷаи қонунияти ҳокимияти давлатӣ вобаста буд. Аксар вақт на давлатҳо, балки ҷомеаҳои фарҳангию ҷуғрофӣ - кишварҳо сохта мешаванд. Кишварҳо аксар вақт ба доми актерҳои пурқудрат - давлатҳо меафтанд. Он гоҳ намунаи ғамангези халқҳои аз ҳам ҷудо ва ҳатто миллатҳо мавҷуд аст. Ҳамин тавр, дар тамоми асри 19 Лаҳистон як кишвари таъсисёфта буд, аммо дар байни якчанд давлатҳои Аврупо тақсим карда шуд.  Имконоти зерин барои таносуби давлатҳо ва кишварҳо имконпазиранд:  1) давлат як кишвар ва якчанд ҷамоаҳои фарҳангию ҷуғрофиро (қаламравҳои этникиро) дар бар мегирад, ки ҳанӯз кишварҳо нашудаанд ё умуман чунин дурнамо надоранд;  2) давлат якчанд кишварро дар бар мегирад. Одатан, як давлати пешрафтае ҳаст, ки дигар кишварҳоро муттаҳид мекунад ва аз онҳо содиқӣ меҷӯяд. Мисол: Rzeczpospolita, ки аз иттифоқи қаламравҳои Лаҳистон ва Литва ташкил шудааст. Дуруст аст, тавре ки асри 20 нишон дод, садоқати қаламравҳои Литва аз байн рафт;  3) давлат пораҳои кишварҳои мухталифро дар бар мегирад ва ба ҳеҷ кадоме аз онҳо бастагӣ надорад. Баъзе мутафаккирон чунин мешуморанд, ки давлат набояд ба омилҳои "хун" ва "хок", яъне ҷомеаи табиии кишвар вобастагӣ дошта бошад ва метавонад аз шаҳрвандони миллатҳои мухталифи қавмӣ ва фарҳангӣ ва ҳатто муҳоҷирон иборат бошад. . Садоқати онҳоро меъёрҳои баланди ҳифзи ҳуқуқи инсон таъмин мекунанд, ки онҳо дар қаламравҳои таърихии худ наметавонанд пайдо кунанд. |
| 1. «Љангҳои иттилоотӣ» дар муносибатҳои байналмилалии муосир   Андак пеш ҳаёти инсонӣ ба навъи нави низоъ мувоҷеҳ шуд, ки аз ҳама хатарноктарин ва кам масрафтарин ба ҳисоб меравад. Ба ин навъи низоъ “ҷангҳои иттилоотӣ” ном гузоштаанд.  Ҷангҳои иттилоотӣ-навъи силоҳи пурзур мебошад, ки он набояд ба дасти бегонагон дода шавад. Як гуруҳи одамонро зидди гуруҳи дигар ташкил кардан хеле боарзиш мебошад, ва имруз аз ин имконият бисёриҳо, ки дорои қудратанд истифода менамоянд. Мисоли возеҳи он ҳамлаи Грузия ба Осетияи Ҷанубӣ мебошад, ки мутаассифона бо роҳи мусолиматомез ҳал нашуд. Аз ҳаминҷо ҷангҳои иттилоотӣ оғоз шуд.  Ҳарчанд вожаи ҷанги иттилоотӣ дар охири садаи 20 ҷанги сардро иваз намуд, вале ҷангҳои иттилоотии имруза аз майдони ҳарбу зарб таъсири шадидтар доранд. Зеро агар қаблан ҷангҳо журналистикаро зери таъсири худ қарор медодан, акнун журналистика ба қисми сеюми ҳамин гуна ҷангҳо табдил ёфтааст. Ҷомеаи ҷаҳонӣ аз руи баҳои рузноманигорон ва воқеаву руйдодҳои олам менигаранд ва онро қабул мекунанд. Баъзан воқеият як тараф гузошта мешавад ва шеваи баҳогузорӣ тибқи ҷадвали бологузории манфиатҳо сурат мегирад. Бо дарназардошти мавҷудияти чунин омилҳои таҳмилӣ, ки ҷаҳонро зери таъсири фишанги гарони худ мекашад, имруз дар Тоҷикистон бояд хадамоти махсусе таъсис дода шавад, ки сараввал тамоюлот ва равандҳои иттилоотии ҷаҳонро омухта, вобаста ба самти ҳаракати онҳо чораҳои муассирро роҳандозӣ созад. |
| 1. **Љумҳурии Халқии Хитой дар муносибатҳои байналмилалии муосир**   Гуфтани ин, ки дар тӯли се даҳсолаи охир, Ҷумҳурии Халқии Хитой (минбаъд ҶХХ) дар соҳаи рушди иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ба натиҷаҳои азим ноил гардид, як ибораи маъмулӣ шудааст. Аммо воқеан, муваффақиятҳои ин кишвар наметавонанд ба ҳайрат оранд. Ҳанӯз дар ҷаҳон мисоле вуҷуд надошт, ки як замонҳои ақибмонда бо аҳолии камбизоат дар чунин як муддати кӯтоҳи таърихӣ ба "фабрикаи ҷаҳон" табдил ёфта, аз рӯи чунин нишондиҳандаҳо, ба монанди суръати афзоиши ММД, гардиши савдои хориҷӣ, пешсаф бошад ва содирот, ҳаҷми истихроҷи бисёр намудҳои канданиҳои фоиданок, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, пӯлод, металлҳо, маҳсулоти мошинсозӣ, аз ҷумла мошинҳо ва таҷҳизоти электронӣ, молҳои истеъмолӣ. Хитой ба яке аз фаъолони пешбарандаи иқтисоди ҷаҳонӣ ва муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ табдил ёфтааст.  Хитой ба ҷои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба иқтисоди ҷаҳонӣ табдил ёфт, аз як иштирокчии ғайрифаъоли ҷаҳонишавӣ ба як давлати абарқудрати ҷаҳонӣ табдил ёфт, ки қодир аст ташаббусҳо пешкаш кунад ва имконоти алтернативии ташкили системаи молиявию иқтисодии ҷаҳонро пешниҳод кунад. Кишвар ба ҷаҳонишавӣ фаъолона пайваст ва худро ҳамчун ҳимоятгари манфиатҳои худ оғоз намуд. Ҳамин тариқ, Хитой мавқеи яке аз бузургтарин фаъолони системаи молиявию иқтисодии ҷаҳонро ишғол намуда, тавассути амалисозии худ ба тағирёбии қоидаҳои рафтори ҳар як унсури система мустақиман таъсир расонид. Дар Съезди XIX Партияи Коммунистии Хитой, моҳи октябри соли 2017, Съезди 19 рисолати таърихии давраи навро барои Хитой ва ҷаҳон эълон кард.  Ба рушди тиҷорати хориҷии Хитой инчунин сиёсати фаъолонаи ин кишвар дар платформаҳои гуфтушуниди байналмилалӣ мусоидат мекунад. Ҳукумати Хитой ҷараёни ислоҳоти низоми бисёрҷонибаро дар асоси принсипҳои "баробарӣ, шукуфоии умум ва манфиати муштарак" дастгирӣ мекунад, идеяи дар низоми байналмилалии тиҷоративу иқтисодӣ барқарор кардани тартиботи навро, ки бар адолат ва баробарӣ асос ёфтааст, таблиғ мекунад. Аз рӯи бисёр масъалаҳои рӯзномаи байналмилалӣ, Хитой дар гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққӣ нақши муттаҳидсозӣ ва роҳнамо мебозад. Вай дар саммитҳои G20, мулоқоти раҳбарони БРИКС ва кишварҳои СҲШ, музокироти Доҳа ва дигар муколамаҳо ва механизмҳои ҳамкорӣ фаъолона ширкат меварзад. |
| 1. **Мактабҳои асосии назариявӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ**   Тавре ки дар боло ишора рафт, баҳсу мунозираҳо аслан дар байни мактабҳои асосии назариявӣ сурат гирифтаанд. Ҳар кадоме аз ин мактабҳо диду равиши хоси хешро дар омузиши муносибатҳои байналхалқӣ ҳифз мекарданд. Барои муфассалтар шинос шудан ба муҳтавои назарияҳои классикӣ ва имрўза зарур дониста шуд, ки бори дигар ба онҳо мурољиат кунем.  а) Реализм ва реализми нав  Мактаби реализми сиёсиро - Фукидид, Макиавелли, Гоббс, де Ваттель, Клаузевитс, Райнхолд Нибур, Фредерик Шуман, Љорљ Кеннан, Љорљ Шварсенбергер, Генри Киссинљер, Эдвард Карр, Арнолд Уолферс, Раймон Арон, Ганс Моргентау ва дигарон намояндагӣ мекунанд.  Муқаррароти бунёдии ин мактаб ба тариқи зайл аст:  1). Равобити байналмилал амали муштараки кишварҳои моҳиятан якљинс, том ва мисли одамон худхоҳ аст. 2). Равобити кишварҳо беназм сурат мегирад, чун дар равобити байналмилал қудрати мофавқ ё олӣ вуљуд надорад. 3). Кушиш барои қудрат, аз љумла барои қудрати низомӣ, ки кафолати амнияти кишварро медиҳад – оҳанги асосии рафтори кишварҳост. 4). Кишварҳо дар амали худ пеш аз ҳама аз манфиатҳояшон бар-меоянд. Дар ин миён онҳо метавонанд баъзе љанбаҳои ахлоқиро ба назар гиранд, аммо ягонтои онҳо ҳаққи муайян кардани чи хуб асту чи бадро надоранд. Маҳз мафҳуми манфиат кишварҳоро намегузорад, ки аз ахлоқ ва меъёрҳои ахлоқӣ суиистеъмол кунанд. 5). Воқеияти сиёсӣ аз воқеияти иқтисодӣ фарқ дорад: барои сиёсат қудрат ё ҳокимият аввалиндараља бошад, барои иқтисод сарват аввалиндараља аст. 6). Дар саҳнаи байналхалқӣ, ки ҳамеша омили қудрат ҳоким аст, кишварҳо бояд доимо омодаи ҳуљум ва ҳифзи хеш бошанд.  Нукоти асосии реализми навро, ки дар охири солҳои 70- оѓози солҳои 80 асри ХХ шакл гирифтааст, К. Уолтс дар “Назарияи равобити байналмилал” баён кард ва баъдан дар осори Роберт Гилпин, Љозеф Грико, Љон Миршаймер ва дигарон тавсеа ёфт:  1) Арзёбии кишварҳо ҳамчун унчурҳои якљинси низом, ки ҳамчун доимӣ будани усули муназзамсозӣ ва бетаѓйир мондани талабот ба амали кишварҳо фаҳмида мешавад. 2) Ҳар гуна таѓйироти дар низоми байналхалқӣ пеш омада ба тақсими ҳокимият, ки ба мувозинати қувваи мављуда таъсир мекунад, алоқаманд аст. 3) Мубориза барои қудрат ва ҳокимият моҳияти муносибатҳои байналхалқиро муайян мекунад. 4) Ба рафтори кишварҳо беназмии сохтории низоми байналхалқӣ, ки маљмуи маљбурият ва маҳдудиятҳоро бор мекунад, таъсир мерасонад, 5). Масъалаҳои асосии муносибатҳои байналхалқӣ – тавозуни ваҳшат, омодагии низомӣ, боздорӣ, интихоби ратсионалӣ мебошанд. 6) Ҳадафи аслии кишварҳо – таҳсили қудрат ба воситаи ҳифзи боздории ҳастаӣ, афзун кардани обруву эътибор аз ҳисоби бунёди созмонҳои фаромиллӣ, ба даст овардани бартарии иқтисодӣ ва ѓайра нисбати кишварҳои дигар аст.  б) Идеализм ва либерализми нав  Мактаби идеалистӣ – либералӣ бо намояндагӣ аз Гуго Гротсий, Иммануил Кант, Вудро Вилсон ва дигарон чунин муқаррароти аслиро пешниҳод кардааст.  1.Инсон табиатан худхоҳ ва тавсеаталаб набуда, ба ҳамкорӣ омодааст. 2. Љанг проблемаест, ки онро метавон дастаљамъона ҳал кард. 3. Љомеаи байналхалқӣ бояд зарурияти ниҳодҳои байналхалқиро, ки пеши роҳи низоъҳои байналхалқиро гирифта метавонанд, дарк кунад. 4. Кишварҳоро зарур аст, ки низоми сиёсии хешро ислоҳ кунанд, то идораи демократии дохили ҳар кишвар ба устуворшавии сулҳу тавсеаи ҳамкорӣ дар љаҳон мусоидат намояд. 5. Дар арсаи байналхалқӣ на танҳо омилҳои қудратӣ, балки омилҳои дигар ҳам, аз љумла иқтисод ва ахлоқ амал мекунанд.  Либерализми нави сиёсӣ дар ибтидои солҳои 80-уми асри ХХ шакл гирифтааст. Аввалин назариётчиёни либерализми нав Роберт Кеохэйн, Адам Ротфелд, Мортон Каплан буданд. Либерализми нав аз он бармеояд, ки:  а) Бозингарони аслии равобити байналмилал – фардҳо, кишварҳои «таљдидёфта» ва субъектҳои ѓайриҳукуматӣ, фаромиллӣ мебошанд. б) Самтҳои улувиятдори пешрафти равобити байналмилал – падидаҳои фаромиллӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ, љаҳонишавии муносибатҳои бозорӣ, вобастагӣ, ҳамгароӣ, ҳуқуқи инсон мебошанд. в) Мундариљаи муносибатҳои байналхалқӣ - ҳамкории байникиш-варӣ ва фаромиллӣ, ниҳодёбии муносибатҳо, ки ба сулҳ, ивазшавии ниҳоди кишварӣ ба ҳайси пешво, болоравии нақши ҳуқуқи байналхал-қӣ мусоидат мекунанд. г) Масоили асосии муносибатҳои байналхалқӣ – вобастагии маљмўии субъектҳои равобити байналмилал, режимҳои байналхалқӣ, ҳифзи муҳити атроф мебошанд; д) Оҳанги рафтори субъектҳои муносибатҳои байналхалқӣ – манфиатҳои глобалӣ (нафъи умум), адолат, сулҳ ва рифоҳ, озодӣ, ахлоқанд. е) Ҳадафҳои иштирокчиёни муносибатҳои байналхалқӣ – инкишофи режимҳои байналхалқии сиёсӣ, мусоидат ба густариши демократия ва ниҳодҳои байналхалқӣ ба хотири ҳамоҳангсозии кушишҳои дастаљамъона дар ҳалли масоили глобалист.  в) марксизми бунёдӣ ва марксизми нав  В). Мактаби марксистӣ (Карл Маркс, Фридрих Энгелс, В.И. Ленин) дар назарияи равобити байналмилалии муосир мавқеи хос дорад. Ин мактаб пайравони худро дорад ва дар заминаи он равиши бонуфузи марксизми нав шакл гирифтааст. Аз ин рў, барои донишљўён ва алоқамандони равобити байналмилал донистани идеяҳои асосии марксизми классикӣ зарур аст:  1). Субъектҳои аслии муносибатҳои байналхалқӣ синфҳои љамъиятӣ – буржуазияи љаҳонӣ ва синфи коргари байналхалқӣ мебошанд. Кишварҳо ҳамчун бозингар дар муносибатҳои байналхалқӣ нақши дуюмдараља мебозанд, зеро давлатҳои миллиро буржуазия ҳамчун василаи ҳокимият ва тобеияти синфӣ эљод кардааст, синфи коргар бошад ватан надорад ва онро ҳисси интернатсионализми пролетарӣ муттаҳид кардааст.  2). Муносибатҳои байналхалқӣ аз муносибатҳои дохилиљамъиятӣ танҳо миқёсан фарқ доранд ва ба саҳнаи муборизаи тезутунди байни буржуазияи империалистӣ ва оммаи меҳнаткаш бо сарварии синфи коргар табдил ёфтаанд. 3). Равандҳои асосии байналхалқӣ љангҳо, бўҳронҳо, низоъҳои синфӣ ва инқилобҳои иљтимоӣ мебошанд.  4). Ҳадафҳои иштирокчиёни асосии муносибатҳои байналхалқӣ хилофи ҳамдигаранд. Агар буржуазияи љаҳонӣ ба афзунгардонии фоида ва андўхти сармоя кўшиш кунад, синфи коргар барои сарнагун сохтани синфи ҳоким ва амалисозии рисолати таърихии худ - озод кардани оммаҳои меҳнаткаш аз истисмор мубориза мебарад.  5). Воситаҳои расидан ба ин ҳадафҳо низ гуногунанд: аз як сў, пурзур кардани истисмор, аз сўи дигар – инқилоби иљтимоии љаҳонӣ. 6). Марксистон ояндаи муносибатҳои байналхалқиро баъди пирўзии коммунизм, ки ба мурда рафтани давлатҳо оварда мерасонад, дар устуворшавии «меъёрҳои оддитарини ахлоқ ва адолат дар байни халқҳо» медиданд.  Марксизми нав (Раул Пребиш, Иммануил Валлерстайн, Самир Амин ва диг.) дар солҳои 50 – 60-уми асри ХХ зуҳур карда ба он алоқаманд буд, ки дар кишварҳои ѓарб аз таљрибаи «сотсиализми воқеӣ» дилмондагӣ ба амал омад. Ин дилмондагӣ дар назарияи равобити байналмилал пеш аз ҳама дар рў гардондан аз эътирофи муносибатҳои байналхалқӣ ҳамчун муносибатҳои дуюмдараља ва сеюмдараља ба чашм расид. Асоси назарияи марксизми навро људоии байни манфиатҳои кишварҳои Љануб ва Шимол, қашшоқ ва сарватманд ташкил медод. Дар ин ҳол чанд назария ҳам пешниҳод шуда буд:  а) назарияи вобастагӣ (Р. Пребиш), ки сарватмандии кишварҳои пешрафтаи иқтисодиро дар мубодилаи нобаробар байни кишварҳои сарватманд ва қашшоқ медид;  б) назарияи нобаробарӣ ё зурии сохторӣ (Й. Галтунг), ки сабабҳои низоъҳои байналхалқиро дар вазъияти нобаробари ин ё он кишварҳо дар навъҳои гуногуни сохторҳои байналхалқӣ – иқтисодӣ, низомӣ ва амсоли инҳо медид;  в) назарияи љаҳон – низом (И. Валлерстайн), ки тамоили амиқшавии нобаробарии иљтимоии байни марказ ва канораҳои капитализми љаҳониро ҳамчун паёмади пешрафти иқтисодии љаҳони муосир арзёбӣ кардааст.  Марксизми нав бо марксизми суннатӣ чунин умумият дорад: а) ҳар ду мактаб ҳини таҳлили муносибатҳои байналхалқӣ ба сохторҳои иқтисодӣ ва нақши онҳо дар пешрафти љомеа афзалият медиҳанд; б) ҳар ду мактаб муносибатҳои байналхалқиро ҳамчун муносибатҳои муборизаи синфӣ, ҳокимият ва тобеият арзёюӣ мекарданд. в) ба андешаи ҳар ду мактаб хислати муҳити байналхалқӣ низоъбор буда, масоили асосии он – ҳокимияти синфҳои ҳокимро барҳам задани синфҳои заҳматкаш мебошанд;  г) марксистон ва марксистони нав ба натиљаи мусбии таҳаввули муносибатҳои байналхалқӣ танҳо дар зери таъсири оммаи халқ бовар доранд; д) ҳар ду мактаб вазъи мављударо қотеъона танқид мекунанд, вале роҳи раҳоӣ ва низомеро, ки назми байналхалқии мављударо иваз кунад, пешниҳод карда натавонистаанд.  Ҳамзамон, нуктаҳои асосии марксизми нав инҳоянд: 1). Бозингарони аслии муносибатҳои байналхалқӣ марказ, канора ва нимканораи «љаҳон – низом», «давлат - синфҳо» ва «минтақаҳо - синфҳо» мебошанд. 2). Табиати равобити байналмилалро истисмори империалистии канораҳо ва нимканораҳо аз љониби марказ муайян мекунад. 3). Ҳадафҳои асосии муносибатҳои байналхалқӣ дар бартараф кардани људоии системавӣ, бетарафгардонии мантиқи қутбёбандаи глобализат-сия (љаҳонишавӣ) мебошанд. 4) Василаи асосии истифодашаванда дар муносибатҳои байналхалқӣ – «љанги позитсионӣ», ҳамгароии минтақавии нимканораву канораҳост. 5). Моҳияти равандҳои пешрав дар муносибатҳои байналхалқӣ вусъати људоиро дар инкишофи байни марказ ва канора, шаклгирии вобастагии ѓайрисимметрӣ ба нафъи ИМА ошкор мекунад. |
| 1. **«Љанги сард»: хислат, моҳият ва хусусиятҳо**   Љанги сард дар нимаи дуюми асри 20 байни ду давлати абаркудрат СССР ва ИМА оѓоз шуда буд. Чанги Сард ифодакунандаи муборизаи сахт байни ду низом дар арсаи чахони буд. Чанги Сард баъди хатми ЉДЉ байни ду низом бо мақсади пешгирии пахншавии нуфузи низоми сотсиалисти дар чахон огоз шуда буд. Тезутундшавии он ба хусус дар охири солхои 40-ум ва солхои 60-ум сурат гирифта буд. Чанг барои огози он баёнияи маъруфи У.Черчил бахори соли 1946 дар Фултон садо дода буд. Накши асосиро дар пйдоиши он карори макомоти ИМА ва Англия дар бораи иттило надодан ба ИШ оиди сохтани аслихаи атоми бози кард. Метавон ба ин саъю талоши Чичерин барои кушодани фронти дуюм на дар Фаронса балки дар Балкан ва пешрави на аз Гарб ба Шарк балки аз Чануб ба Шимол барои пешгирии армияи сурх дар таърихнависии ИШ маълум мешумурд, ки Чанги Сардро ИМА ва мутахидини онхо огоз намудаанд. СССР мачбур шуд чорахои чавоби андешад. Дар сарогози чанги сард доктринаи сиёсати хоричии ИМА, ки боо номи «Консепсияи бозори» маълум аст. Консепсияи бозори муаллифаш дипломат Ч. Кенан буд, ки ин консепсия барои заиф кардани ИШ дар назар буд. Дар маљрои љанги сард давлатхои гарби чунин амалхои сиёсати хоичиро монанди таксими Германия ба ду давлат ташкили низоми Гарби ба имзои паймони Атлантикаи Шимоли ки дар бораи он каблан зикр гардида буд анчом дод. |
| 1. **Консепсияи «Дахолати башардустона» (мудохила) дар муносибатҳои байналмилалии муосир**   Дахолати башардӯстона ҳамчун истифодаи қувваи ҳарбӣ алайҳи давлати дигар муайян карда шуда, изҳор дошт, ки ҳадафи он хотима додан ба поймолкунии ҳуқуқи инсон дар ин давлат аст. Ин таъриф метавонад хеле танг бошад, зеро шаклҳои дахолати ғайринизомӣ, ба монанди кӯмаки башардӯстона ва таҳримоти байналмилалиро истисно мекунад. Ба ин маънои васеъ, "дахолати башардӯстона ҳамчун шомили ... усулҳои ғайримуқаррарӣ, ки бидуни истифодаи қувва барои сабук кардани азоби азими инсон дар марзҳои мустақил пешбинӣ шудааст" дарк карда мешавад.  Таърифи ягонаи стандартӣ ё қонунии дахолати башардӯстона вуҷуд надорад; минтақаи таҳлил (масалан, қонун, ахлоқ ё сиёсат) аксар вақт ба таърифи интихобшуда таъсир мерасонад. Тафовут дар таърифҳо фарқиятҳоро дар бар мегирад, ки оё дахолати башардӯстона танҳо бо розигии давлати қабулкунанда маҳдуд аст; оё дахолати башардӯстона бо чораҳои ҷазо маҳдуд аст ё не; ва маҳдуд кардани дахолати башардӯстона дар ҳолате, ки Шӯрои Амният барои амал кардан ваколатдор аст. Аммо, дар бораи баъзе хусусиятҳои он ризоияти умумӣ вуҷуд дорад:  Дахолати башардӯстона ва истифодаи нерӯҳои низомӣ дар марказ  Ин дахолат ба он маъноест, ки дахолат ба корҳои дохилии давлатро тавассути фиристодани қувваҳои мусаллаҳ ба қаламрав ё фазои ҳавоии давлати соҳибихтиёр, ки ба давлати дигар ягон таҷовуз содир накардааст, дар назар дорад.  Дахолат дар вокуниш ба ҳолатҳое сурат мегирад, ки набояд ҳатман ба манфиатҳои стратегии давлатҳо, балки ба ҷои ҳадафҳои башардӯстона дода шаванд.  Консепсияи дахолати башардӯстона тибқи қонунҳои анъанавӣ аз Уго Гротюс ва сиёсати асри 17-и Аврупо сарчашма мегирад. Аммо, ин қонуни маъмулӣ аз ҷониби Оинномаи СММ, ки истифодаи қувва дар муносибатҳои байналмилалиро манъ мекунад, иваз карда шуд, ба истиснои пурра: амали Шӯрои Амнияти СММ тибқи боби VII ва дифоъ аз худ аз ҳамлаи мусаллаҳона. Мавзӯи дахолати башардӯстона, хусусан пас аз дахолати НАТО ба Косово дар соли 1999, мавзӯи мубрами сиёсати хориҷӣ боқӣ монд, зеро он шиддати байни принсипи соҳибихтиёрии давлат - рукни муайянкунандаи системаи СММ ва ҳуқуқи байналмилалӣ ва меъёрҳои рушдёбандаро дар бораи ҳуқуқи инсон нишон медиҳад ва истифодаи қувва. Гузашта аз ин, он аз мубоҳисаҳои меъёрӣ ва таҷрибавӣ дар бораи қонунӣ будани он, одоби истифодаи қувваи ҳарбӣ барои поймол кардани ҳуқуқи инсон ва кай рух додани он рӯҳбаланд мекунад.  Вай барои ҷонибдоронаш амалҳои ҳатмӣ дар муқобили ҳуқуқҳои инсонро, ки ҳуқуқҳои соҳибихтиёрии давлатро поймол мекунанд, қайд мекунад, дар ҳоле ки мухолифонаш ӯро аксар вақт ҳамчун баҳонаи дахолати низомӣ мешуморанд, ки аксар вақт аз таҳримоти қонунӣ маҳруманд (зеро, дар ҳақиқат, қоидаи нави маъмулии қонун амалияи кофии давлатиро талаб мекунад). интихобан татбиқ карда мешавад ва танҳо ба ҳадафҳои номафҳум ноил мегардад. Ба бисёриҳо нишон дод, ки қоидаҳои нави дахолати башардӯстонаи ҳарбӣ дар сиёсати байналмилалӣ истифода мешаванд, гарчанде ки баъзеҳо ҳоло даъво доранд, ки ҳамлаҳои террористии 9/11 ва "ҷанги зидди терроризм" -и ИМА давраи дахолати башардӯстонаро ба анҷом расониданд. |
| 1. **Хусусиятҳои хоси равандҳои ҳамгироӣ дар минтақаи пасошўравӣ**   Дар айни замон, дар шароити ҷаҳонишавӣ, ҷараёни фаъоли “минтақасозӣ” ба  мушоҳида мерасад  ва минтақаҳои гуногуни ҷаҳон кӯшиш мекунанд бозорҳои муштарак, асъори минтақавӣ дошта, дар тиҷорати байналмилалӣ фаъолона ширкат варзанд ва фазои ягонаи иқтисодиро ташкил кунанд. Осиёи Марказӣ аз ин ҷиҳат хеле қафо мондааст, он ҳатто дар  марҳилаи муттаҳидӣ нест, балки танҳо дар ҷараёни таъсиси он мебошад. Агар минтақа ҳамкориҳои иқтисодиро тақвият бахшад, тибқи маълумоти СММ, афзоиши ММД дар кишварҳои мо на камтар аз 5% - ро ташкил медод. Илова бар ин, дар минтақа проблемаҳои зиёде мавҷуданд, ки онҳоро танҳо якҷоя ҳал кардан мумкин аст (масъалаҳои об, амният, муҳоҷират). Ҳоло онҳо дар шакли пинҳонӣ зоҳир мешаванд ва дар оянда бошад  ба проблемаи калон мубаддал мегарданд. Ҳама бояд аз ҳамгироӣ баҳра баранд, зеро барои касе пӯшида нест, ки ҳамгироӣ ҳаракат ба пешро дар назар дорад. Пойгоҳи иқтисодии кишварҳои минтақа хеле мустаҳкам аст, зеро онҳо дорои ашёи хом, захираҳои азими энергетикӣ, меҳнатӣ ва инсонӣ мебошанд. Дар кишварҳои бузурги минтақа - Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон, инчунин захираҳои калони молиявӣ мавҷуданд, ки метавонанд ба сифати донор баромад кунанд.  Мутаассифона, вақти зиёди бесамар бо сабаби мавҷудияти қолабҳои шӯравӣ, набудани эътимод ба нерӯи шахсии худ, вақте роҳбарони кишварҳо аз рӯи одат ба Кремл менигаристанд, ки ӯ чӣ мегӯяд ва  ғайра  масраф мешуд. Интегратсияи воқеӣ тибқи бузургманишии он замон вуҷуд дошта, танҳо атрофи Маскав пазируфта мешуд, ҳамгироиҳои дигар атрофи Остона, Тошканд ё Бишкек, номувофиқ ё сатҳи пасттар ҳисобида мешуданд. Ба манфиатҳои геополитикии Россия ва инчунин ба тавре, ки кишварҳои ИДМ миқёси худро баланд накунанд ва аз Маскав мустақил набошанд, зарурати ҳамгироии минтақавӣ бо гуфтугӯ оид ба муттаҳидсозии замин, кишварҳо дар атрофи маркази ягона иктифо мегардид.  Аз ин рӯ, ихтилофҳо дар байни раҳбарони Осиёи Марказӣ зуд - зуд рух медоданд ва масъала роҳи ҳал пайдо намекард. Одамон ва коршиносон шубҳа мекарданд, ки ин амал дар ояндаи наздик татбиқ шавад.  Проблемаи  калидии ба ҳамгироии минтақа вобаста ин майл доштани  сиёсати хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ  ба се самт: Россия, Чин, Иттиҳоди Аврупо ва ИМА мебошанд. Гуфтан мумкин аст, ки диверсификатсияи (ҷустуҷӯи бозорҳои нав) нокифояи сиёсати хориҷӣ, алалхусус дар робита бо кишварҳои минтақа нисбат ба якдигар, принсипҳои ҳамгироиро боз медорад. Тамоми импулс  ё  сигналҳои ба минтақа равонагардида (аз ИДМ, ҷаҳони туркӣ ва исломӣ, Чин), бо қаробати тамадудунӣ тақвият ёфта,  ба пояи анъанаҳои  фарҳангӣ ва сиёсӣ асос ёфтаанд. Ин  интихоби  онҳоро дар байни қутбҳои ҳамгироӣ ва вобастагӣ душвор месозад.  Ҳамзамон, тақрибан ҳамон манзара ҳангоми кӯшиши ҳамгироӣ дар доираи Шӯрои туркӣ ба назар  расид, ки дар аввал Туркияи бародар нақши интегратор (роҳбарӣ, ҳамгироӣ) - ро ба дӯш гирифт, аммо бо муқовимати пешвоёни пасошӯрвӣ дучор омад ва маҷбур шуд, ки минбаъд эҳтиёткорона ва бодиққат амал кунад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки роҳбарони давлатҳои Осиёи Марказӣ аз тарси аз даст додани як қисми қудрати худ нахостанд то ҳамгироии минтақавӣ вусъат гирад. Метарсиданд, ки кишварҳои заиф барои онҳо як бори гарон мешаванд.  Агар мо ҳоло ҳамаи марзҳоро бидуни омодасозии лозима ва заминаи қонунгузорӣ боз кунем, идора кардани вазъият душвор мешавад, зеро кишварҳои  минтақа  аз нигоҳи рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар ҳолати нобаробар қарор доранд. Ҳатто ҳамгироии Иттиҳоди Аврупо дар тӯли ним аср ба тариқи эволютсионӣ  сурат гирифт. Ин ҳам як вақту замонро мехоҳад. Агар Иттиҳоди иқтисодии Осиёи Марказӣ дар соли 1994 ба кор медаромад, имрӯз роҳи муайянеро дар самти интегратсияи  минтақавӣ тай мекардем. Ҳоло, мо бояд ҳамаро аз нав оғоз кунем, зеро роҳҳои кишварҳоямон аз ҷиҳати сиёсӣ ва иқтисодӣ аз ҳам ҷудо шуданд. Қазоқистон ба наздикӣ ба потенсиали пурраи худ дар самти ҳамгироии АвруОсиё ва созмонҳои он – Иттиҳоди Гумрукӣ ва Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё рӯ овард. Қирғизистон ба наздикӣ ба ин созмон шомил шуд. Се кишвари боқимондаи минтақа берун аз ин сохторҳо вуҷуд доранд.  Осиёи Марказиро ҳамчун  яке  аз минтақаҳои ҷаҳонӣ ташаккул дода, мо набояд фаромӯш кунем, ки ба мо марҳилаҳое лозиманд, то онҳоро пушти сар кунем, замоне мо ҳам дар доираи маҷмааи  ягонаи иқтисодии Иттиҳоди Шӯравӣ зиндагӣ мекардем. Яъне, мо таҷрибаи муайяни ҳамкорӣ дорем. Шояд он идеалӣ ҳам набошад, аммо вуҷуд дорад. Он вақт як маркази иттифоқ буд, ки ба мо шароити худро дикта кард. Аз ин рӯ, ҳоло проблемаҳои зиёди ҳам хусусияти иқтисодӣ ва ҳам экологӣ дошта вуҷуд доранд.  Бар асоси гуфтаҳои боло зарур аст, ки имрӯз муносибатҳои нав бо дарназардошти таҷрибаи соҳибихтиёрӣ ва ҷаҳонишавӣ ҳамчун як тамоюли пешрафтаи рушди ҷаҳон ба роҳ монда шаванд.  Барои  муттаҳид кардани панҷ кишвари минтақа, пеш аз ҳама бояд фазои  иттилоотии  муносиб бунёд гардад. Мо ҳама дар бораи Россия медонем, аммо дар бораи давлати ҳамсоя ҳеҷ чиз намедонем. То имрӯз дар байни кишварҳоямон ягон ҳамдигарфаҳмӣ вуҷуд надорад, хусусан ҳангоми  пешбари  кардани  ягон  номзад аз минтақа ба мақомоти  салоҳиятдори  байналмилалӣ  мо байни худ барои ҳар як овоз  мубориза  мебарем. Масалан, ҳангоми номзад ба узви муваққатии Шӯрои Амният дар соли 2016, Қирғизистон ва Покистон ихтилоф карданд. Қазоқистон ба ҷониби Покистон раъй дод ва дар интихоботи оянда покистониҳо аз Қазоқистон пуштибонӣ карданд. Қирғизистон он замон Арманистонро дастгирӣ кард. Ин қабил мисолҳо зиёданд. |
| 1. Шарқи Наздик дар муносибатҳои байналмилалии муосир   Дар миёни олимони шарқшинос назарияҳои гуногун дар мавриди заминаҳо ва зуҳури низоъи Шарқӣ Наздик мављуд аст. Вобаста ба назарияҳои гуногун оиди низоъи Шарқӣ Наздик, кишварҳо нисбати минтақа сиёсати ноҳамвор доранд. Ҳар як кишвари дар низоъ иштирокдошта заминаҳои пайдоиши низоъро аз назари худашон баён намуда кушиш мекунанд, ки сабаби низоъро ба кишвари дар муқобилашон истода равона кунанд.  Дипломати машҳури исроилӣ, Ави Примор (солҳои зиёд дар кишварҳои гуногуни Аврупо сафир шуда кор кардааст), дар китобаш «Раванди сулҳофари дар Шарқи Наздик ва нақши Иттиҳоди Аврупо», ки дар соли 1998 ба нашр расидааст, кўшидаст, хонандаро бовар ба он кунонад, ки «низои Шарқӣ Наздик ба ҳалли масъалаи Фаластин равона карда нашуда, балки арабҳо аз соли 1948 инљониб мехоҳанд Исроилро нест кунанд ва пеш аз ҳама Сурия, ки қатъномаи Шўрои Амниятро дар бораи тақсими Фаластин эътироф накардааст», мебошад.  Собиқ котиби давлатии ИМА Г.Киссинљер заминаҳои пайдоиши низои арабу – исроилро дар муборизаи миллатгароёни араб ва саҳюнистони яҳуд мебинад. Миллатгароёни араб ва саҳюнистон дар асри ХИХ ба вуљуд омадаанд (чунин меҳисобад Г.Киссинљер) ва дар оѓоз ба муқобили якдигарашон равона нашуда буданд. Танҳо пас аз оне, ки ҳукмронии якчандасраи империя Усмонӣ ба мандати Британия роҳ кушод ва халқи Фаластин талаби истиқлолиятро кард, миёни арабҳо ва яҳудиён, ки солиёни зиёд бар ба бар мезистанд, муборизаҳо оѓоз шуд. Вақте, ки соли 1948 давлати яҳудиён таъсис шуд, онҳо маљбур буданд, ки худашонро аз арабҳои ҳамсояашон ҳимоят кунанд. Инчунин асосгузори таълимоти саҳюнистӣ ва давлати яҳудиён, дар ин бора суханҳои зиёде гуфтааст. Масалан: Владимир (Зеэв) Жаботинский чунин шуморидааст, ки «низоъ дар Фаластин миёни яҳудиён ва арабҳо барои \*як порча замин\* аст».  Муҳаққиқи дигари исроилӣ Симха Флапан иброз доштааст, ки эътироф накардани фаластиниён ҳамчун халқ ва ҳуқуқи онҳо ба мустақилият, ин худ яке аз заминаҳои низоъ дар Шарқӣ Наздик мебошад.  Ман чунин фикр мекунам, ки сиёсати саҳюнистии Исроили ишѓолгаро, мардуми фаластини мазлумро ба низоъи муқобили яҳудиён водор намудааст.  Ин низоъро наметавон низои соф динӣ номид. Омили динӣ метавонист љнибҳоро аз якдигар људо намояду халос, аммо заминаи пайдоиши дигари низоъ низ маљуд аст, ки он: иммгратсияи яҳудиён ба Фластин таҳти шиори саҳюнизм ⎯ таълимоти замонави, амали мешуд, аммо фаластиниҳои араб инро таҳдид ба дин қабул мекунанд. Ва ин низ сабаб мешавад. Сабаби динии инкишофи ин низоъро англисҳо тақвият доданд. Аз назари иқтисодию – иљтимои гирем аз оѓоз маълум буд, ки миёни арабҳо ва исроилиён ангезиши низоъ ногузир аст. Бо таъсисёбии давлати Исроил низоъ байни давлати миллии яҳудиён – Исроил ва фаластиниҳои араб, ки ҳуқуқи таъсиси давлаташонро доштанд ва исроилиён ба таъсиси давлати онҳо халал ворид сохта, фаластиниҳоро аз замини аљдодиашон рондани исроилиён, ин низоъ оѓоз мешавад. Дар ин вақт инчунин миёни аҳолии дар Исроил мезиста низоъ оѓоз гардид. Арабҳое, ки шаҳрвандии Исроилро доштанд ба сабаби ба љойҳои кори хуб таъмин накардани ҳукумати Исроил ба низоъ бар мехестанд.  Аввлин низоъи хислати арабу – исроилӣ дошта ҳанўз дар асри ХИХ рух дода буд. Аз аввал ин низоъ хислатҳои сиёсиро ба худ касб намуд. Кишварҳои ѓарбӣ ва ташкилотҳои яҳудиён аҳолии нав куч бастаи яҳудиро дар Фаластин маблаѓгузори мекарданд.  Таҳқиқотҳои бузурги низоъҳои байналхалқӣ нишон медҳад, ки «ҳаста»-и ҳамкори накардани иштирокчиёни низоъ ва «периферия»-и давлатӣ(ду қудрати Љаҳониро дар назар дошта шудааст), ин ба низоъ он қадар алоқаманди надорад, балки манфиатҳои кишварҳои абарқудрат мебошад.  Дар ин низоъ мо метавонем бигуем, ки ҳамкори накардани ин кишварҳо: Исроил, Миср, Сурия, Урдун ва Лубнон низ ба манфиатҳои онҳо вобастаги дорад. «Периферия»-и низоъи арабу – исроил дар ин заминаҳо ба амал омадааст. Ба ин қудрати киварҳои арабӣ ва мусулмонӣ ва периферияи Исроил ⎯ Фаронса, Британияи Кабир, Германия, ИМА ва дигар кишварҳои ѓарбӣ шомил мебошад.  Дар рушди низои Шарқӣ Наздик таъсири назаррасро инқилобҳои миллӣ – озодихоҳӣ, заволи низоми мустамликавӣ ва гузаштани арабҳо ба моделӣ сотсиалистӣ, бозидааст. Ин рушд дар ҳоли муборизаҳои ИЉШС бо ИМА барои зери нуфузи хеш дароврадани ин минтақа, сурат гирифтааст.  Айни замон зери мафҳуми низоъи байналхалқӣ мо метавонем танҳо ин низоъро дохил намоем, ки пеш аз ҳама дар он муносибати сиёсии кишварҳои иштирокдор дар назар дошта шудааст. Ба ин «алоқаҳо» нанигариста, Фаластин то ҳол якчанд љанбаҳои байналхақӣ доштаашро аз даст надода буд.  Ин низоъро бисёр таҳлилгарони араб, низои динӣ шуморида бархурди миёни арабҳо ва исроилиёнро, бархурдҳои динӣ номидаанд. Ин дар ҳоле мебошад, ки арабу яҳудиён аз як қавм, яъне «сомӣ» мебошанд ва сабаби низоъи онҳо ин таълимоти саҳюнистии яҳудиён мебошад, ки маънои муносибати бераҳмона доштан нисбати дигар халқҳо ба хусус арабҳоро дар назар дорад. Аз тарафи дигар тез – тез миёни элитаҳои сиёсии арабҳо, асосан он кишварҳое, ки нақши калидиро дар ҳали ин низоъ доранд, Исроилро «бегонагони аз кишарҳои гуногун» омада, меноманд, ки ин низ яке аз сабабҳои низоъ дар ин минтақа дониста шуааст.  Фишори кишварҳои мусулмонй ба муқобили низоъи Шарқӣ Наздик, ҳамногирои динӣ сабаби низои динӣ шудааст. (Ирон, Покистон, Арабистони Саудӣ, Либия ва ѓ). Ҳозир дар Љаҳони ислом љиҳод бар мақобили Исроил расмӣ шудааст. Дар ҳоли ҳоли ҳозир бар муқобили Исроил чунин гуруҳҳои ҳарбӣ амалиётҳои љанги мебаранд: «Ҳаммос», «Ал – Љиҳод», «Ал – исломӣ», «Ҳизбуллоҳ» «Амал».  Дар сиёатӣ ҳукумати Исроил бар муқобили кишварҳои арабӣ омадааст, ки «мо бояд ҳамеша бо арабҳо дар низоъ бошем ва онҳоро нагузорем, ки рушд ёбанд». Бояд қайд намуд, ки низои Шарқӣ Наздик хусусияти миллию – динӣ дорад, ки аз тарафҳои дар низоъ Буда дар ин самт ташвиқотҳои бузург бурда мешавад.  Ба назари ман чунин аст, ки заминаҳои асосии пайдоиши низоъ дар Шарқӣ Наздик чунин масъалаҳо мебошад:   1. Бархурди таърихии ин ду миллат; 2. Аҳдофи ноодилонаи таълимоти саҳюнистӣ; 3. Тақсимоти ноодилонаи сарзамини меросии Фаластиниён, ки дар натиља худи Фаластини таърихй соҳиби давлат нагашт; 4. Муносибати «дустона»-и кишварҳои Ѓарб бо мусулмонон; 5. Режими ишѓолгари Исроил; 6. Овоздиҳии ИМА ва кишварҳои Аврупои Ѓарбӣ ба љониби Исроил дар Шўрои Амният ва руҳбаланд шудани Исроил; 7. Заифии кишварҳои араб; 8. Назарияи ихтилофии эътиқоди онҳо ба динҳои якдигарашон; 9. Қудсияти сарзамини Фаластин барои се динӣ љаҳонӣ; 10. Рўҳияти оштинопазири мардумони вониб; 11. Набудани ваҳдати кишварҳои исломӣ; |
| 1. **Амрикои Лотинӣ ҳамчун субъекти мустақили муносибатҳои байналмилалӣ**   Созишномаи аввалини интегратсиони дар Америкаи Шимоли Пакт (Шартнома) дар бораи тичорати автомобилхо (соли 1965) мебошад, ки мувофики он тичорати озоди бебочи автомобилхо дар байни ШМА ва Канада баркарор гашт. Соли 1988 Канада ва ШМА созишномаро оид ба тичорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи озоди тичорати Америкаи Шимоли (NAFTA) кабул карданд. Баъд аз панч сол, яъне соли 1993, ба NAFTA Мексика низ хамрох шуд.  Кулли МММ-и мамлакатхои NAFTA наздик 9 трлн. долларро ташкил мекунад ва дар ин мамлакатхо зиёда аз 390 млн. нафар ахоли умр ба сар мебарад.  Заминахои ташаккулёбии НАФТА инхоянд:  1.Ташабускори ва пешсафии бечунучарои ИМА дар ташкили НАФТА;  2.Таъмини хукмронии худ дар чахон дар заминаи истифодаи бартарияти иктисоди баъди таназзули ИЧШС ва аз байн рафтани муковимат. Аммо дар ИМА молхо ва хатто сохахои чудогона нисбат ба Япония ва Аврупои Гарби ракобатпазирии паст доранд. Аврупои Гарби ракобатпазирии худро аз хисоби интегратсия таъмин намуда, Япония бошад бисёртар ба мамлакатхои АСЕАН, МНС ва Хитой такя карда кушиши пешсафи блоки нави интегратсиони буданро дорад. Дар хамин замина дар ИМА низ кушишхо барои инкишофи равандхои интегратсиони ба миён омадааст.  3.Ба хам пайваст кардани иктидории баланди илмию техники бо харочотхои паст ба музди кор (дар Мексика музди миёнаи кори 16%-и музди кори ИМА-ро ташкил медихад);  4.Интегратсия ИМА ва Канада дар шароити чой надоштани сохторхои институтсионали пеш рафта истодааст.  Бояд кайд намуд, Ки 20%-и МММ-и Канада дар ИМА фурухта мешавад, ки он 70%-и содироти Канадаро ташкил медихад. Канада шарики асосии тичоратии ИМА мебошад, ки ба он 25 %-и содироти ИМА рост омада объекти асосии сармоягузори аз тарафи корпоратсияхои ИМА ба хисоб меравад.  Дар шартномаи НАФТА ба амал баровардани чорабинихои зерин дар доираи муносибатхои иктисодии мамлакатхои аъзо пешбини шудааст:   * Мархила ба мархила бартараф кардани пардохтхои гумруки ва монеахои гайри тичорати; * Либерализатсияи режими инвеститсиони; * Дар сатхи баланд таъмин кардани хифзи моликияти зехни; * Тахияи барномахои муштарак оид ба мубориза бурдан ба мукобили ифлосшавии мухити зист.   Хусусиятхои асосии фарккунандаи НАФТА инхоянд:  -Хислати ассиметри, ки аз хиссаи ИМА дар ММД ва истехсолоти саноатии НАФТА (85%) бармеояд;  -Ассиметрияи сатхи инкишоф дар байни мамлакатхои мутаракки (ИМА, Канада) ва Мексикаи ру ба таракки;  -Ассиметрияи муносибатхои иктисодии интенсивии дутарафа (ИМА – Канада), (ИМА - Мексика), чой надоштани муносибатхои ташаккулётаи иктисоди байни Канада ва Мексика. Хамин хел, хиссаи Мексика дар муносибатхои берунитичоратии Канада зиёда аз 1% -ро ташкил мекунад. Аз руи хиссаи муносибатхои берунитичорати бо мамлакатхои Америкаи Лотини дар НАФТА Мексика чои аввалро ишгол намуда канада бо ин гурухи мамлакатхо умуман муносибатхои берунитичорати надорад.  Хамчун, мисли ИЕ дар доираи NAFTA на факат монеахои гумруки аз байн бардошта шуда истодааст, балки бозори ягонаи континентали барои харакати озоди молхо, хизматхо, сармоя ва кувваи кори ташкил ва ба вукуъ пайваста истодааст. Аз руи хисоби мутахассисон, дар солхои наздик якчояшавии се бозори милли ба миён меояд ва минтакаи хакикатан озоди тичорат баркарор мешавад. Вале дар доираи NAFTA то хол идорахои махсуси фавкулмиллии танзимкунандаи хамкори созмон дода нашудааст. Мумкин аст дар натичаи интегратсияи ин мамлакатхо механизмхои дигари танзимсози назар ба ИЕ ба вучуд оварда шаванд. |
| 1. **Вижагиҳои низоъҳои байналмилалӣ дар асри ХХI**   Низоъ падидаи ниҳоят мураккаби табиӣ ва иҷтимоист. Табиист, ки ин бахши илм аз навъ, зернавъ, намуд, зернамудҳо ва шаклҳои ниҳоят зиёди низоъ ташаккул ва таҳаввул ёфтаанд, ки ин шинохт ва ҳатто навъбандӣ ва типологияи низоъро ниҳоят мушкил менамояд.  Низоъ ё худ конфликт (аз лот. Conflictus - бархӯрд) - раванди табииест, ки дар он ду ҷониб (ё ду гурӯҳ) ва гурӯҳҳои мабдаъҳо барои таъмини манфиатҳо ва ниёзҳои ҳаётӣ ва аслии худ ва ҷилвагарӣ аз дастёбии рақиб (ё рақибон)-и худ ба ҳадафу манфиатҳои возеҳ ва мушаххас (ва ё ҳадди ақал, тағйири мавқеъ ва назари рақиб) дар бархӯрди давомдор қарор доранд. Ин бархӯрд хислатан огоҳона ва ҳадафмандона аст. Аз ин лиҳоз низоъ аслан ва асосан хоси ҷомеаи инсонист.  Дар илми равоншиносӣ зери мафҳуми низоъ “набудани ризоят байни ҷонибҳо (метавон байни афроди алоҳида ва ё гурӯҳи одамон )” маънидод мешавад. Илме, ки бо омӯзиши низоъҳо машғул аст низоъшиносӣ (конфликтология) мебошад. Низоъшиносӣ ҳамчун илми мустақил дар нимаҳои асри XX ба вуҷуд омад.   Аз ҳама тасаввуроти бармаҳал оиди низоъҳо ду ҳазору пансад сол пеш ё аз ин барвақттар пайдо шудаанд. Онҳо бо мафҳумҳои мубориза, муборизаҳои умумии асосҳои муқобил, рақобати байни одамон, ҷанг, зӯроварӣ ва ғайра алоқаманд буданд.   Дар Чини Қадим мутафаккирон тамоми манбаъҳои рушду тараққиёти ҳастиро дар таъомули сарчашмаҳои мутақобила медиданд. Онҳо натиҷаҳои рақобати инсонҳоро ҳангоми қонеъ нашудани хоҳишҳояшон таҳлил намуда, аксар меъёрҳои ахлоқиро тартиб доданд, ки ҳангоми ҳаллу фасли низоъҳо аҳамияти худро гум намекунанд. Аз файлосуфони чинӣ метавон мафҳумҳоеро ба монанди “ақидаҳои муқобил”, “муборизаҳои инсонҳо байни ҳамдигар”, “дар баҳс метавон ҳақиқатро дарёфт ва бурд кард”, “аз фоида бояд аксарият ва аз бадбахтӣ бояд ақаллиятро ихтиёр кард” ва ғайраро дарёфт. Дар фалсафаи Чин инсон ҳамчун як мавҷуди низоӣ (ҷангҷолӣ) дорои табиати бад ва нек тасвир ёфтааст.  Ҳамчунин дар **фалсафаи атиқаи** Юнони Қадим, ҷаҳони элинистӣ ва римӣ метавон аксар мулоҳизаҳо, ки зимни он муборизаҳои мутақобиларо ҳамчун сарчашмаи рушд, меъёрҳои ахлоқии рафтори одамон, ҷанг - бадии бузург дар замин донистаанд, пайдо намуд. Мисол Гераклит (530-470 то м.) чунин меҳисобад, ки ҷанг падар ва шоҳи ҳама аст ва он як гурӯҳро ҳамчун худоҳо ва як гурӯҳи дигарро ҳамчун инсонҳо ҷудо намудааст. Бояд қайд кард, ки мубориза умумӣ ҳисобида мешавад, чӣ он хосияти ҷудоихоҳӣ дошта бошад ва чӣ аз рӯи ҷудоихоҳӣ ва зарурат ба миён омада бошад. Мухолифат ба ҳам наздик мекунад, ихтилоф бошад ҳамоҳангиро ба вуҷуд меорад ва ҳардуи ин дар доираи ҷудоихоҳӣ ба амал меояд. Ба ақидаи Гераклид мубориза, ҷудоихоҳӣ – ҳолати аз рӯи низоъ ба амал омадае мебошад, ки аз рӯи функсияи объективии худ ҳамчун сарчашмаи тавлид ва рушди ҳама чиз хизмат мекунад. Ӯ ҳатто муборизаро ҷанги функсияи аввалиндараҷаи ҷомеа номидааст, ки ин падар ва шоҳи ҳама чиз аст.  Низоъҳои байни инсонҳо, муборизаҳо, фитнаангезиҳо, адоват ва ҷанг ҳамчун як падидаи босураъат ва манфӣ ҳамеша дар таърихи инсоният вуҷуд дошт. Аксарияти донишмандон, мутафаккирон ва сиёсатмадорон аз қадим, то имрӯз ҷанбаҳои гуногуни таъсири мутақобилаи иҷтимоии низоъҳоро аз рӯйӣ таҷрибаҳои ҷомеа дар ҳаллу фасли низоъҳо таҳқиқ намудаанд. Таҳқиқи муборизаҳои муноқишавӣ дар ин миён дар доираи фалсафа, таърих, ҳуқуқшиносӣ, фаъолиятҳои низомӣ, ҷомеашиносӣ, равоншиносӣ ва дигар илмҳо ба вуҷуд омад.  Шуури оддӣ аксар вақт низоъҳоро як чизи манфӣ ва вайронкунанда меҳисобад. Дар асл низоъҳо метавонанд ҳам нақши манфӣ ва ҳам нақши мусбат дошта бошанд. Оқибатҳои манфии низоъҳо инҳоянд:   * боиси бетартибӣ ва харобӣ мегарданд; * Ба рушди зӯроварӣ мусоидат мекунанд; * Дар натиҷа ба зарари моддӣ ва маънавӣ бурда мерасонад; * Ба ҳаёт ва саломатии одамон таҳдид мекунанд, ки ин боиси ҳалокати онҳо мешавад.   Оқибатҳои мусбати низоъҳо инҳоянд:   * Онҳо диққатро ба масъала ҷалб намуда, маҷбур мекунанд, ки аз вазъияти ба амал омада роҳи ҳал ҷӯем; * Имкон медиҳанд, то манфиатҳои худ ва манфиатҳои тарафи муқобилро эътироф кунем; * Барои ба даст овардани иттилооти мавҷуда доир ба таносуби қудрати субъектони рақобаткунанда мусоидат мекунанд; * Ба муттаҳидсозии ҷомеа, таҳкими ваҳдати миллӣ ва истифодаи захираҳои дохилӣ мусоидат мекунанд; * Муайян мекунанд, ки дӯст ва иттифоқчӣ ва кӣ душман аст.   Дар асоси навъбандӣ дар умум низоъҳо ба ду гурӯҳи бузург – низои **дохилинизомӣ** ва низои **берунинизомӣ** ҷудо мешаванд. Низои дохилинизомӣ низоми сохторҳо, рукнҳо ва нерӯҳои низом мебошад; низои берунинизомӣ бошад, низои байнинизомҳо ва ё байни низом ва фазои берунии он мебошад. Ҳамзамон бояд дар назар дошт, ки шаклгирии худи ҷомеа ва сохторҳои асоситарини он раванди тӯлонӣ, ниҳоят мураккаб ва печида будааст, ки сабабгори ташаккули навъҳои бузурги таърихии ҷомеа – **қаблазтаърихӣ** (ибтидоӣ), **суннатӣ** ва **муосир** гардид, барои ҳар кадом аз ин навъҳои ҷомеа навъҳои таърихан ва ташаккулёфтаи низоъ хос аст, ки намудҳо ва шаклҳои зиёд доранд. Вале маъмулан шинохти низоъҳои **қаблазтаърихӣ** (ибтидоӣ) ҳанӯз дар марҳилаи оғозӣ қарор дорад; низоъҳои суннатӣ мавриди омӯзиши ҷиддитар ва амиқтар буданд, харчанд таҳқиқи ҳамаҷониба ва мушаххаси онҳо кори оянда аст. Дар мавриди навъи **муосири**низоъ (ё низоъ дар сохтори ҷомеаи муосир) таҳқиқоти зиёд мавҷуд аст, ки сохтор, мазмун ва амалкарди онро бозгӯ мекунанд.  Ҷомеаи муосир дорои маҷмӯи анбӯҳи рақобат, зиддият ва низоъҳои гуногун аст. Онҳо сохтор ва мазмуни ниҳоят мураккаб доранд ва типологияашон мушкил аст. Дар типологияҳои пешниҳодӣ (ки машҳуртарини онҳо типологияҳои Р. Дарендорф, И. Дойч ва дигарон мебошад) асос меъёрҳои мухталиф мебошанд. Аксаран, ду меъёр асоснок гардидааст:  а) хислат, мазмун ва амалкарди мабдаъҳо ва шарикдорони низоъ;  б) соҳа ва фазои зуҳур, ташаккул ва амали низоъ  Навъи “Низоъҳои иҷтимоӣ” 6 зернамуди асосиро шомил мебошад, ки аз назари муаллифон инҳоянд:   1. низои байнифардӣ ё байнишахсӣ (низоъҳое, ки амалан натиљаи бархӯрди ду фард мебошанд); 2. низои намуди “шахсият-гурӯҳ” (низое, ки дар он шахсияти алоҳида дар баробари гурӯҳ қарор дорад); 3. низои гурӯҳҳои хурди иҷтимоӣ (низое, ки дар дохили гурӯҳҳои хурди одамон зоҳир мешавад); 4. низои гурӯҳҳои миёнаи иҷтимоӣ (низоъ дар коллективҳо, муассисаҳо, халқҳои хоси сиёсӣ ва иҷтимоӣ, кланҳо ва ғайра; 5. низои гурӯҳҳои бузурги иҷтимоӣ; 6. низоъҳои байналмилалӣ.   Табиист, ки зернамудҳо (ё аслан намудҳои) - и зикршуда дар ҷомеаи муосир сохтори печида ва мураккаб доранд: онҳо шаклҳои асосӣ, ғайриасосӣ ва ҷузъиро фаро мегиранд. Масалан, низои байналмилалӣ зернамудҳои зиёде дорад, аз қабили:  а). Низои байни ду давлат (низои байнидавлатӣ);  б). Низои байни давлати алоҳида ва гурӯҳи давлатҳо;  в). Низои байни гурӯҳҳои давлатҳо;  г). Низои байни эътилофҳо (коалитсияҳо)-и давлатҳо;  д). Низои минтақавӣ (субрегионалӣ, макроренгионалӣ);  ж). Низои байниминтақавӣ;  з). Низои байниқутбӣ-байнинизомӣ (биполярӣ) ва ғайра.  Бар асоси баррасии хоси назарии таҳаввулоти бузурги охири асри XX муҳаққиқи амрикоӣ Самуел Ҳантингтон фарорасии давраи нав-даврони “Бархӯрди тамаддунҳо” ва “низои тамаддунҳо”-ро эълом дошт: “Низои ояндаи байни тамаддунҳо-фазои ҷамъбастии тадриҷии низоъҳои глобалӣ дар ҷаҳони муосир хоҳад буд”.  Дар баъзе таҳқиқоти навини низоъшиносӣ ва масоили байналмилалӣ намуди хос ва навзуҳури низои байналмилалӣ-низои глобалӣ асоснок карда мешавад. Ба ақидаи баъзе аз муаллифон, навъи мазкур хатари ҷиддӣ барои ҳастии башар аст.  Шаклҳои таърихии низои байналмилалӣ низ зиёданд: маъмултарини онҳо низои марзӣ, низои сиёсӣ, низои дипломатӣ, низои ҳарбӣ, “низои кашмакаш”, “низоъбозӣ”, низои мусаллаҳона эътироф шудаанд. Ин шаклҳо дар давраҳои гуногуни таърих дорои хусусиятҳои хос буданд: амалкарди онҳо бахусус, дар охири асри ХХ ва оғози асри ХХI ниҳоят рангин, мураккаб ва тағйирпазир аст.    Дар назария ва амалияи илмҳои муосир ду мафҳум – “ҷанг” ва “низоъи мусаллаҳона”- ро аз ҳам фарқ мекунанд. “Ҷанг ин муҳорибаи начандон шадидро мегӯянд, ки давомнокии начандон дароз дошта ба воситаи нерӯҳои ҷангӣ ба роҳ монда мешавад ва миёни гурӯҳҳои теъдодашон муайян, иборат аз афроди силоҳбадаст ва мушаххас, ки зери итоати як фармондеҳ қарор доранд, сурат мегирад.” [2. 88]. Дар ҳуқуқи байналхалқӣ ҷангро ҳамчун муборизаи байни ду давлат ё ду гурӯҳи давлатҳо эътироф мекунанд. Аммо низои мусаллаҳона ҳамчун байни давлатҳо ва гурӯҳҳои дохилии ин давлатҳо ба монанди шӯриши исёнгарона, мувофиқи ҳуқуқҳои байналхалқӣ мисоли ҷанги шаҳрвандӣ шуда метавонад, на ҳамчун ҷанг. Мафҳуми низои мусаллаҳона нисбат ба мафҳуми ҷанг васеътар аст. Низои мусаллаҳона он замон рух медиҳад, ки давлат ба сари қудрат меояд ё ҳангоме ки муноқишаи мусаллаҳонаи давомдор байни нерӯҳои ҳукуматӣ ва гурӯҳҳои мусаллаҳонаи муташаккилонаи дохили як давлат ба амал меояд.        Вобаста ба мавзӯъ, низоъҳои мусаллаҳона ба таври зайл таснифбандӣ карда мешаванд:   * низоъҳои **ҳудудӣ** ё **сарҳадӣ**, ки асоси онро ихтилофоти фарогир ташкил дода, ба он озод кардан ё васеъ кардани ҳудуди худ, забти ҳудуди бегона ё мубориза барои минтақаҳои баҳсталаб мансуб аст. Ба монанди Қарабоғи Кӯҳӣ, ки миёни Арманистон ва Озарбойҷон ба вуқуъ омад, мисоли ин навъи низоъ шуда метавонад. * низоъҳои**мазҳабӣ**, ки он байни тарафдорон ва мухолифони як равияи мазҳаби муайян ё дар доираи ҳаракатҳои динӣ ба миён меояд. Ба монанди ҷангҳои динии масеҳӣ дар Аврупо дар асрҳои XVI-XVIII, низоъҳои байни равияҳои суннӣ ва шиаҳо дар Ховари Миёна ва ғайра мисоли ин навъи низоъ шуда метавонад. * низоъҳои хислати **ҷудоихоҳӣ** дошта, ки барои ҷудо кардан ё мустақил шудани ягон қисмати давлат ба вуқуъ меояд. Як қатор давлатҳое ки дар асри XX ташкил шуданд, маҳз дар натиҷаи ҳаракатҳои ҷудоихоҳӣ ба вуҷуд омадаанд. Ҳамчун мисол, вилояти Дамбас, ки дар Украина воқеъ аст, мехоҳад ки аз ҳудуди Украина ҷудо шуда, истиқлолияти худро ба даст орад. |
| 1. **Низоми Бреттон-Вудс дар муносибатҳои байналмилалӣ**   Мархалаи нав дар инкишофи системаи чахони асъор, созишномаи давлатхо дар конфронси Бреттон-вудс (ШМА), мебошад, ки соли 1944 баргузор гардида буд.  Бори аввал системаи байналхалкии асъор ба созишномаи байналхукумати асос ёфт, ки коидаи барои хамаи мамлакатхои иштирокчии конфронс истифодашавандаро кабул кард ва хамкории хакикии байни мамлакатхоро дар сохаи асъор муайян кард. Барои гузаронидани танзими байналхалкии муносибатхои асъори *Фонди байналхалкии асъор (ФБА)*созмон дода шуд.  Мохияти системаи чахонии асъори Бреттон-вудс аз ворид кардани *стандарти доллар* иборат буд. Тибки созишнома доллари ШМА ба сифати асъори чахонии захирави (резерви) эътироф карда шуд, ки метавонист ба тилло иваз шавад. Сабаби кабули чунин созишнома аз тарафи мамлакатхои дигар мавкеи иктисодии ШМА дар иктисодиёти чахон мебошад.  Дар давраи Чанги Дуюми Чахон ШМА хачми калони захираи тиллоро хамчун окибати бурди иктисоди аз ин чанг гун карданд. Эътимод ба доллар ва устувории сиёсати америкоии иктисодиву асъори баланд шуд. Бисёр мамлакатхо аз ШМА карздор буданд ва бинобар ин шарти стандарти долларро кабул карданд.  Курби дигар асъорхо нисбат ба доллар муайян карда мешуд ва онхо дар худуди ± 0,75% аз паритети онхо ба доллар ва пас ба тилло озодона тагйир ёфта метавонистанд.  Дар зери фишори ШМА гегемонияи инхисории асъори чори карда шуд. Хамин тавр, хусусияти стандарти доллар дар доираи системаи Бреттон-вудс дар нигох доштани алокаи доллар бо тилло иборат буд. Вале, ШМА аз ду рохи устуворгардонии курби асъор – худуди танги тагйирёбии он ва табдили (конверсияи) доллар ба тилло – дуюмро афзал донистанд. Хамин тарик, онхо ба шарикони худ ташвиши нигох доштани курби собити асъори онхоро нисбати доллар бо рохи мудохилаи асъор во гузоштанд. Дар натича, фишори ШМА ба бозорхои асъор пурзур шуд.  Созишномаҳое, ки дар соҳаи равобити иқтисодии байналхалқӣ дар Bretton Woods (ИМА) аз ҷониби 44 кишвар ба имзо расидаанд. Ин созишномаҳо низоми молявии баъдиҷангиро дар шароити болоравии протексионизм ва ноустувории пул устувор гардонданд. Барои теъдоди маҳдуди иштирокчиён (ИМА, Ҷопон, Англия ва як қатор кишварҳои Аврупоӣ) бозори ҷазҳонӣ аз нав кушода шуд, низоми устувори пули эҷодгардид, ки ба инкишофи савдо дар байни иштирокчиён мусоидат кард. Устуворшавии низом ба қурби мубодилавии таъйиншуда, ки ба конвертатсияшавии озоди доллар ба тилло такя мекард. Ҳамин тавр, воҳиди пулие, ки низомро нигоҳ медошт доллар буд. (ИМА мебоист тиллоро бо нархи устуворшуда хариду фуруш мекард, ки яке аз сабабҳои шикасти низоми Бреттон Вудӣ дар соли 1973 гардид, зеро ИМА чандин бор нархи устувори долларро дар нисбати тилло аз даст дода буд.) Ҳам сандуқи байналмилаии асъор ва ҳам Бонки ҷаҳонӣ бо шарофати созишномаҳои Бреттон Вудӣ таъсис дода шуда буданд, ки то имруз амал мекунанд. |
| 1. **Љанги Қрим ва буҳрони низоми Венагии равобити байналмилал**   Дар нихоят ба англисхо ва франсусхо муясар гардид султонро боваркунонданд,ки бо Руссия чанг эълон намоянд. Пас аз он ки сарфармондехи Россия Гарчаков баровардани кушунхоро 4.10.1853 аз князигарии Дунай рад намуд, чанг огоз шуд. 30 ноябр эскадраи руси тахти фармондехии адмирал П.Нахимов дар халичи Синоп флоти туркхоро тору мор намуд. англия ва Франсия аз галабаи Россия дар мухорибаи Синоп харосида ба мудохила намудан ба он шуруъ намудан. 4 .01.1854 киштихои харбии Англия ва Франсия дохили бахр миёназамин шуданд. 12 .03.1854 Британия Фароонса ва Туркия дар Констанипол шартномаи иттиходиро имзо намуданд. Англия ва франсия ухдадор шуданд, ки туркияро дар холати чанг кумак мерасонанд. Инчунин дар шартнома оварда шуд ки англия ва фаронса кушунхояшонро аз туркия мебароранд. Султон аз чониби худ ухдадор шуд ки сулхи чудогонаро имзо намекунад. Сафирони англис ва фарнса дар туркия стредфорд ва б.Деиле агар чи дар мавриди масъалахо хамфикр набуданд. Аммо мавкеи ягонар пеш мебурданд. 10.04.1854 байни франсия ва англия шартномаи иитихд имзо шуд ки амалан мукобили росия буд.  Конфронсияи Крим (Ялта) дуввумин конфронсияи давлатхои абаркудрати иттифокчиён - СССР, ИМА ва Брит. Кабир, ки аз 4 то 11 - феврали соли 1945 дар давраи Чанги Бузурги Ватани солхои 1939 - 1945 ба шумор мерафт. Ин конфронсия дар даврае баргузор гашт, ки мубориза бар зидди Олмони фашисти ба мархалаи хотимавии худ расида буд.  Конфронсияи Крим карорхое кабул кард, ки он на танхо дар масъалахои харби, балки дар масъалахои барпо кардани чахони баъдичанги ахамияти мухими таърихи доштанд.  Вазъияте, ки ба кушодашавии конфронсияи Крим талаб мекард, ин мувафаккиятхои калон ба даст овардани Куввахои Мусаллахи Совети буд, ки аз худудхои Ватани худ немисхои фашистиро зада нест кардан ва метавонистанд ба ичро кардани карзи миллатгароии худ оиди озодкунии Аврупо шурўъ намояд.  Иттифоки Совети сафорати озодихохонаи худро ичро намуда дар назди худ максадхои начибона гузошт: озодкунии халкхои Аврупо аз истилогарони фашист ва мадад расондан ба баркарор кардани давлатхои миллии худ; пешниход намудан ба халкхои озодшудаи Аврупо, хукуки пурра ва додани озоди ба онхо дар халли масъалахо оиди баркароркунии давлатхояшон; чазои сахт ба хамаи амалхои бадкирдоронаи чинояткорони фашисти - гунахгорони чанг ва халкхои ранчбурда; мукарар кардани низом дар Аврупо; тараккиёти иктисоди, ичтимои, сиёси ва фархангии хамкорихои халкхои Аврупо.  Ѓалабаи Куввахои Мусаллахи Совети дар вазъияти харби- сиёси дар чахон, инчунин дар чобачогузори ва муносибати куввахо дар сахнаи байналхалки дигаргунии мухим даровард.  Дар конфронсияи Қрим миёни се давлатҳои абарқудрати иттифоқчӣ - СССР, ИМА ва Британияи Кабир доир ба масъалаи «Шарқи Дур» ба як қарор омаданд, ки баромади пешбинишудаи СССР дар љанг бар зидди охирин иттифоқчии Олмони фашистӣ – Япония буд.  ИМА ва Англия зоҳир намуданд, ки СССР ба љанг бар зидди Япония ба зудӣ дохил мешавад, баъди он ки Япония ба мулкҳои дар уқёнуси Ором ва дар шимолу шарқии Осиё будаи Америка ва Англия декабри соли 1944 ҳуљум карда буд.  Роҳбарони се давлати зидди иттифоқӣ дар конфронсияи Теҳрон, ки 28 - ноябри соли 1943 шуда гузашта буд, ҳукумати Советӣ розигии худро оиди иштирок намудан баъди шикасти Олмон дар љанг бар зидди Япония ба манфиати ба зуди анљом ёфтани љанги дуюми љаҳон дод.\*  Дар тамоми рафти Љанги Бузурги Ватанӣ Япония бар зидди СССР муносибати сиёсии душманона мебурд ва системаи қабул кардаи ба худ ўҳдадориҳо бо пакти советӣ - японӣ оиди бетарафӣ дар љанг, 13 - апрели соли 1941 қабул карда шуд. Дар замони Љанги Бузурги Ватанӣ аз мавқеъҳои судман стратегии худ истифода бурда , тайёриро барои ҳамла овардан ба СССР медид ва аз ҳамин сабаб Япония дар сарҳадҳои СССР армияи бузурги квантоиро нигоҳ медошт. Бо амалҳои худ Японияи миллитаристӣ ба Олмони фашистӣ бар љанги зидди СССР ёри медод.  Қуввҳои Қушунҳои хушкигарди японӣ – тавонист дар аввали соли 1945 ба муввафақиятҳои калон расад.  Япония яке аз рақибони хатарноки ИМА ва Англия ба шуморт мерафт. Сарфармондеҳои Япония ба нақша гирифта буданд, ки Чинро ба такягоҳи ақибгоҳи базаи худ табдил диҳанд ва дар уқёнуси Ором бошад, роҳи иттифоқчиёнро ба наздик шудан ба љазираҳои Япония боз доранд ва тайёриро ба љанги ҳалкунанда дар ҳудуди худ бинанд. Барои амали гаштани чунин мақсадҳо, онҳо қувваҳои одами хело бузург доштанд, ки шумораи онҳо ба 7 – миллион нафар мерасид, дар он 6 – миллион одам дар қушунҳои хушкигард ва авиатсия дохил мешуд ва дорои зиёда аз 10 – ҳазор ҳавопаймоҳо ва қариб 500 – киштиҳои ҳарбӣ буданд. |
| 1. **Хусусиятҳои фарқкунандаи амсилаи ҳамгироии Амрикои Лотинӣ**   Дар шароити муосир раванди тахаввули иктисоди-сотсиалисти байни к-хои Иттиходи сотсиалисти ба таври фаъол дида мд. Накши асосиро дар ин раванд фаъолияти Шурои кумаки иктисодии хамдигари мебозид. Хамгироии иктисодии к-хои капиталисти зинаи нави хамкориро дар татбикнамоии сиёсати мутобиккардашудаи к-хои монополисти дар мунос.иктисодии хамдигари ва дар муносибат бо к-хои сеюм ба вучуд меорад. Хамгирои байни к-хои тараккиёфта дар холати баркароршави карор дорад. Вале аз тарафи онхо аллакай як катор гурухи навъхои хамгирои ташкил карда шудаанд (дар Амрикои лотини бозори умумии маркази-амрикои ва иттиходияи хамгироии лотини-амрикои фаъолият менамояд).  Созишномаи аввалини интегратсиони дар Америкаи Шимоли Пакт (Шартнома) дар бораи тичорати автомобилхо (соли 1965) мебошад, ки мувофики он тичорати озоди бебочи автомобилхо дар байни ШМА ва Канада баркарор гашт. Соли 1988 Канада ва ШМА созишномаро оид ба тичорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи озоди тичорати Америкаи Шимоли (NAFTA) кабул карданд. Баъд аз панч сол, яъне соли 1993, ба NAFTA Мексика низ хамрох шуд.  Кулли МММ-и мамлакатхои NAFTA наздик 9 трлн. долларро ташкил мекунад ва дар ин мамлакатхо зиёда аз 390 млн. нафар ахоли умр ба сар мебарад.  Заминахои ташаккулёбии НАФТА инхоянд:  1.Ташабускори ва пешсафии бечунучарои ИМА дар ташкили НАФТА;  2.Таъмини хукмронии худ дар чахон дар заминаи истифодаи бартарияти иктисоди баъди таназзули ИЧШС ва аз байн рафтани муковимат. Аммо дар ИМА молхо ва хатто сохахои чудогона нисбат ба Япония ва Аврупои Гарби ракобатпазирии паст доранд. Аврупои Гарби ракобатпазирии худро аз хисоби интегратсия таъмин намуда, Япония бошад бисёртар ба мамлакатхои АСЕАН, МНС ва Хитой такя карда кушиши пешсафи блоки нави интегратсиони буданро дорад. Дар хамин замина дар ИМА низ кушишхо барои инкишофи равандхои интегратсиони ба миён омадааст.  3.Ба хам пайваст кардани иктидории баланди илмию техники бо харочотхои паст ба музди кор (дар Мексика музди миёнаи кори 16%-и музди кори ИМА-ро ташкил медихад);  4.Интегратсия ИМА ва Канада дар шароити чой надоштани сохторхои институтсионали пеш рафта истодааст.  Бояд кайд намуд, Ки 20%-и МММ-и Канада дар ИМА фурухта мешавад, ки он 70%-и содироти Канадаро ташкил медихад. Канада шарики асосии тичоратии ИМА мебошад, ки ба он 25 %-и содироти ИМА рост омада объекти асосии сармоягузори аз тарафи корпоратсияхои ИМА ба хисоб меравад.  Дар шартномаи НАФТА ба амал баровардани чорабинихои зерин дар доираи муносибатхои иктисодии мамлакатхои аъзо пешбини шудааст:   * Мархила ба мархила бартараф кардани пардохтхои гумруки ва монеахои гайри тичорати; * Либерализатсияи режими инвеститсиони; * Дар сатхи баланд таъмин кардани хифзи моликияти зехни; * Тахияи барномахои муштарак оид ба мубориза бурдан ба мукобили ифлосшавии мухити зист.   Хусусиятхои асосии фарккунандаи НАФТА инхоянд:  -Хислати ассиметри, ки аз хиссаи ИМА дар ММД ва истехсолоти саноатии НАФТА (85%) бармеояд;  -Ассиметрияи сатхи инкишоф дар байни мамлакатхои мутаракки (ИМА, Канада) ва Мексикаи ру ба таракки;  -Ассиметрияи муносибатхои иктисодии интенсивии дутарафа (ИМА – Канада), (ИМА - Мексика), чой надоштани муносибатхои ташаккулётаи иктисоди байни Канада ва Мексика. Хамин хел, хиссаи Мексика дар муносибатхои берунитичоратии Канада зиёда аз 1% -ро ташкил мекунад. Аз руи хиссаи муносибатхои берунитичорати бо мамлакатхои Америкаи Лотини дар НАФТА Мексика чои аввалро ишгол намуда канада бо ин гурухи мамлакатхо умуман муносибатхои берунитичорати надорад. |
| 1. **Конференсияи Вашингтон ва таъсиси низоми Версалу Вашингтонии муносибатҳои байналмилалӣ**   Конференсияи Сулҳи Версал пас аз қабули Ойиномаи Лигаи Миллатҳо ба муҳокимаи шартҳои сулҳ бо Германия гузашт. Англя, Франсия ва ИМА ва дигар иштирокчиёни ҷанги зидди Гемания намехостанд, ки Германия аз ҷиҳати иқтисоди ва тиҷорат тарақи ёбад. Намояндагони Фаронса ба хусус Клемансо иброз намуданд, ки Германия бояд товони ҷангро ба маблағи 800 миллиард марки тиллои бипардозад. Ва маблаги умуми (репаратсия) товони чанг барои ИМА Англя ва Фаронса 1,5 триллион марки тиллоиро ташкил медод.  Масъалаи баҳсталаби ин конфронс ин муаян намудани сарҳадҳо ва бенизгардонидани баъзе минтақаҳои забт шуда буд.  Фаронса бағйр аз пас гардонидани Элзас ва Лотарингия даъвои соҳили чапи дарёи Рейн ва ғайринизоми гардонидани 50 – км тарафи рости ҳамин дарёро дошт. Ва мувофики шартномаи нозоми Германия ҳукуи аз 100 ҳаз сарбози хушкигард зиёд намудани онро надошт.Аммо Англя ва ИМА мукобили баъзе пешниҳодҳои Фаронса баромаданд. Инчунин Вудро Вилсон изҳор намуд, ки барои Германия «армияе боки гузошта шавад, ки то тавонад таҳдидоти дохили ва болшевизмро назорат намояд»  Ҳаминтариқ матни шартнома барои бараси пешниҳод гардид. Немисҳо нисбати баъзе нуктаҳои шартнома аз чумла , супоридани товони чанг, пасгардонидани Пазнам ба Полша – ро кабул намуда нисбати минтакаҳои Элзас ва Лотарингия ки ба Фаронса пас гардонида мешуд ба шарте, ки дар ин шаҳрҳо райпурси гузаронида шавад. Пас аз баҳсҳои зиёд 28.06.1919 Маҷлиси Миллии Германия бо аксарияти овоз шартномаи сулҳро дар зали Версал ба имзо расонид.  Мутобики шартномаи сулҳи Версал, ки аз 440 модда иборат буд Германия вазифадор гардид, ки Элзас ва Лотарингияро ба Фаронса пас гардонад.ноҳияҳои Эйпен, Малмеди ва Морене ба Белгия дода шуданд. Дар соҳили чапи дарёи Рейн минтақаи ғайри низоми ба масоҳати 50 км муаян гардид. Ба Фаронса конҳои ангишти Саара дода шуданд, ки ба муддати 15 аз чониби Лигаи Миллатҳо идора карда мешуд.  Герм. Истиқлолияти Полшаро эътироф намуда заминҳои Слезияи Болоиро ба ихтиёри он супорид.  Кишварҳои АНТАНТА тамоми мустамликаҳои Гермро дар Африко ва чазираҳои Укёнуси Ором ба ихтиёри худ гирифтанд. Як кисми заминҳои хитой бе ризогии он ба Япония супорида шуд, ки сабаби аз шартномаи Версал даст кашидани Хитой гардид.  Қисмати муҳими шартномаи Версалро моддаҳои маҳдудияти низоми дар Германия ташкил медод.  Инчунин Германия уҳдадор гардид, ки барои давлатҳои АНТАНТА киштиҳои бузурги моҳигири ва боркашониро сохта баистифода диҳад. Дар баробари ин дар мудати 10 сол ба Фаронса 140млн тон, б Белгия 80 млн тон, Италия 77 млн т, ангишт супорад.  Сулҳи Версал як навъ интиқомгири (қасд) аз Германия буд, ки мувофики сулҳи Франкфурт ки соли 1871 миёни ПРоссия ва Фаронса ба имзо расид ва болои Фаронса мушкилиҳои зиёдеро ба бор овард таърих онро такрор намуд ва ҳамон мушкилиҳо болои Германия вогузор гардид  Чи тавре,ки маълум аст низоми Версалу Вашингтон ба сари мардуми Олмон як нохуширо ба бор овард. Соли 1933 хизби Миллии Социалистии Германия бо сардории Адолф Гитлер ба сари кудрат омад. 30-ми январи соли 1933 Рейх- конлери нав А. Гитлер ва вица коннелер Фон Папен таъин шуданд. Соли 1933 баъди интихоби Рузвелт ба сифати президенти ИМА 8-ми ноябри соли 1933 байни И.Ш ва ИМА муносибатхои дапломати баркаро гардиданд. 3-юми сентябрисоли 1933 дар Рим байни Италия ва И.Ш паймони дусти ба ҳам хучум накуни ва бе тарафи дар холати чанг ба имзо расид. Талаби вазири корхои хоричии Германия Нейрит вакте,ки дар конфренсия бе яроккуни тирамохи соли 1933 барои баробарии низомии Германия бо кишвархои голиб кабул намуд 14-уми октябри соли 1933 Германия аз узвияти Чум.Мугулистон баромад. 30-юми июни соли 1934 сарвазири Австрия Долфуз аз чониби милатгароён кушта шуд. Читавре,ки маълум аст аз узвият даст кашидани ду давлат Германия ва Япония аз Чум.Мугулистон ин нуфузи онро дар арсаи байналхалки паст гардонид ва абаркудратон барои нагохдоштани нуфузи он азогии И.Ш ба он медиданд И.Ш узвиятро ба шарте кабул намуд,ки узви доимии шуро пазируфта шавад.18-уми сентябри соли 1934 узви Чум.МУгулистон гардид. 2-юми октябри соли 1934 дар Марсел вазорати корхои хоричии Франсия Барту ва шохи Югаславия Александр ки тарафдори амнияти дастачамъи буданд ба катл расонида шуданд. |
| 1. **Чин дар низоми муносибатҳои байналмилалии солҳои 1949-1989**   Ҳашт соли аввали мавҷудияти ҶХЧ, ки онро дар таърихнигории шӯравӣ ва рус бештар "давраи дӯстии бародаронаи халқҳои СССР ва Чин" меноманд, дар Чин "ibiandao" - давраи "таназзул" меноманд дар як самт. "  Далели он, ки Хитои нав бояд "ба як тараф такя кунад", яъне ба лагери сотсиализм бо сарварии СССР бипайвандад, гуфт Мао Цзэдун аввал дар мақолаи худ "Дар бораи диктатураи демократии халқ", ки дар иртибот бо 28-умин солгарди таъсисёбии КМҶ 30 июни соли 1949 сол. Пас аз он, муқаррарот дар бораи зарурати «ба як тараф такя кардан», тавре ки муаррихони Чин таъкид кардаанд, асоси сиёсати хориҷии ҶХЧ ва ҲКК дар ин давра дар баробари ду принсипи дигари Мао Цзэдун, ки дар охири соли 1948 - аввали соли 1949. Ин муносибатҳо - "ба бунёди кӯраи алоҳидаи худ оғоз кунед" ва "аввал дар хонаи худ ҷорӯб занед ва сипас меҳмононро ба он даъват кунед."  Муаррихони Чин аҳамияти ин дастурҳои Мао Цзедунро барои ташаккули сиёсати хориҷии Чини нав эълом карда, пеш аз ҳама таъкид мекунанд, ки онҳо ба ҶХЧ иҷозат доданд, ки бо давлатҳои хориҷӣ бидуни назардошти муносибатҳое, ки дар давраи мавҷудбуда равобити дипломатӣ барқарор карда шаванд. ҳукумати Гоминдан ва Чианг Кайши ("Оташдони худро созед"). Дар айни замон, ба он таъкид карда мешавад, ки муносибатҳои нав «мустақил ва худкифо» буданд. Дар ин замина, муносибати «ба як тараф моил шудан», яъне ба таври яктарафа бо лагери сотсиалистӣ ва муносибатҳои наздик бо Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамчун як чораи маҷбурӣ ба назар мерасад. Таърихнигорони Чин таъкид мекунанд, ки дар шароити Ҷанги Сард ва муқовимати ду урдугоҳ бо сарварии Иттиҳоди Шӯравӣ ва ИМА, Хитои нав ба навъе маҷбур шуд ба яке аз ин урдугоҳҳо бипайвандад ва таҷрибаи Чин, ба мисли Мао Цзедун навиштааст дар ин асар, пешниҳод мекунад, ки ба сӯи Иттиҳоди Шӯравӣ, ба сӯи сотсиализм "такя кардан" зарур аст, "роҳи севум вуҷуд надорад."  Ин сафари Мао Цзедунро дар охири соли 1949 - ибтидои соли 1950 ба Маскав ва бастани "Шартномаи дӯстӣ, иттифоқ ва кӯмаки мутақобила" байни СССР ва РХХ шарҳ медиҳад. Ҳамзамон, сабаби асосии он, ки муаррихони Хитой махсус таъкид мекунанд, ин хоҳиши Мао Цзэдун ба ҷои бастани шартномаи дӯстӣ ва иттифоқӣ, ки 14 августи соли 1945 бо ҳукумати Чан Кайши баста шуда буд, шартномаи нав бастааст. ва дар Чин ҳамчун "нобаробар" ҳисобида мешавад.  Шартнома дар Москва 14 феврали соли 1950 ба имзо расида буд (аз ҷониби СССР, шартномаро Вазири корҳои хориҷии СССР А.Я. Вишинский, аз ҷониби Чин - Вазири корҳои хориҷии РХХ Чжоу Эньлай, Сталин ва Мао Цзэдун аз имзо кардани шартнома) ба муддати 30 сол даст кашиданд. Мувофиқи шартнома, Иттиҳоди Шӯравӣ ӯҳдадор шуд, ки ба Чин тамоми ҳуқуқҳои идоракунии роҳи оҳани Чанчуни Чин (роҳи оҳани Чанчуни Чин) ва тамоми амволи марбут ба ин роҳи оҳанро на дертар аз охири соли 1952, ба артиши худ аз Порт-Артур барорад. (Лушунку) пойгоҳи баҳрӣ, идоракунии маъмурии шаҳри Дални (Далиан) -ро ба ҳукумати ҶХЧ интиқол диҳед, инчунин дар давоми 5 сол ба Чин ба маблағи 300 миллион доллари ИМА қарз диҳед. долларро бо 1% дар як сол ташкил медиҳад.  Таърихнигории Чин имрӯз бастани ин аҳдномаро ҳамчун "пирӯзии дипломатияи чинӣ" ва шахсан Мао Цзедун арзёбӣ мекунад, аммо бояд гуфт, ки ҷониби Шӯравӣ аз мутобиқати манфиатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ва Чин нав, дар аксари мансабҳо бо назардошти нигоҳ доштани муносибатҳои дӯстонаи байни ду кишвар бо манфиати стратегӣ бо ихтиёри худ ба ҶХЧ гузашт карданд. Амалан ягона масъалае, ки тарафҳо ба он розӣ шуда натавонистанд бо қаноатмандии тарафайн мувофиқат кунанд, ин масъалаи мақоми Ҷумҳурии Халқии Муғулистон (ба забони чинӣ - Муғулистони беруна) буд, ки дар Чин ҳамчунон қаламрави он ҳисобида мешуд. Дар ин ҳолат, Мао Цзедун маҷбур шуд, ки мавқеи Сталинро қабул кунад, ки вай қатъиян таъкид мекард, ки Ҷумҳурии Мугулистон давлати мустақил аст.  Таърихнигории имрӯзаи Чин тахмин мезанад, ки агар давраи ҷанг дар Кореяи солҳои 1950-1953, ки нерӯҳои ҶХЧ бояд бо артиши ИМА муқовимати мустақими низомӣ мекарданд, давраи «таназзул ба як тараф» ин қадар тӯл намекашид. . Пас аз ба охир расидани ҷанг, ҷониби Чин (масалан, Чжоу Эньлай дар як конфронси Женева) кӯшиш кард, ки муносибати Иёлоти Муттаҳидаро нисбат ба худ нарм кунад, аммо ҳеҷ посухе нагирифт. |
|  |
| 1. **Британияи Кабир дар муносибатҳои байналмилалии муосир**   Бритониёи Кабир имрӯз яке аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аст, ки принсипҳои ташаккули тартиботи нави байналмилалиро муайян мекунад. Сиёсати хориҷии Бритониё аз бисёр ҷиҳатҳо беназир аст ва намунаи бозии классикии дипломатӣ дар асоси таносуби қудратҳост. Бо ин равиш, Лондон тавонист манфиатҳои миллии худро ҳимоя кунад ва ба равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ таъсир расонад. Имрӯз Бритониёи Кабир як кишвари хеле пешрафта аст, ки дар севуми охири асри ХХ дучор омадааст. бо мушкилоти иқтисодӣ ва тағирёбии хусусиятҳои давлат. Дар муносибатҳои Бритониё бо дигар кишварҳо низ навовариҳо ба амал омадаанд, аммо бисёре аз нишонаҳои сиёсати хориҷии Бритониё то ба имрӯз идома доранд. Бо вуҷуди аз даст додани мақоми як давлати бузург, кишвар тавонистааст таъсир ва андешаи махсуси худро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳифз кунад, институтҳои муқарраршудаи демократӣ ва ҷалби сармояро ба даст орад. Дар айни замон, Англия ба макони таҷаммӯи қароргоҳи корпоратсияҳои бузурги трансмиллӣ, нуқтаи транзити сармоягузорони Амрикову Ҷопон, ки ба иқтисоди Аврупо сармоягузорӣ мекунанд, табдил ёфтааст. Бритониёи Кабир дар ҷаҳон пас аз Иёлоти Муттаҳида аз ҷиҳати сармоягузории хориҷӣ дар ҷои дуюм аст. Дар ин шароит, кишвар дар ҷаҳон мақоми махсусро ишғол мекунад, ки онро аксаран сиёсати хориҷии он муайян мекунад. Ҳамаи ин аҳамият ва аҳамияти амалии тадқиқоти гузаронидаро пешакӣ муайян мекунад. Таҳлили омилҳое, ки боиси хуруҷи Бритониё аз Иттиҳоди Аврупо шуданд, муддати тӯлонӣ мавзӯи таҳқиқоти илмӣ боқӣ хоҳад монд. Ҷанбаҳои сиёсати хориҷии Brexit аксар вақт соя афкандаанд. Мубориза бар сари "масъалаи Аврупо" дар арафаи раъйпурсии соли 2016 дар Бритониё чунин мавзӯи муҳим, ба монанди таҷдиди консепсияи сиёсати хориҷиро пас аз хуруҷи кишвар аз ИА боқӣ гузошт. Шиори Брекситерҳо (тарафдорони аз Иттиҳоди Аврупо баромадан) "назорати бозгаштан аз болои кишвар" (назорат аз болои "марзҳо, қонунҳо, пулҳои мо") танҳо ғайримустақим бо ҷанбаи байналмилалӣ алоқаманд буд, вақте ки сухан дар бораи сиёсати мустақили савдои хориҷӣ рафт. Дар айни замон, андозаи берунии падидаи Brexit бениҳоят муҳим аст. Гуфтан кифоя аст, ки пайдоиши мубоҳисаҳо дар бораи иштирок дар ҳамгироии Аврупо на танҳо бо масъалаҳои ҳувият 2, таърих, иқтисодиёт, балки бо сиёсати хориҷӣ низ алоқамандии бевосита доранд, зеро акси садои ҳасрати нақши собиқ ҷаҳонии Империяи Бритониё 3 мебошад. Аммо идеологҳои тарки Иттиҳоди Аврупо амалан масъалаҳои сиёсати ояндаи байналмилалиро нодида гирифтанд. "Мубориза" барои Brexit ба камбудиҳои узвияти ин кишвар дар ИА равона шуда буд: даъватҳо барои тақсимоти дубораи маблағҳо ва пардохт накардани саҳмҳо ба буҷаи ИА, даст кашидан аз бартарияти қонунгузории Аврупо нисбат ба қонунгузории миллӣ ва бартарияти мансабдорони аврупоӣ , ва тағир додани қоидаҳои муҳоҷират. |
| 1. **Конфронси муоҳидаи зиддигитлерӣ дар Қрим ва рушди муносибатҳои байналмилалӣ**   Эътилофи зидди гитлерӣ, иттифоқи давлатҳо ва халқҳо, ки дар Ҷанги Дуюми Ҷаҳонии 1939–45 бар зидди блоки таҷовузкори Олмони гитлерӣ, Италия фашистӣ, Ҷопони милитарист ва моҳвораҳои онҳо меҷангиданд. Он давлатҳоеро муттаҳид кард, ки бо кишварҳои блоки фашистӣ дар ҷанг буданд, аммо саҳми иштирокчиёни инфиродии он дар шикасти душман хеле фарқ мекард. Қувваи ҳалкунандаи А. к. Иттиҳоди Шӯравӣ буд, ки дар ба даст овардани ғалаба нақши асосӣ дошт. Чор давлати абарқудрати дигар - Иёлоти Муттаҳида, Бритониё, Фаронса ва Чин низ бо нерӯҳои мусаллаҳи худ дар мубориза алайҳи Олмони фашистӣ, муттаҳидони он дар Аврупо ва зидди Ҷопон ширкат варзиданд. Дар ин ё он миқдор, ташаккулёбии баъзе кишварҳои дигар дар ҷангҳои ҷангӣ - Полша, Чехословакия, Югославия, Австралия, Бельгия, Бразилия, Ҳиндустон, Канада, Филиппин, Эфиопия ва ғайра ба иштирокчиёни он асосан тавассути интиқоли ашёи хоми ҳарбӣ ширкат варзиданд. Аммо, кишварҳое низ буданд, ки пеш аз шикаст ба Олмон ҷанг эълон карданд ва дар пирӯзӣ бар душмани умумӣ (масалан, Туркия) саҳме нагузоштанд.  То замоне, ки ҷанг бо Ҷопон хотима ёфт, инҳо бо кишварҳои блоки фашистӣ ҷанг мекарданд: Австралия, Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Британияи Кабир, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Юнон, Дания, Ҷумҳурии Доминикан, Миср , Ҳиндустон, Ироқ, Эрон, Канада, Чин, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Либерия, Лубнон, Люксембург, Мексика, Нидерланд, Никарагуа, Зеландияи Нав, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Лаҳистон, Сальвадор, Арабистони Саудӣ, Сурия , СССР, ИМА, Туркия, Уругвай, Филиппин, Фаронса, Чехословакия, Чили, Эквадор, Эфиопия, Югославия, Иттиҳоди Африқои Ҷанубӣ; Булғористон, Маҷористон, Италия ва Руминия, ки қаблан қисми блоки таҷовузкор буданд, низ алайҳи қудратҳои меҳвар ҷанг эълом карданд. Иттифоқчии ҳарбии артиши Арманистон муқовимати мардум ба истилогарони немис, итолиёӣ ва ҷопонӣ ва нерӯҳои реаксионие, ки бо онҳо ҳамкорӣ мекарданд, буд. Ҷунбиши муқовимат дар Полша, Чехословакия, Югославия, Албания, Фаронса, Юнон, Чин, Индонезия, Ветнам, Бирма, Филиппин ва дигар кишварҳо ба таври васеъ инкишоф ёфтааст; он шаклҳои муборизаи мусаллаҳона, тахрибкорӣ дар корхонаҳо ва ғайра буд. Дастгирии ҷиддӣ ба саноати артиллерия тавассути муборизаи партизанӣ дар қаламрави СССР, ки таҷовузкор ишғол кардааст, инчунин ташкилотҳои зиддифашистии мубориза бо сарварии коммунистҳо дар кишварҳои блоки фашистӣ - Италия, Руминия, Булғористон, Маҷористон ва дар Олмон, ки дар барҳам додани режими фашистӣ дар ин кишварҳо саҳми муҳим гузоштаанд.  Таъсиси маҷмааи артиллерия бо изҳороти дастгирии мутақобилаи ҳукуматҳои СССР, ИМА ва Англия пас аз ҳамлаи Германияи гитлерӣ ба СССР, аз ҷониби гуфтушунидҳои Англия-Шӯравӣ ва Шӯравӣ-Амрико дар тобистони соли равон оғоз ёфта буд. 1941 ва бо имзои созишномаи Иттиҳоди Шӯравӣ ва Бритониё дар бораи амалҳои муштарак дар ҷанг алайҳи Олмон, конфронси соли 1941 дар Маскав се қудрат, инчунин як қатор созишномаҳои дигари иттифоқчиён дар ҷанги зидди блоки фашистӣ. 1 январи соли 1942 дар Вашингтон Эъломияи 26 давлат ба имзо расид, ки он замон бо Олмон, Италия, Ҷопон ва ҳампаймонҳои онҳо дар ҷанг буданд; Дар Эъломия ӯҳдадории кишварҳои ҷумҳурии Африқо пешбинӣ шуда буд, ки тамоми захираҳои ҳарбӣ ва иқтисодии дар ихтиёрашон бударо барои мубориза бар зидди давлатҳои фашистӣ истифода баранд ва бо онҳо сулҳи ҷудогона набанданд. Баъдан, муносибатҳои иттифоқии байни иштирокчиёни А.к бо як қатор ҳуҷҷатҳои нав мӯҳр карда шуданд: шартномаи Иттиҳоди Шӯравӣ-Бритониёи соли 1942 дар бораи иттифоқ дар ҷанги зидди Олмони фашистӣ ва шарикони вай дар Аврупо ва ҳамкорӣ ва кӯмаки мутақобила пас аз ҷанг (26 май ба имзо расид), созишномаи байни СССР ва ИМА дар бораи принсипҳои татбиқи ёрии мутақобила дар мубориза бар зидди таҷовуз (11 июни 1942), шартномаи 1944 Иттиҳоди Шӯравӣ ва Фаронса дар бораи иттифоқ ва кӯмаки тарафайн (10 декабр ба итмом расид), қарорҳои конфронсҳои Теҳрон (ноябр-декабри 1943), Қрим (феврали 1945) ва Потсдам (июл-августи 1945) сардорони ҳукуматҳои СССР, ИМА ва Британияи Кабир.  Дар тӯли тамоми ҷанг ду хатти сиёсӣ дар дохили Арманистон мубориза мебурданд: хатти СССР, ки пайваста ва устуворона қабули қарорҳоеро меҷуст, ки ба зудтарин пирӯзӣ ва рушди демократия равона шуда буданд, принсипҳои тартиботи баъдиҷангии ҷаҳон , ва хатти қудратҳои Ғарб, ки мехостанд рафтори ҷанг ва ҳалли мушкилоти пас аз ҷангро ба манфиатҳои империалистии худ тобеъ кунанд. Ин ду хат дар муайян кардани ҳадафҳои ҷанг, ҳамоҳангсозии нақшаҳои ҳарбӣ, таҳияи принсипҳои асосии ҳалли сулҳи пас аз ҷанг, ташкили як ниҳоди нави байналмилалӣ барои ҳифзи сулҳ ва амният - Созмони Милали Муттаҳид ва ғайра ба якдигар мухолифат карданд. ӯҳдадориҳо нисбат ба СССР, ки ифодаи худро дар таъхири кушодани фронти дуввум дар Аврупо бо мақсади хунрезӣ ва суст кардани Иттиҳоди Шӯравӣ, таъхири такрории таъминоти силоҳ ба худ пайдо кардааст, |
| 1. **Хусусиятҳои фарқкунандаи муносибатҳои байналмилалӣ дар ибтидои асри ХХI**   Дар нимаи дуюми асри ХХ ҳам худи системаи муносибатҳои байналмилалӣ ва ҳам ғояҳои анъанавӣ дар бораи принсипҳои асосии ташкили он ба куллӣ тағир ёфтанд. Натиҷаи Ҷанги Дуюми Ҷаҳон, ки бузургтарин мусаллаҳ аст низоъ дар таърихи инсоният, муқовимати байни коммунизм ва ҷаҳони капиталистӣ буд, ки ба принсипи таносуби қудрат асос ёфтааст.  Системаи кунунии дуқутба низ як навъ тавозуни заъфро ба вуҷуд овард: бо мақсади ба қадри имкон дастгирӣ ёфтан, ҳарду ҷониб аз камбудиҳо ва ҳатто бадиҳои шарикони худ чашм пӯшиданд.  Рақобат на танҳо бо ҳамдигар, балки бо қудратҳои анъанавии мустамлика, ИМА ва Иттиҳоди Шӯравӣ деколонизатсияро пеш гирифт ва бидуни таваққуф кардани маънои мафҳуми "соҳибихтиёрӣ" ба паҳн шудани принсипи соҳибихтиёрӣ ба атрофҳои ҷаҳонӣ мусоидат намуд. Ҳангоми ташаккули ҷаҳони дуқутба (1947-1962) боз сад давлати "соҳибихтиёр" ба панҷоҳ кишвари мустақил, ки дар охири Ҷанги Дуюми Ҷаҳон вуҷуд доштанд, ҳамроҳ шуданд, ки аксари онҳо базӯр ҳақ ва сабаб доштанд, ки худро чунин ҳисоб кунанд. Аммо принсипҳои "дурустии сиёсӣ" -и давраи баъд аз ҷанг баҳои воқеии ҷаҳони сеюмро, ки дар паҳлӯи ҷаҳони якум ва дуввум босуръат ташаккул ёфтаанд, иҷозат надоданд. Дар байни онҳо, постулатҳо фарқ мекарданд, эълон кардани "ҳуқуқи миллатҳо ба худмуайянкунӣ то ҷудоӣ ва таъсиси давлати миллӣ", инчунин "дахлнопазирии ҳокимияти давлатӣ".  Принсипи соҳибихтиёрӣ, ки ҳамчун силоҳ дар муқовимати байни абарқудратҳо истифода мешуд, даст накашид ва пас аз пирӯзии яке аз онҳо. Ҳангоми парокандашавии системаи дуқутба (солҳои 1989-1998), ҷомеаи ҷаҳонӣ бо боз даҳҳо субъектҳои "соҳибихтиёр" пур карда шуд, ки дараҷаи қобилияти бисёрии онҳо ҳанӯз муайян карда нашудааст. Ҳамзамон, Иёлоти Муттаҳида, ки дар Ҷанги Сард ғолиб омад, ҳамчун як ҷонибдори озодӣ, демократия ва ҳуқуқи инсон, постулатҳои нави "аз ҷиҳати сиёсӣ дуруст" -ро ба сиёсати ҷаҳонӣ ворид намуда, демократияро ҳамчун панацея барои ҳалли ҳама мушкилоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва дар ҷои аввал гузоштан "демократикунонии тартиботи ҷаҳонӣ".  Аммо, дар навбати асрҳои 20 ва 21 маълум мешавад: соҳибихтиёрии давлатҳои алоҳида бо демократияи байналмилалӣ, ки тобеъияти ин ё он шакли ақаллиятро ба аксарият пешбинӣ мекунад, созгор нест. Доктринаи ҳуқуқи инсон қонунияти дохилӣ ва берунии ҳукуматҳоеро, ки онҳоро поймол мекунанд, рад мекунад. Набудани тартиботи демократӣ дар дохили кишварҳои алоҳида, нотавонии онҳо ба рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ қобилияти чунин миллатҳоро дар татбиқи ҳуқуқҳои соҳибихтиёрашон зери шубҳа гузоштааст. |
| 1. **Конгресcи Вена ва ташаккули низоми Венагии муносибатҳои байналмилалӣ**   Аз сентиябри соли 1814 то 1 июни соли 1815 дар Вена конг. Б-и баргузор шуд. Ки вазъи сиёсии Европаро баъд аз торумор намудани имп. Напалеон бараси менамуд. Масалахои асосии конг. Вазифахои мухими ког. Вена баркарор намудани манархия, озод намудани заминхои ишгол намудаи Напалеон, мубориза бо харакатхои инкилоби, пешгирии зхёи Банапартизм дар Фаронса ва хали даъвохои худуди ва г. буданд. Пас аз галаба аз болои Напалеон Россия давлати неруманди Аврупо гардид. Австрия , ПРоссия, Англя, Франсия, ки намехостанд Россия неруманд шавад. Дар конгресс хайати Россияро Александри 1 , Британия Каслри , Австрия Франси 1 ва ПРоссияро Гереденберг рохбари менамуд. Накши асосиро дар хали масалахои мухими конг. Александри 1 ва конслери Австрия Митерних доштанд. Талейран чониби Франсияро намояндаги мекард ва тавонист дар мавриди баъзе масалохо манфиати Франсияро химоя кунад. Нобовари байни кишвархои голиб ва зидиятхо байнихамдигарии онхо ба Талеран имкон дод ки иштироки баробари намояндагони Франсияро дар конг. Фарохам оваранд. Талеран манфиатхои Франсияро химоя намуда пешниход намуд, ки бояд сархадои нав бо назардошти холати то соли 1792 вучуд дошта таъин гардад. Ба ин тартиб Франсия худуди кишвари худро хифз намуд, вале Россия ва ПРоссия бояд ба манфиатхои худ боки мемонданд. Ин усул хамчун «усули легитимизм» ё мудохила накардан маълум аст. Толеран музокироти махфӣ бурда онхоро бар зидди Расия ва ПРоссия бархезонд. Россия, ки дар ин замон дар маркази Аврупо буд намехост худудюхои ишгол кардаашро аз даст дихад аз хамин лихоз ба итифокчияш Фридрих Вилгелми 3 нома навишта Саксонияро пешниход намуд. Австрия мехост заминхояшро баргардонад. Англия кушиш дошт, ки дар Аврупо статус кво хукумфармо бошад. Пас аз музокироти тулони Талеран ризоияти Митерних ва Каслиро барои дохил шудан ба итиходи Англия, Австрия ва Франсия мукобили ПРоссия ва Россия дарёфт ва 3 – январи соли 1815 шартномаи махфи дар бораи ухдадории седавлат бар зидди додани Саксония ба ПРоссия ба имзо расид. Се давлат ухдадор гардиданд, ки ба таъғироти сархад дар Аврупо рох намедиханд. Ба ин тартиб ба Митерних муясар шуд, ки Фаронсаро ба тарафи худ кашад. Аммо шартномаи махфии Анг, Франс, Авст, фош гардида ба кори ояндаи конг. Таъсир расонд. Напалеон 19. 03.1815 ба Париж ворид гарид. Людовики 18-ро сарнагун карда аз се нусхаи шартномаи махфи танхо як нусхаашро пайдо мекунад. бо фармони Нап. як нусхаи он ба Александри 1 фиристода шуда Алек. Онро ба Митерних дод. Бо муракаб гаштани вазъият дар Фарс. Кишвархои иштирокчии конг. Бахри сарнагун кардани он равона месозанд. Напалеонро дар назди Ватерло шикаст дода дар Фаронса сулолаи Бурдбонхоро ба сари кудрат овард. Дар Вена санади асоси ба имзо расид, ки мухокимаи он як сол тул кашид. 9.06.1815. намояндагони Россия, Австрия , Испания, Франсия, Англя, Португалия, ПРоссия, Швеция, санади умумии хотимавии конгреси Венаро ба имзо расониданд. Ин санад , ки асоси онро легитимизм ташкил медод давраи чангхои 25-соларо ба охир расонид ва вазияти дар Европа ба амал омадаро иникос намуд.  Санади умумии конг модахои хос дошт, ки ба муносибатхои байни давлатии кишвархои Аврупои иртибот доштанд. Дар санад усулхои киштирони озод таин гардид. Дар замимахо ба санади хотимавии конг. Манъи савдои Хабашхо ва таини се дарачаи ягонаи дипломатии зикр шуда буд, ки онро регламенти Вена меномиданд.  Иштирокчиёни конг умед доштанд, ки тартиботи пешинаро дар Аврупо баркрор намоянд.  Иттифоки мукадас: 26 . 09 1815. Рохбарони се давлат Расия АВст. Ва ПРоссия дар байни худ ахдномаро ба имзо мерасонанд, ки дар таърихи дип. Иттифоки мукадас маълум аст. Лоихаи шартнома ба тамоми кишвархои Аврупо фиристода шуд. Хадафи ин шартнома  бозхам мукобили Фаронса ва харакатхои инкилоби буд. Гайр аз Туркия ва Англя дигар хама кишвархо иттифоки мукадасро дастгири намуданд. Итифоки мукадас 4 конг. Гузаронид, ки мухимтарин натичахои конг Вена ба хисоб мерафт.  Умуман натичахои асосии конг. Вена аз он иборат аст, ки масалахои сиёсии Аврупо минбад бояд ошкоро дар конг. хал мешуд. Ва конг. Вена сарогози конгресхои б-ки ба хисоб мерафт.  1 - соли 1818 дар Аахени Австрия баргузор мешавад, ки 5 кишвар иштирок мекунад ва онхо карор мекунан, ки дигар зарурати нигохдоштани артиш дар кишвар нест.  2 – октиябри соли 1820 дар Полша баргузор гардид сабаб Инкилоб дар Италия.  3 – конг. Дар Лейбах баргузор шуд.  4 – конг. Дар ш. Веронаи Италия баргузор гардид. |
| 1. Муносибатҳои байналмилалӣ дар Осиёи Марказӣ дар ибтидои асри XXI   Яке аз проблемаҳои асосие, ки дар сиёсати имрўзаи кишварҳои Осиёи Марказӣ мавриди баҳс қарор дорад, ин проблемаҳои захираҳои табии нафту газ аст. Ин масъала боби наверо дар сиёсати кишварҳои абарқудрат тавонист саҳифаи љадидеро боз намояд.  Осиёи Марказӣ чун як меҳвари асосиест барои кишварҳои абарқудрати олам. Аз як тараф Россия, ИМА ва аз тарафи дигар Чин мехоҳанд афзалиятҳои геополитикии худро дар ин минтақа васеъ намоянд. Ҳар як бозингар кушиш ба он мекунад, ки манфиатҳои миллии худро дар ин минтақа нигоҳ дорад, ва алайҳи масъалаҳои марбути сохти глобалӣ дошта дар ин минтақа ҳукм ронда мубориза барад.  Тавре ки маълум аст, Россия солҳои тулонист, ки дар Осиёи Марказӣ ҳукумронӣ карда, ин минтақаи аҳамияти стратегӣ доштаро аз даст надоданист, аммо роҳ ёфтани ИМА ба ин минтақа дер боз диққати аҳли башарро ба худ љалб сохтааст.  Баъд аз фанои Иттифоқи Шўравӣ ИМА давлатҳои нави соҳибистиқлоли Осиёи Марказиро ҳамчун минтақаи стратегии муҳими манфиатҳои геополитикии хеш шинохт. Аҳамияти ин минтақаҳоро ҳукумати Амрико дар як қатор давлатҳо Қазоқистон, Ўзбакистон, Туркманистон, Тољикистон ки дороизахираҳои бойи обу барқ ва нафту газро соҳиб буданд эҳсос намуда буд. Акнун дар ин минтақа рақобат байни Россия ва ИМА рўз аз рўз афзун мегардад.  Яке аз давлатҳои бузурги минтақа, ки дар муносибатҳои геополитикии Осиёи Марказӣ аҳамияти барљастаро пайдо намудааст Љумҳурии Халқии Чин ба ҳисоб меравад, ки авзои Осиёи Марказиро бо кулли тавонист таѓйир диҳад, бар ниҳоди сиёсати пешгирифтаи Россия ва ИМА дар минтақаҳои Осиёи Марказӣ.  Россия то ҳоло дар муносибатҳои мутақобила бо давлатҳои Осиёи Марказӣ мақом ва нақши стратегӣ дорад. Муносибати Россия дар минтақа вобаста ба воқеияти сиёсати дохилӣ ва хориљӣ дар заминаи манфиатҳои худи вай сурат мегиранд, ва дар минтақа нақши стратегиро фаъолона иљро менамояд.  Мавқеи геополитикии ИМА ва сиёсати аввалиндараљаи он дар минтақаи Осиёи Марказӣ ба хотири дастрасии иқтисодӣ ва барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад, то ин ки дар минтақа амнияту субот нигоҳ дошта шавад.  Субот дар Осиёи Марказӣ номусоид аст ва дар мавқеи геополитикии кишварҳои абарқудрат монеаҳо эљод мекунад. Ин гуна монеаҳо аз қабили сар задани низоъҳои сарҳадӣ, қочоқӣ маводи мухаддир мухолифатҳои сиёсӣ зоҳир мешавад.  Дар баробари Россия ва ИМА имрўз Чин мехоҳад, ки мавқеи геополикии хешро дар Осиёи Марказӣ вусъат диҳад. Бо вуљуди он ки Чин бо давлатҳои соҳибистиқлол муносибати дипломатӣ барқарор намуд, аммо сиёсати хориљии он дар ин минтақаҳо суст ба роҳ монда шуд. Яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки Чин дар Осиёи Марказӣ ин роҳ ёфтани фазои иқтисодии Чин ба ин кишварҳост. Назар ба давраи Шўравӣ Чин имрўз бо ин давлатҳои дар минтақа мављуд буда ҳамкории васеъи иқтисодию тиљоратӣ дорад. Дар ин минтақа беш аз 50-млн истеъмол кунандагони моли чинӣ вуљуд дорад. Чин имрўз сармоягузориро ба кишварҳои Осиёи Марказӣ дучанд менамояд, ки он бар ниҳод ва нуфузи эътибори Чин дар ин минтақаҳо хоҳад буд. |
| 1. **Хусусиятҳои фарқкунандаи низоми Ялтаву Потсдамии муносибатҳои байналмилалӣ** |
| Хар кадом аз 3 кишвар-СССР, ИМА,ва Англя ки дар торумор намудани Германияи Гитлери накши худро дошта буданд,назари худро нисбати танзими сулхомези баъди чанги доштан.СССР умед ба тавсеъаи кобали мухофизаи ИШ дар Европа дошт ИМА мехост мавчудияти худро дар Европа махдуд созад ва нуфузи худро дар дигар минтакахои дунё васеъ намояд,Англя мехост тавозунро дар Европа нигох дорад, Дар мохи июни соли 1945 изхороти СССР,ИМА,Англя ва Франсия интишор ёфт. 17 июн то 2 августи соли 1945 дар вакти интихоботи парламенти дар Англя ин конф гузаронида шуд. Хайат намоядагонро аз ИШ Сталин аз ИМА Трумен ва аз Англя Черчил муовини у Этли рохбари менамуданд.Дар натича К. Этли сарвазир интихоб гардид ва аз 28 июль ба Потсдам хамчун рохбари намояндагони Англя бар гашт. Дар Потсдам давлатхои голиб дар бораи решакан намудани милитаризми Германи ба мувофика расиданд. Барои муайян намудани чинояти мушахаси шахсоне,ки чанги 2-юми чахониро барангехтаанд давлатхои иттиход СССР,ИМА, Англя ва Франсия трибунали низоми байналмилалиро ташкил намуданд,ки кори он 20 ноябри соли 1945 огоз ёфт ва 1 октябри соли 1946 дар Нюренберг ба охир расид. Ба карори трибанали Нюренбарг ба 12 нафар чинояткорони асосии чанг (Геренг,Рибентроп,Кейтель,Калтенбрунер,Розенбарг,Франк,Фрик ва дигар чинояткорон ба хукми катл Гесс,Функ ва Редер хукми зиндони якумра) муттахидин карор намудан ,ки кисми ахолии немис аз Полша Чехосовакия ва Венгря ба Германия кучонида шаванд. Хамчунин масъалаи бастани шартномаи сулх бо Италия, Финляндия,Руминия Булгория ва Венгрия хал гарддид. Дар Потсдам байни маттахидин дар мавриди як катор масъалахо аз чумла дар бораи вазъият дар кишвархои Европаи маркази ва Европаи чанубу шарки дар бораи тереторияхои собики Германия ки ба Полша гузаштанд ва гайра ихтилофот вучуд доштанд. Карор дар конф-ия Потсдам кабул гадида барои танзими сулхомези баъди чанги чи дар Европа ва чи дар тамоми дунё ахмияти калон дошт агарчи ИМА, Англя ва Франсия ба тадрич аз самт ба созиш расида канора нишини менамуданд. |
| 1. **Муносибатҳои Љумҳурии Тољикистон бо Ҳиндустон дар низоми муосири муносибатҳои байналмилалӣ** |
| Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон 28 августи соли 1992 муносибатҳои дипломатӣ барқарор кардааст.Соли 1993 аввалин Сафири он кишвар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқими Теҳрон таъйин гардид.  Соли 1994 Сафорати Ҷумҳурии Ҳиндустон дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ ёфт. Сафири Фавқулъода ва Мухтори Ҷумҳурии Ҳиндустон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло ҷаноби Аситҳ Кумар Бҳаттачарҷӣ мебошад.  Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафорати худро дар Деҳлӣ соли 2003 ифтитоҳ намуд.  То ба имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Ҳиндустон се маротиба - солҳои 1993, 1995, 2001 сафари расмӣ ва ду маротиба солҳои 2006 ва 2012 сафари давлатӣ анҷом додааст. Зимни ин сафарҳо якчанд созишномаву санадҳо дар бахшҳои гуногуни хамкорӣ, аз ҷумла иктисод ва тиҷорат, тиб (дорусозӣ), тандурустӣ, кишоварзӣ, варзиш ва сайёҳӣ, фарҳанг, маориф ва илму технология ба имзо расидаанд, ки барои таҳкими ҳамкориҳои гуногунҷанбаи минбаъда манфиатбахш мебошанд.  Соли 2003 Сарвазири Ҳиндустон Атал Бихари Ваҷпайи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафари расмӣ анҷом дод. Бо иштироки меҳмони олиқадр дар шаҳри Душанбе маросими расмии ифтитоҳи боғ ва пайкараи Маҳатма Гандӣ баргузор шуд.  Бино ба даъвати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон моҳи сентябри соли 2009 Президенти ҶумҳурииҲиндустон Пратибха Девисингх Патил аз Ҷумҳурии Тоҷикистон боздиди расмӣ ба амал овард.  Дар айни замон муносибатҳои Тоҷикистону Ҳиндустонро 50 ҳуҷҷати дуҷонибаи байнидавлатӣ ба танзим медарорад.  Лозим ба ёдоварист, ки муносибатҳои тиҷоратию иқтисодии Тоҷикистону Ҳиндустон рӯ ба пешравӣ ниҳода истодааст. Дар соли 2012 хаҷми мубодилаи мол байни ду кишвар ба 27,5 млн. доллари ШМА баробар шуд ва дар ҳашт моҳи аввали соли 2013 ин нишондод ба 29 млн. 842, 7 ҳазор доллари ШМА расид.  Барои баланд бардоштани савияи дониши мутахассисони тоҷик ҳамасола аз ҷониби Ҳукумати Чумҳурии Ҳиндустон курсҳои мухталиф дар чаҳорчӯбаи барномаи омӯзишии ҳамкориҳои иқтисодӣ (ITEC) ва шӯрои муносибатҳои фарҳангии Ҳиндустон (ICCR) дар он кишвар гузаронида мешаванд. |
| 1. **Муносибатҳои байналмилалӣ дар Осиёи Љанубу Шарқӣ**   Осиёи Љанубу Шарқӣ дар ҳудуди нимљазираи Ҳиндухитой ва чазираҳои Малай љойгир аст. Давлатҳои минтақа аз Љанубу Шарқи Осиё Австралия ва Океания ҳамсарҳаданд. Дар ин минтақа 11 давлат Ветнам, Тайланд, Малайзия, Лаос, Камбоља, Индонезия, Филиппин, Бруней, Мянма, Сингапур ва Тимори Шарқи мављуд мебошанд.  Осиёи Љанубу Шарқӣ Авроосиёро ба Австралия мепайвандад, ҳамчуноне, ки баҳри Оромро аз Ҳинд људо менамояд. Ҳудуди минтақаро баҳр мешуяд, ки миқдори зиёди онро баҳри Хитойи Љанубӣ ва баҳри Филиппин дар уқёнуси Ором ва баҳри Адомании уқенуси Хинд дар бар мегирад.  Аз ҳудуди давлатҳои Осиёи Љанубу Шаркӣ роҳҳои обӣ ва хавои низ мегузаранд, ки резишгоҳи Малак дар худ мавқеъи хубро дар соҳаи киштишинокуни гирифта ва инчунин гулугохи Гиблортар каналҳои Суэтс ва Панама низ ба сифати роҳҳои обӣ хуб истифода карда мешаванд.  Дар байни ду тамаддун Хитой ва Ҳиндустон љойгир шудани ин минтақа барои тарақиёбии он замима гузоштааст. Аз љумла аҳолии ин минтақа дар љаҳон дар љои 2-юм қарор дошта инчунин дар минтақа ҳамаи љабҳаҳои хољагии халқи он тарақиёфта ва дар ҳоли тараққи аст.  Дар байни давлатҳои минтақа 1 давлати монархиявии мутлақ –Бруней ва 3 давлати кониститутсиони Тайланд, Камбоља ва Малайзия буда боқимондаи он љумҳурияви мебошанд.  Давлатҳои Љанубу Шарқии Осиё аъзои комилҳуқуқи СММ ба шумор мераванд. Аз ин 11 давлат ѓайр аз Камбоља ба АСЕАН дохил мебошанд. Индонезия бошад ба ОПЕК аъзо мебошад. Ва 10 давлати боқимонда ба Созмони уқенуси Ороми АСЕАН аъзо мебошанд.  Мувофиқи тарақиёбии иқтисоди Осиёи Љанубу Шаркӣ ба яке аз минтақаҳои динамики табдил меёбад. Марҳилаҳои тарақиёбии давлатҳои минтақа баъди љанги 2-юми љаҳони яке аз пешрафтёбандатарин ҳисобида мешуд. Дар охири солҳои 90-уми асри 20 мавқеъҳои хуби тарақиёби дар соҳаи истеҳсолот дида мешуд, ки Сингапур 14 % дар 1 сол дар Тайланд 12,6%, дар Ветнам 10,3 ва Малайзия 8,5%-ро ташкил медод. Суммаи тарақиёти ММБ-и давлатҳои минтақа ба 2000 млрд долар дар соли 2000 буд. Дар ҳоли ҳозир ҳаққи минтақа дар мол 1,4%-ро ташкил дода ва давлатҳое, ки дар ҳоли расид қарор доранд-7,7%-ро ташкил медиҳанд.  Давлатҳои АСЕАН ба модели пешравии япони мароқ зоҳир намудаанд. Ҳамин тавр дар аввали солҳои 80-ум таљҳизотҳо барои гузаронидани татқиқотҳои гуногун дар соҳаи саноат барои пешрави фароҳам омад ва дар ин самт бояд кор намоянд. Якљоя бо ҳамин 2 маротиба андози ба ин гуна самтҳои инвиститсияҳо равонашуда кам карда шуда буд.  Сингапур дар ҳоли ҳозир яке аз нишондоди болоии истифода намоии корро дар саноат доро мебошад.  Давлатҳои минтақа базаи хуби содиротиро доро мебошад. Барои ҳаминҳам ин давлатҳо яке аз калонтарин содиркунандаи молҳои гуногун мебошанд. Мисол Созмони АСЕАН 80%-и истеҳсоли каучукро бар душ дорад ва онро ба сифати баланд содир менамояд, ки он қариб 60-70% олав,50% чормагзҳои кокоси ва инчунин 3%равѓани нахл ва шолиро содирот менамоянд. Калонтаринашон захираҳои нафт, мис, волфрам, хром, боксид ва дарахти горонро ташкил менамояд. Дар гузаштани марҳилаҳои 10 солаҳо НИС Осиёи Љанубу Шарқӣ наздик ба пешравиҳои хуб дар соҳаи саноат гаштааст. Вале аз ҳисоби потенсияли илми-техники ва нишондодҳои иқтисоди аз якдигар фарк мекунанд |
| 1. Конфронси Париж ва бунёди низоми Версалии муносибатҳои байналмилалӣ |
| 18-уми январи соли 1919 рузи кушодашавии Конфронси Сулхи Париж мебошад, ки дар он намояндагони 27 кишвар иштирок карданд. Рассияи Шурави ба конфронс даъват нашуда буд. Конфронс на танхо бе иштироки Рассияи Шурави гузашт, балки аз аввал то охир ғояхои зиддишурави дошт.  Конфронс бояд ба таври озоду равшан сурат мегирифт, вале вакте ки корро барои бастани шартнома бо кишвархои мағлуб шуруъ карданд он коидахое, ки дар худи “14 Моддаи Вилсон” барои ба таври возех гузарондани конфронс ва набудани ягон шартномахои махфи кайд шуда буд, риоя карда нашуданд. Хануз то саршавиаш конфронс дар як фазои махфи карор дошт. Сардорони он кушиш мекарданд, ки дар он чамъомадхое, ки намояндагони хадамоти ахбороти буданд, иштирок накунанд.  Амалан дар кори конфронс аксарияти давлатхои иштирокчии он умуман иштирок накарданд. Хама масъалахои мухим дар шурохои дахум, чорум ва панчум хал карда мешуданд. Шурои дахум аз мохи январ то охирхои мохи феврали соли 1919 амал кардааст. Дар он сардорони давлвтхо ва вазирони корхои хоричии ин кишвархо иштирок доштанд: Амрико-Вудро Вилсон ва Лансинг, Англия-Лойд Чорч ва Балфур, Фаронса-Клемансо ва Пишон, Италия-Орландо ва Соннино ва инчунин ду намояндаи махсус аз Япоония-Мокино ва Шинда.  Аз 24-уми март шурои чорум корро шуруъ кард, ки шумораи иштирокчиёнаш боз хам махдудтар буданд, яъне танхо сарони давлатхои ШМА, Англия, Фаронса ва Италия. Корхо дар ин шуро аз шурои пештара дида махфитар сурат мегирифтанд. Шурои чорум то ба имзо расидани шартномаи Версал амал кард. Дар ин мудат якчанд масъалахо аз кабили: шартномаи сулх бо Германия, ташкилкунии Лигаи Миллатхо, шартномаи сулх бо иттифокяиёни Германия-Туркия ва Булғория, инчунин бо ворисони сулолаи Габсбургхо-Австрия ва Венгрия. Вале масъалаи асоси ин мубориза бар зииди Рассияи Шуррави ва харакатхои инкилоби дар Аврупо буданд.  Пас аз ба имзо расидани шартномаи Версал, Вилсон, Лойд Чорч ва Орландо ба кишваррхои худ баргаштанд. Таёрии нихоии матни шартномахо бо иттифокчиёни Германияро шурои панчум ба анчом расонд, ки дар он вазирони корхои хоричии Амрико, Англия, Фаронса, Италия ва намояндаи махсуси Япония иштирок карданд. Дар амал дар Конфронси Сулхи Париж танхо се иштирокчи-ШМА, Англия ва Фаронса накши халкунанда мебозиданд ва хамаи карорхо мувофики хохиши онхо хал карда мешуданд.  “Масъалаи Руси” дар Конфронси Сулхи Париж  Дар конфронси Сулхи Париж якчанд масъалахо доир ба ташкил кардани мудохилаи харби бар зидди давлати Шурави мухокима ва хал карда шуданд, аз кабили: мухосираи иктисоди ва махдудсозии байналмилалии Россияи Шурави, чалб кардани хамсояхои он ба мудохила, истифода бурдани кушунхои Антанта дар мубориза бар зидди Россияи Шурави ва дигар масъалахо, ки дар мачмуъ ин масъалахоро “Масъалаи Руси” номида буданд. Асоси онро иштирокчиён дар мубориза бар зидди пахншавии акидахои инкилоби бузурги сотсиалистии Октябр ба дигар кишвархо мехисобиданд.  Дар бораи заиф кардани накши Шурави ва мустахкам кардани низоми сармоядори дар тамоми Аврупо Вилсон, Лойд Чорч ва Клемансо акидахои якхела доштанд. Вале миёни онхо дар бораи чи гуна мудохила кардан ба Россияи Шурави фикрхои гуногун мавчуд буд. Клемансо тарафдори он буд, ки ин мудохилакуни дар намуди кушоду равшан сурат гирад ва армияи иттифокчиён бояд дар мудохилаи зидди Шурави накши асоси бозанд.  Вилсон ва Лойд Чорч низ тарафдори идома додани мудохила буданд, вале мехостанд, ки дар намуди пушида сурат гирад. Чихеле ки Лойд Чорч мегуяд: “Россия кишварест, ки ба он бо зури дохил шудан осон аст, вале онро забт кардан хело душвор аст”. Инчунин Лойд Чорч ба монанди Вилсон чунин мехисобид, ки мубориза бар зидди Россияи Шурави бояд пеш аз хама бо рохи кумаки хамачонибаи абаркудратхои Антанта ба харакатхои дохилии зиддиинкилобии руси ва дастгирии давлатхои хамсояи он барои мубориза бар зидди Россия сурат гирад.  Нихоят акидахои Лойд Чорч ва Вилсон кабул карда шуд ва аз истифодабарии кушунхои Антанта даст накашиданд. Вале ин мудохилакуни ба таври пушида сурат мегирад. Асосан масъалахои мухими оид ба Россия бударо Шурои чорум хал кард, ки дар рафти он Вилсон, Лойд Чорч, Клемансо ва Орландо бо намояндагони созмонхо ва “хукуматхои зидди инкилоби” ба монанди Гурчистон, Озорбойчон, Армения ва дигарон вохурда онхоро ба тарафи худ мекашанд.  Аз саршави то охири конфронси Сулхи Париж масъалаи асоси ин мудохилаи зидди Шурави ба хисоб мерафт ва ягон масъалаи чиддие вучуд надошт, ки бо масъалаи Россия алока надошта бошад. Чуноне, ки В.И. Ленин мегуяд: “Тамоми вокеахои сиёсати чахони дар гирди як пункти маркази чалб карда шуданд, ки ин хам бошад муборизаи буржуазияи умумичахони бар зидди Россия Шурави мебошад”.  Масъалаи Германия дар Конфронси Сулхи Париж  Дар масъалаи Германия бошад хар яке аз иштирокчиёни асосии конфронс мехостанд, ки Германия хамчун ракиби империалистиашон то як муддати тулони заиф карда шавад. Вале онхо намехостанд, ки дар Германия харакатхои инкилоби сар занад ва бо инкилобчиёни Россия робита пайдо кунанд. Иштирокчиёни асосии конфронс акидаи Германияро ба “Такягох бар зидди болшевизм” тайёр кардан дастгири мекарданд. Ин давлатхо дар симои Германия натанхо як душмани шикастхурдаро медиданд, балки як иттифокчии худ барои мубориза бар зидди Россияи Шурави, харакатхои инкилоби дар Германия ва дигар кишвархои Авруворо медиданд.  Сохили чапи дарёи Рейнро ишғол карда армияи иттифокчиён ба дохили Германия надаромаданд, чунки дар тарси он буданд, ки мардуми Германия норози шуда инкилобхоро шуруъ мекунанд. Барои пешгири кардани инкилоби Германия бошад Вилсон, Лойд Чорч ва Клемансо куввахои дохилии зидди инкилобии Германияро дарстгири карданд, ки онхо сардорони сотсиал-демократхои Германия буданд, ки хануз пеш аз кушодашавии конфронси Париж онхо рохбарони синфи коргарон-Карл Либкнехта ва Роза Люксембургро ба катл расонда тайёрии худро барои пешгири кардани харакатхои инкилоби нишон дода буданд.   1. **Омили ҳарбӣ дар муносибатҳои байналмилалии муосир** |
| Мафҳуми таносуби қувваҳо дар нгазарияи сиёсати ҷаҳонӣ аз илми ҳарбӣ гирифта шудааст. Чунки нақши қувваи ҳарбӣ дар низоми ҷаҳонӣ омили ҳалкунанда буд ва ҳаст. Имруз чун мисли пештара мақоми давлат бо иқтидори ҳарбӣ ва иқтисодии он муайян карда мешавад, яъне аз руи иқтидори модии он. Дар айни замон набояд нодида гирнифт, ки раванди музокирот махсусан ҳамкорӣ боиси афзоиши аҳамияти иқтидори иттилоотӣ ва ташкилӣ мегардад. Бе мавҷудияти иттилоти зарурӣ ва кофӣ ба тарҳрезии сиёсати мносиби хориҷӣ умед бастан мумкин нест. Мавҷудияти иттилоот фақат заминаро барои дастгоҳи давлатӣ ҷиҳати истифодаи самарабахши он фароҳам меоварад. Ҳангоми арзёбии омили таносуби иқтидор ва имкониятҳо дар сиёсати хориҷӣ ду мафҳуми асосӣ-бартарият ва баробарӣ истифода бурда мешавад. Таҳти мафҳуми баробарӣ набудани бартарии мутлақи яке аз тарафҳо фаҳмида мешавад. Гарчанде ҳардуи ин мафҳум ҷамбаи миқдорӣ ва сифатӣ доранд ҳангоми муайян намудани баробарӣ хислати сифатӣ ба миқдорӣ мегузарад.дар ин иртибот метавон раванди халъи силоҳро зикр кард, ки намудҳои гуногуни техникаи ҷангӣ хислати миқдорӣ мегиранд, ки бар асоси он як навъ баробарӣ муайян карда мешавад. Ягона фарқияти миқдорӣ дар ин иртибот ҳифз шудааст, тақсими аслиҳа ба аслиҳаи маъмулӣ ва аслиҳаи қатли омм мебошад.   1. **Мафҳум ва моҳияти ҳаракати зиддиљаҳонишавӣ** |
| Ҳаракати зидди ҷаҳонишавӣ ё Ҷунбиши зидди ҷаҳонишавӣ як ҷунбиши иҷтимоӣ аст, ки ҷаҳонишавии иқтисодиро танқид мекунад. Ҳаракатро одатан ҳамчун ҷунбиши ҷаҳонии адлия, ҷунбиши алтернативии ҷаҳонишавӣ, ҳаракати зидди ҷаҳонишавӣ, ҳаракати ҷаҳонишавии зидди корпоративӣ ё ҷунбиши ҷаҳонишавии зидди неолибералӣ меноманд.  Иштирокчиён танқиди худро бар як қатор ғояҳои марбут асос медиҳанд. Умумияти иштирокчиён дар он аст, ки иштирокчиён ба корпоратсияҳои бузурги трансмиллӣ бо қудрати танзимнашудаи сиёсӣ, ки тавассути созишномаҳои тиҷоратӣ ва бозорҳои молиявии танзимнашуда амалӣ мешаванд, муқобилат мекунанд. Аз ҷумла, корпоратсияҳо ба он айбдор карда мешаванд, ки мехоҳанд фоидаҳоро тавассути шароит ва стандартҳои бехатарии меҳнат, стандартҳои шуғл ва музди меҳнат, принсипҳои экологӣ ва тамомияти қонунгузории миллӣ, истиқлолият ва соҳибихтиёрӣ зиёд кунанд. Аз моҳи январи соли 2012, баъзе шореҳон тағиротро дар иқтисоди ҷаҳонӣ ҳамчун "турбо капитализм" (Эдвард Луттвак), "фундаментализми бозор" (Ҷорҷ Сорос), "капитализми казино" (Сюзан Страндж) ва Макворлд (Бенҷамин Барбер) тавсиф кардаанд .. .  Бисёре аз фаъолони зидди ҷаҳонишавӣ дар маҷмӯъ ба ҷаҳонишавӣ муқобилат намекунанд ва шаклҳои ҳамгироии ҷаҳонро даъват мекунанд, ки намояндагии демократӣ, пешбурди ҳуқуқи инсон, тиҷорати одилона ва рушди устуворро беҳтар таъмин кунанд ва аз ин рӯ, чунин мешуморанд, ки истилоҳи "зидди ҷаҳонишавӣ" иштибоҳ аст.   1. **Мафҳуми манфиатҳои миллӣ: нишондиҳандаҳои дохиливу берунӣ**   Категорияи манфиатҳои миллӣ, ки ба луғати иҷтимоию сиёсии мо устуворона ворид шудааст, дар назарияи иҷтимоию сиёсӣ ҳамчунон баҳсбарангез боқӣ мемонад. Мураккабии таҳлил дар ин ҷо пеш аз ҳама аз он вобаста аст, ки тафсири мафҳуми "манфиати миллӣ" муносибати идеологии худи таҳлилгар, ақидаҳои ӯро дар бораи раванди сиёсии байналмилалӣ инъикос мекунад. Мушкилоти манфиати миллӣ диққати бисёр мутафаккиронро аз замони Н.Макиавелли ва Д.Юм ба худ ҷалб кард, аммо ҳамчун категорияи асосӣ онро асосан намояндагони мактаби реализми сиёсӣ истифода бурда, онро бо мафҳуми "қудрат" (қудрат) -и давлат дар арсаи байналмилалӣ алоқаманд медонанд.  Давлате, ки ба муносибатҳои байналмилалӣ ворид мешавад, ба мисли як шахс, ҳадафҳои сиёсати хориҷии худро дар асоси идеал ва манфиатҳои шахсии худ месозад. Идеал ҳадафҳои ахлоқиро, ки аслан ҳудуд надоранд, авлавият медиҳад. Ва манфиати миллӣ ҳамеша ғаразнок аст. Идеал арзишҳои ҷомеаи муайянро инъикос мекунад, ки масалан, як қудрати бузург мехоҳад бо исрори масеҳӣ ба дигар давлатҳо паҳн шавад. Ин нақшест, ки шиорҳои "арзишҳои умумиинсонӣ", "ҷомеаи ҷаҳонӣ" ва дигарон имрӯз иҷро мекунанд. Инро С.Хантингтон дар асари худ «Бархӯрди тамаддунҳо» қайд кардааст: «Худи ифодаи «ҷомеаи ҷаҳонӣ» ба эвфемизм табдил ёфтааст, ки ибораи «ҷаҳони озод»-ро иваз мекунад. Он барои додани қонунияти ҷаҳонӣ ба амалҳое, ки манфиатҳои кишварҳои Ғарбро инъикос мекунанд, таҳия шудааст». Ғаму ғусса, вақте ки давлат сиёсати хориҷии худро танҳо дар асоси идеал месозад, ки дар натиҷа воқеият муқовимат мекунад, исён мекунад, ниятҳои некро ба таври шинохтанашаванда таҳриф мекунад.  Манфиатҳои миллӣ маҷмӯи эҳтиёҷоти тасодуфӣ муайяншуда ва арзишҳои ҷудонашавандаи ҷомеаи таърихан ташаккулёфтаи иҷтимоӣ мебошанд, ки бо робитаҳои иҷтимоиву фарҳангӣ муттаҳид шуда, дар давлат ташкил карда шудаанд. Қаноатмандӣ ва ҳимояи онҳо барои мавҷудият ва рушди ояндаи давлат объективан зарур аст ва танҳо бо саъйи муштараки бошууронаи аъзои ҷомеа комилан имконпазир аст.  Манфиатҳои миллӣ дар ҷараёни раванди таърихӣ ташаккул меёбанд, ки манфиатҳои гуногуни хусусӣ бо ҳам мутақобила мекунанд. Вақте ки ҷомеаи шаҳрвандӣ ба камол мерасад ва ба дараҷаи муайяни камолот мерасад, системаи ҷудонашавандаи «давлати миллӣ» ба вуҷуд меояд, ки дар доираи он механизмҳои тавозуни манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ таҳия карда мешаванд. Дар ин ҳолат, манфиатҳои миллӣ ба таври органикӣ манфиатҳои давлатро дар бар мегиранд. Баръакс, бо заъф ва рушд накардани ҷомеаи шаҳрвандӣ аксар вақт манфиатҳои миллӣ бо манфиатҳои бюрократияи давлатӣ иваз карда мешаванд.  Заминаҳои муҳимтарин барои тавсифи манфиатҳои миллӣ ин самт, дараҷаи собит ва аҳамият, соҳаи ҳаёти миллат, сатҳи эъломия ва усули татбиқи онҳост.  Дар робита бо диққат, манфиатҳои миллӣ метавонанд дохилӣ ва хориҷӣ бошанд. Манфиатҳои дохилӣ бо ҳифзи пояҳои низоми иҷтимоӣ, фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди устувори иқтисодии давлат ва таъмини пешрафти ҷомеа, афзоиши нерӯи фарҳангӣ ва маънавии он алоқаманданд. Манфиатҳои беруна асосан бо маҷмӯи омилҳои ҳарбӣ-сиёсӣ, иқтисодии хориҷӣ ва идеологӣ-иҷтимоӣ, инчунин бо шароити ҳамкориҳои байналмилалӣ, ки мавқеи кишварро дар ҷаҳон, амнияти беруна ва имконияти эҳтимолии бунёди муносибатҳои онро муайян мекунанд, алоқаманд мебошанд. бо дигар иштирокчиёни раванди сиёсии ҷаҳонӣ дар заминаи барои худ фоидаовар ...  Фарқ кардани манфиатҳои миллӣ вобаста аз дараҷаи устувории онҳо ба мо имкон медиҳад, ки дар бораи мавҷудияти манфиатҳои доимӣ сухан ронем, ки татбиқи онҳо барои нигоҳ доштани устувории фаъолият ва рушди кишвар ҳамчун як организмҳои мураккаби сохторӣ ва муваққатӣ (тағирёбанда) манфиатҳои миллие, ки дар натиҷаи вокуниш ба мисли баъзе равандҳои дохили система ва ба ин ё он таъсири муҳити беруна ба миён меоянд.  Вобаста аз дараҷаи аҳамият дар низоми манфиатҳои миллӣ, шахсони ҳаётӣ (таҳҷоӣ) -ро ҷудо кардан мумкин аст, ки дар татбиқи онҳо ҳуввияти миллӣ ва худи мавҷудияти мардум, тамомият ва дахлнопазирии қаламрави истиқомати онҳо ва ғайра муҳим. Набудани комили татбиқ ё танҳо қисман амалисозии манфиатҳои канории (дуюмдараҷаи) миллӣ метавонад оқибатҳои камтар барои кишварро ба бор орад, аммо ҷамъ шудани мушкилот дар ин самт метавонад таҳдидҳои ҷиддиеро ба рушди миллӣ низ ба бор орад.  Хусусияти дигари манфиатҳои миллӣ сатҳест, ки онҳо чунин эълон карда мешаванд. Манфиатҳои миллие, ки дар сатҳи давлатӣ эълон мешаванд, дар конститутсия, қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тасдиқ карда мешаванд; дар консепсияҳои рушди миллӣ ва амнияти миллӣ, стратегияи сиёсати хориҷии давлат ва дигар таълимотҳои миллӣ инъикос меёбанд. Дар сатҳи ғайридавлатӣ манфиатҳои миллӣ дар ҳуҷҷатҳои барномавии ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки аз ҷониби роҳбарони афкори ҷамъиятӣ, намояндагони ҷомеаи илмӣ, ВАО ва ғайра таҳия шудаанд, эълон карда мешаванд. |
| 1. **Пайдоиши шабакаи байналмилалии террористии «Ал-Қоида» ва Давлати исломӣ: дараљаи хатарнокӣ** |
| Дар ташаккули ба ном «Давлат исломӣ» гуруҳи «Ал-Қоида» ва саҳми бевоситаи террористи дараҷаи байналмилалӣ Абу Мусоба аз-Зарқавӣ хеле зиёд мебошад. Сараввал гурӯҳи «Шӯрои муҷоҳидин» (соли 2006) ташкил шуда, баъдтар ба он гурӯҳҳои «Ҷайш ат-Тайфа ал-Мансур», (Артиши ҷамоаи ғолиб), «Ҷайш аҳлу-с-Сунна ва-л-Ҷамоа» (Артиши аҳли суннат ва ҷамоат), «Ҷайш ал-Фотеҳин» (Артиши ғолибон) ва «Ҷунд ас-Саҳоба» (Артиши саҳобагон) ва ба ин монанд боз ба ҷамъи 11 гурӯҳҳои радикалии исломӣ ворид шуда, 15-уми октябри соли 2006 ,   «Давлати исломии Ироқ» (ДИИ)- ро таъсис доданд.  Дар солҳои пас ба ин ташкилот гуруҳҳои хурди исломӣ, чун «Ансор-ат-тавҳид», «Ал-Ғураба», «Ҷиҳоди Исломӣ», «Ҷамоа ал-Мураббитин», «Ансор-ат-Тавҳид ва-с-Сунна», «Фурсон ат-Тавҳид», «Ҷунди миллати Иброҳим» низ шомил шуда буданд. Аввалин пешвои сиёсии «ДИИ» Абу Умар ал-Бағдодӣ таъйин гардид.  Ин «давлат» 9 уми апрели соли 2013 ба худ номи нав ба забони арабӣ «Давлату-л Ироқийати ва Шомия» (Давлати Исломии Ироқ ва Шом (Леванта)»-ро   гирифт. Дар соли 2013 ҷангиёни «ДИИШ» бар зидди режими Башор Асад аз ҷониби қуваҳои зиддиҳукуматӣ ворид шуда буданд.  Ин амали онҳо боиси афзоиши норозигӣ байни роҳбарияти гуруҳи «Ал-Қоида» ва «ДИИШ» гардид. Сарвари гурӯҳи «Ал Қоида» Завоҳирӣ аз роҳбарони «ДИИШ» талаб намуд, то онҳо хоки Сурияро тарк карда, бо отрядҳои ҷангии худ ба Ироқ баргарданд. Аммо ҷангиёни «ДИИШ»ба ин амри Завоҳирӣ итоат накарда, фаъолияти худро мустақилона дар Сурия давом доданд. Дар натиҷа «намояндаи Қонунии» гурӯҳи «Ал-Қоида» «Ҷабҳат- ан-Нусра» эълон гардид .  Моҳи феврали соли 2014 роҳбарияти гурӯҳи «Ал-Қоида» эълон намуд, ки онҳо минбаъд «ДИИШ»- ро дастгирӣ намекунанд. Баъди ин ҳодиса барои доираи нуфуз ҷангҳои шадид байни «ДИИШ» ва «Ҷабҳат ан-Нусра»- и гурӯҳи «Ал-Қоида» дар Сурия сар шуда, танҳо дар соли 2014 бар асари он ҷангҳо 1800 нафар ҷангиёни ҳар ду тараф кушта шуданд .  Моҳи январи соли 2014 ҷангиёни «ДИИШ» муносибати сахту шадид нисбати салафиёнро пеш гирифта (чун салафиён дар «Ал-Қоида» таъсири калон доранд), ки ин боиси задухӯрди яроқнок байни ҷангиёни «ДИИШ» ва гурӯҳҳои Суриягии «Ҷабҳат-ан-Нусра» - шӯъбаҳои «Ал Қоида» дар Сурия гардида, бо ҳамин то 3 ҳазор нафар ҷагиён аз ду тараф ба ҳалокат расиданд.  Пешвои «Ал-Қоида» Имон Завоҳирӣ моҳи феврали соли 2014 эълон намуд, ки «ДИИШ» дигар ба «Ал-Қоида» таалуқ надорад, аммо баъди ташкил шудани коалитсияи байналмилалӣ бар зидди «ДИИШ» гурӯҳи «Ал-Қоида» ва итифоқчиҳои он ҷангро бо «ДИИШ» қатъ намуда, ночор бар зидди ин коалитсия муваққатан муттаҳид шуданд.  Гурӯҳи ҷангиёни «ДИИШ», махсусан дар тобистони соли 2014 ,беҳад фаъол гардида, ҳуҷумро дар шимол ва шимолу ғарби Сурия (Курдистон) сар намуданд. 10-уми июни соли 2014 онҳо бо роҳбарии қумондони саҳроӣ Тархон Батирашвилии гурҷистонӣ аввал шаҳри Мосул (дуюмин шаҳри бузурги Ироқ), рӯзи дигар шаҳри Тикритро (зодгоҳи Саддом Ҳусейн) забт карданд.  Чуноне ки маълум аст, дар охири моҳи июни соли 2014 ҷангиёни «ДИИШ» давлати худ бо номи «Хилофат»-ро эълон намуда, ҳудуди онро аз шаҳри Ҳалаби шимоли Сурия то музофоти Диялаи Ироқи шарқӣ муайян карданд. 3 августи соли 2014   ин гурӯҳ дастаҷамъона ду кони калони нафтро дар Ироқ ба дасти худ дароварданд.  Санаи 29-уми июни соли 2014 «Давлати Исломии Ироқ ва Шом» «Хилофат» эълон гардида, «халифа»-и он сарвари ҷангиён Абдуллоҳ Иброҳим ас-Самароӣ, ки бештар бо номи Абу Бакр ал-Бағдодӣ маълум буд, эълон гардид. Аммо «Хилофат»-ро ягон давлати ҷаҳон ба расмият нашинохтааст.  Баъди ташкили ҳукумат, гурӯҳи «ДИИШ» дар музофоти Раққои Сурия ва ситоди асосии он дар ин шаҳр воқеъ аст, баъзе аз аъзоёни хориҷии ин гурӯҳ эълон намуданд, ки онҳо акнун ба табаият эҳтиёҷ надоранд. Қисме аз онҳо намоишкорона шиносномаҳо (паспортҳо)-и кишвари худро ё сӯзониданд ва ё   онҳоро зери сабти навори видео дарронида партофтанд. Масалан, дар видеоролики «ДИИШ» нишон дода шуд, ки чӣ тавр сокини собиқи Федератсияи Россия бо номи нави худ - Абу Зубайр ар-русӣ ин амалро иҷро намуд.  Мувофиқи таҳлили коршиносон ва гуфтаҳои саркардагони Хилофат, «ДИИШ» мақсад дорад, то доманаи амалиёташро баъди Сурия ба Арабаситони Саудӣ кучонида ва аз он ҷо доираи фаъолияташро ба дигар давлатҳои ҷаҳон паҳн намояд.  Бояд таъкид намуд, ки гурӯҳи ҷангиёни «ДИИШ» на танҳо дину мазҳабҳои дигар, балки ҳатто пайравони ҷараёни салафияро дар Ислом низ бад мебинанд. Вале роҳбарияти ин гурӯҳ корҳоеро дар оянда амалӣ кардан мехоҳад, ки онҳо, ҳатто гӯшу хаёли тарафдорони салафия наомадаанд. Чунончи, яке аз пешвоёни гурӯҳи «ДИИШ» Абу Туроб Муқаддасӣ эълон намудааст, ки «мо бо иҷозати Оллоҳ Каъба (хонаи Худо)-ро дар Макка бо роҳбарии шайхамон ал-Бағдодӣ вайрон мекунем ва ҳатто ҳоҷиёни аз тамоми дунё он ҷо омадаро низ қатл хоҳем кард. Чунки ин нафарон ба Макка на ба хотири Оллоҳ, балки танҳо барои даст расонидан ба санги сиёҳ меоянд».  Тирамоҳи соли 2014 чунин хабарҳо пайдо шуданд, ки гуё «ДИИШ» барои ҳамла намудан ба ноҳияҳои сарҳадии Эрон маблағ ҷамъ меорад, ҳарчанд сарвари ВКД Эрон Абдул Ризо Фазлӣ ин маълумотҳоро рад намуда буд. Аммо мувофиқи маълумоти ВКД-и Эрон ин гурӯҳ аҷаб нест, ки вақтҳои наздик ба Эрон низ ҳамла намояд. Мутобиқи ахбори баъзе аз сарчашмаҳо, дар Эрон тарафдорони «ДИИШ»-ро дастгир мекунанд ва ин ашхос, асосан афғонҳо ва покистониҳо мебошанд, ки   мехоҳанд тавассути хоки Эрон ба Ироқ раванд.  Дар натиҷаи амалиёти ҷангиёни «ДИИШ» бештар шиаҳо, насрониҳо, язидҳо қатл гардида, занону кӯдакони зиёди онҳо асир шуда, дар лагерҳои консентратсионӣ нигоҳ дошта мешаванд. Танҳо аз худи Ироқ 13 ҳазор оила, баъди тассаруфи як қатор минтақаҳои ин кишвар аз ҷониби ҷангиёни «ДИИШ», ба дигар давлатҳо гуреза шуданд.  Аз ин лиҳоз, ҳукумати Ироқ ночор ба ҷомеаи байналхалқӣ муроҷиат намуд, то дар мубориза бо ҷангиёни «ДИИШ» ба он кумак расонанд. Вобаста ба ин, давлати Федератсияи Руссия шумораи зиёди тайёраҳои ҷангӣ ва комлексҳои мушакиву тупиро ба ҳукумати Ироқу Сурия ҳамчун кумаки ҳарбӣ барои мубориза бар зидди ҷангиёни «ДИИШ» ирсол намуд. Зиёда аз ин, дар аввали моҳи октябр қувваҳои ҳарбӣ-ҳавоии ИМА-ро лозим омад, то тайёраҳои ҷангии «[Apache](https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache)» –ро барои муҳофизати фурудгоҳи байналхалқии Бағдод, ки ҷангиёни ҳамлагари «ДИИШ» ҳамагӣ 20 км дуртар қарор доштанд, аз ҷудо намоянд.  Бояд зикр намуд, ки новобаста аз эътироф нагардидани «ДИИШ» аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, вай баъзе аз рамзҳои давлатӣ, маслан, парчами худро дорад ва он шакли зайл дорад: дар қисми болоии парчам «ад-Давлат-ал-Исломия», дар зери он «Ло илоҳа илаллоҳу» ва поёнтари он «Оллоҳ, Расул, Муҳаммад» навишта шудааст.  Гуфтан ба маврид аст, ки «Давлати Исломии Ироқ ва Шом» давлати нимвоқеӣ бо шакли шариатии идоракунӣ буда, ҳудуди ба ном «секунҷаи суннӣ»-ро назорат мекунад ва он гурӯҳи «Ал-Қоида»-ро, бинобар сабаби душмани ашаддиии ИМА буданаш, танг карда баровард. Дар худи ҳозир, «ДИИШ» аз хатогиҳои дар фаъолияти худ содиркардаи гурӯҳи «Ал-Қоида» хулосаҳои ҷиддӣ бароварда, фаъолияташро дигар намудааст. Вай акнун дигар ба одамон равияи салафияро бор намекунад ва расман Исломи анъанавиро тарафдор аст, ҳарчанд роҳбарони ин «давлат» на танҳо дигар мазҳабҳо, ҳатто салафиҳои радикалиро ҳам мазаммат карда, онҳоро кофир меноманд. Ҳамчун нишони тағйири самти фаъолияти худ имрӯз «ДИИШ», чун «ХАМОС» дар Лубнон ва «Бародарони мусулмон» дар Миср, дар қаламрави худ мактабу касалхонаҳо месозад. |

1. **Илми муносибатҳои байналхалқӣ дар низоми илмҳои иљтимоӣ.**

МБ маљмуи муносибатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, идеологӣ, ҳуқуқӣ, дипломатӣ, низомӣ, фарҳангӣ ва дигар робитаҳои байникишвари ва низоми к-ҳо, неруҳо, созмонҳо ва љунбишҳои иљтимои, иқтисодӣ, сиёсист, ки дар саҳнаи б-лӣ амал м/д. Ба ақидаи **Стенли Хоффманн** МБ ҳам ***љавон*** аст ва ҳам ***қадим***. Бо кадом асос? Аллакай дар замонҳои қадим фалсафаи сиёсӣ ва таърих масъалаҳои сар задани низоъ ва љанг, омилҳои расидан ба ҳадаф ва назми байни халқу миллатҳо оид ба қонуниятҳои рафтори байниҳамдигарии онҳо пеш омада буд. Ҳамзамон он љавон аст. Ба он асос, ки баъди Љ.ИИ-юми љаҳон илми МБ ба як низоми муайян дароварда шуд. Аллакай тамоми он низову љангҳое, ки баъди љаҳон ба амал омаданд дар ин чаҳорчуба ба амал бароварда мешуданд.

Дар илми сиёсатшиносӣ аввалин бор истилохи равобити байналмилалро Ҷерми (дар тафсири русиаш Иеремиӣ) Бентам ба кор бурдаасг. Ҳадафи аслии Кишварҳоро Бентам дар таъмини рифох (просперити) ва некуахволии одамон медонад. Бентам дар он андеша буд, ки табиати равобити байналмилалии замони у ба хадафҳо ва вазифаҳои кишвар созгор нест ва иллати асосиаш паӣваста зуҳури низоъҳои байналмилалист.

1. **Мавзўъ, объект ва категорияхои илми муносибатхои байналхалки.**

Барои мушаххас сохтани мафхуми Муносибатхои Байналхалки зарур аст, ки тамоми робитахои мавчуда дар сахнаи байналхалкиро ба хам овард ва дар ин хол таъиноти нихоии он хам ва хадафхои обективии онхо дар чахорчубаи чомеаи инсони муаян карданд. Дар лими Равобити Байналмиллали чанд равишхое хастанд, ки МБ-ро бо сиёсати Байналхалки як медонанд. Аз чумла дар мактаби фаронсавии илмхои сиёси Raymon Aron дар мактаби амрикои Моргентаун. Ин донишмандон сиёсати байналхалкиро бо сиёсати хоричии кишвархо як медонанд ва таваччухи асосиро ба робитаи сиёсии байналхалки равон мекунанд.

МБ-ро метавон хамчун мачмуи робитахои сиёси , иктисоди, ичтимои, хукуки дипломати , фарханги, илмии байни субектхои асосии сахнаи байналхалки (кишвар, созмонхоли байналхалки, чунбишхои ичтимои ва ашхосони алохида) тавсиф кард. Иштирокчийни асосии МБ кишвархо мебошанд. Махз онхо аниктараш М Байни кишвархо дар навбати аввал хислат, табиат ва самти пешрафти МБ-ро муаян мекунанд. Хадафи МБ кишвархо бунёди шароити мусоид барои амал ва пешрафти кишвархо мебошад. Табиист, ки Равобити кишвари метавонад сохаи гуногун иктисоди, сиёси, фарханги, ичтимои ва монанди инхоро фахмонад. Тавре маълумаст истилохи МБ-ро бори аввал донишманди англис Germy Berton (1748-1832) ба кор бурдааст. Ӯ зери ин истилох тамоми навхои робитаи байни кишвархоро дар назар дошт ва баъд аз у ин истилохро хукукшиносон ва таърихшиносон истифода бурданд. Объекти илми МБ- тамоми олами гуногуннавъ, душворфахм ва пурихтилофи РБ аст, ки хусусиятхои зерин дорад.

1. Унсури беназми- яъне дар РБ кудрати мофавк (Хукумати Оли) вучуд надорад.
2. Плюрализми Суверенитетхо (гуногунии хокимиятхо).
3. Таъсири ниходёбии МБ, меъёр ва коидахои дар хукуки байналхалки кабулшуда, ба рафтор ва амали акторхои байналхалки таъсир мерасонад.
4. Пурихтилофии тавсифхо: тамомият ва чузъёби, хамкори ва низоъ, хамгирои ва худогохии умумиятхои ичтимои.
5. Таъсири чахонишави ба наздикшави ва аз хам чудо шудани манфиатхои кишвархо, шуста шудани суверенитети миллатхо, усули худудии созмони сиёси.
6. Иштироки бозингарони нав дар баробари кишвархо ва созмонхои байникишвари, созмонхои ғайрихукумати, ширкатхо, бонкхо ва корхонахои фаромилли, созмонхои чинояткор, тероризми байналхалки, диаспорхои кавми ва ғ хама фаъол шуданд.
7. Боз хам накши асосии худро хамчун кафили амнияти фарди ва ичтимоии шахрвандонро аз даст додани давлат ва ғайрахо мебошад.
8. **Назарияҳои муосири МБ.**

Ниёз ба назария дар равобити байналмилал аз зарурияти пешгўии илми, пешрафти чомеаи башари, унсурхои таркибии он бармеояд. Назария бо чамъбасти тачрибаи гузашта ва таъсиси дастгохи мушаххаси мафхумхо байни имрўза ва оянда пулеро ба вучуд меорад. Ба андешаи ***Кеннет Уолтс***: *назария конунмандии рафторро маънидод мекунад ва асос мешавад, ки ба натичаи муайян дар равобити байни кишвархо умед бандем.* ***Куинси Райт*** предмети назарияи байналмилалро чунин муайян кардааст: *Назарияи умумии равобити байналмилал мачмуи донишхои хамаро фарогиранда, пазируфта, пайдархам ва худро танзимкунанда мебошад, ки ба фахмиш, арзёби, пешгўи ва назорати байни кишвархо имконият медод*. Маъмулан дар адабиёти Гарб ду самти предмети равоботи байналмилал пешниход мешавад:

1.Тадкикотхо дар сохаи амнияти б-ки, ки дар чахорчубаи он масъалаи чанг ва сулх омухта мешавад.

2.Тадкикотхо дар бораи иктисоди сиёсии б-ки.

**35. Наз Реализми сиёсӣ дар илми МБ.**

Реализм яке аз мактабхои асосии рб ба хисоб меравад, ки таърихи нихоят тулони дорад. Он сарчашмаашро аз таълимоти Фукидид сар карда, то ба Макиавелли ва Хоббс мерасад. Дар замони муосир намояндагони ин мактаб Д.Кеннон, Э.Карр, Х.Моргентау, Р.Нибур, К.Томпсон ва г. ба хисоб мераванд. Асоси фаъолияти б-кии ки-хоро манфиатхои мили ташкил медихад, ки унсурхои асосии онхо амният, бако ва истиклолият ташкил медихад. Аз ин ру, рб сахнаи бархурд, низоъ ва созиши манфиатхои миллии кишвархост. Манфиатхои милли зарурати дар даст доштани кудрати низомиро таъкид мекунанд. Аз ин ру, рб ин мувозинати куввахост. Андешаи реализм дар асари донишманди амрикои Нибур «Инсони ахлоки ва чомеаи гайриахлоки» инкишоф ёфтаанд. Ба андешаи у яке аз душворихои асосии чахони имруза ин инкишофи бо суръати прогрессии техники ва дар якчо шах шуда мондани сиёсат аст. Чахон харчи бештар аз хам вобаста аст, вале аз нигохи ахлоки ва сиёси чудо аст. Инкишофи минбаъдаи андешахои реализмро мо дар осори Х.Моргентау мебинем. Китоби машхури у «Сиёсати байналмилал» асари руимизии донишмандони мактаби реализм хисоб мешавад. Андешаи Моргентау: Сиёсати б-л мубориза барои кудрат аст. Худи истилохи кудрат (хокимият) хамчун имконияти дастёби ба назоарт аз болои акл ва амали одамон фахмида мешавад. Дар ин замина аз нигохи реализми сиёси рб пеш аз хама равобити байникишварист. Ба он хотир, ки дар он кишварон чун бозингари асли баромад мекунанд. Чун кишвархо аз манофеи аслии хеш химоя мекунанд, ба он хотир аз кудрат ва имконият дар даст доштан истифода мебаранд. Пас чанг ва низоъ зодаи табиати рб аст. Моргентау 6 усули асосиро пешниход кардааст, ки асоси назарияи реализми сиёсиро ташкил медихад:

1. Реализми сиёси – муътакид аст, ки дар сиёсат монанди чомеа ба таври кулли конунхои объективи, ки решахои онхо аз табиати башар сарчашма мегирад, хоким аст. Аз ин рў барои бехбудии вазъи чомеа фахму дарки кавомиле, ки чомеа бар асоси онхо зиндаги мекунад, зарурат дорад. Тарзи амали ин конун ба хоста ва тамоюлоти башар вобастаги надорад.
2. Рохнамои аслии реализми сиёси барои пайдо кардани рохи худ дар миёнаи мушкилот ва печидагихои сиёсати чахон мафхуми таърифи манофеъ бар гасби кудрат аст. Хамин мафхум хаст, ки иртиботи лозим байни иллати саъйю кўшиш дар дарки сиёсати б-ки ва вокеъиятро фарохам меоварад. Ин мафхум истиклоли сиёсатро аз сохили дигар риштахо монанди иктисод, илми ахлок, зебошиноси, диншиноси тасдик мекунад. Бе чунин мафхум пешниходи назарияи сиёсм гайриимкон аст.
3. Реализми сиёси ба мафхуми асосии худ, яъне таърифи манофеъ ба гасби кудрат як маънии муайян ва собит, ки як бор мушахас шуда, барои хама муътабар бошад, пешниход намекунад. Хамин навъ мулохиза дар мавриди мафхуми кудрат хам маълум аст. Яъне мазмун ва мухтавои он низ ба воситаи мухити сиёси ва фарханги таъмин мешавад. Кудрат мумкин аст тамоми он чиро, ки назорати инсон ба инсонро боис мешавад, дар бар гирад. Бинобар ин кудрат шомили кулли робитахои ичтимои, ки дорои чунин хадаф хастанд, мешавад. Реализм чунин намепиндорад, ки шароити феъли ва ноустуворихо ва адами суботи он, ки сиёсати хоричи тахти онхо амал мекунад, кобили тагийр нест. Масалан мегуяд Моргентау: тавозуни кувва, ки як рукни чомеаи плюралисти аст, дар айни хол кодир аст тахти шароити нисбатан устувор ва сулхомез хам амал намояд.
4. Реализми сиёси ба маъни ва ахамияти ахлоки амали ё сиёси вокиф аст. Реализми сиёси муътакид аст, ки усули кули ва умумии ахлоки наметавонад ба сурати хушк дар мавриди амали давлатхо ба кор бурда шавад, балки аз софии мавкеъиятхои вокеии замон ва макон бигзарад. Фарде метавонад дар мавриди худаш бигуяд бигузор адолат ичро шавад, хатто агар ба бахои аз байн рафтани дуне бошад, вале давлат хакки чунин изхори назарро ба номи мардуме, ки дар мавриди онхо масъулият дорад, надорад.
5. Реализми сиёси аз як донистани орзухо ё тамоюли ахлокии як миллат, бахусус ба меъёрхои ахлоки, ки бар чахон хоким аст, худдори мекунад.

Тафовути байни реализми сиёси ва дигар мактабхои назарияви натанхо вокеи аст, балки кобили мулохиза аст. Пайрави реализми сиёси муътакид ба истиклоли каламрави сиёси аст. Тарзи тафаккури ў бар асоси таърифи манофеъ бар гасби кудрати сиёси бино шудааст.

1. **Назарияи либерализм**

Мактаби идеалистӣ - либералӣ бо намояндагӣ аз Гуго Гротсиӣ, Иммануил Кант, Вудро Вилсон ва дигарон чунин мукаррароти аслиро пешниҳод кардааст.

1. Бозингарони аслии равобити байналмилал на танҳо Кишварҳо, балки созмонҳои байналхалқӣ, ширкатҳои фа­ромиллӣ, гурухҳои ичтимоӣ, ашҳоси алохида низ мебошанд.

1. Инсон табиатан худҳох ва гавсеаталаб набуда, ба ҳамкорӣ омодааст. 3. Нанг мушкилотест, ки онро метавон дастачамъона хал кард. 4. Ҷомеаи байналхалқӣ бояд зарурияти ниҳодҳои байналхалкиро, ки пеши роҳинизоъҳои байналхалкиро гирифта метавонанд, дарк кунад. 5. Кишварҳоро зарур аст, ки низоми сиёсиашонро ислох кунанд, то ки идораи демократии дохили хар кишвар ба устуворшавии сулху тавсеаи ҳамкорӣ дар чаҳон мусоидат кунад. 6. Дар арсаи байналхалқӣ натанҳо омилҳои қудратӣ, балки oмилҳои дигар, аз ҷумла иктисод ва ахлок ҳам амал мекунанд.
2. **Назарияи неолиберализм**

Либерализми нави сиёсӣ дар ибтидои солҳои 80-уми асри XX шакл гирифтааст. Аввалин назариётчиёни либерализми нав Роберт Кеохэӣн, Адам Ротфелд, Мортон Каплан буданд. Либерализми нав аз он бармеояд, ки:

1. Бозингарони аслии равобити байналмилал - фардҳо, Кишварҳои "тачдидёфта" ва субъектҳои гаӣрихукуматӣ, фаромиллӣ мебошанд. 2. Самтҳои авлавиятдори пешрафти равобити байналмилал - падидаҳои фаромиллӣ дар сохаҳои иктисодӣ ва сиёсӣ, чаҳонишавии муносибатҳои бозорӣ, вобастагӣ, ҳамгароӣ, ҳуқуқи инсон мебошанд. 3. Мундаричаи муносибатҳои байналхалқӣ -ҳамкорӣи байникингварӣ ва фаромиллӣ, ниҳодёбии муносибатҳо, ки ба сулҳ ивазшавии ниҳоди кишварӣ ҳамчун пешво, нуфузи накши х.укуки байналхалқӣ мусоидат мекунанд. 4. Масоилм асосии муносибатҳои байналхалқӣ - вобастагии мачмуим субъектҳои равобити байналмилал, режимҳои байналхалқӣ, ҳифзи мухити атроф мебошанд; 5. Оханги рафгори субъектҳои муносибатҳои байналхалқӣ-манфиатҳои глобалӣ (нафъи умум), адолат, сулх ва рифоҳ озодӣ, ахлоканд. 6. Хадафҳои иштирокчиёни муносибатҳои байналхалқӣ- инкишофи режимҳои байналхалкии сиёсӣ, мусоидат ба густариши демо­кратия ва ниҳодҳои байналхалқӣ ба ҳотири ҳамохангсозии кушишҳои дастачамъона дар халли масоили глобалист.

**38. Идеализми сиёсӣ**

Дар баробари мактаби реалистӣ чараёни дигаре ҳам амал мекард, ки зуҳури оиро дар Аврупо бо фалсафаи Юнони бостон, инкишофи дини насронӣ, андешаҳои илоҳиётшиноси испанӣ Франсиско де Витториа, донишманди ҳолландӣ Эразми Роттердамӣ, ҳуқуқшиноси ҳолландӣ Гуго Гротсиӣ, донишмандони франсавӣ Эмерик Крюсе ва Шарл Иринэ де Сен Пиер, фаӣласуфи немис Иммануил Кант ва донишманди англис Ҷереми Бентам алокаманд медонанд. Ин равия дар илм номи идеализм ё либерализмро гирифгааст. Асоси онро идеяи ягонагии ахлокд ва сиёсии зоти башар, ҳамчунин хакди табиии ин-сон ташкил медихад. Идеяи мазкур дар давраҳои гуногун дар осори донишмандон тобишҳои гуногун гирифтааст. Аз давраи аввали шаклгириаш идеализм дар масоили гуногуни омузиши назария ва амалияи байналмилалӣ бо реализм даст ба гиребон будааст. Мисоли ин гуфтаҳо муҳолифати андешаҳои Эразми Роттердамӣ бо Никколо Макиавелли мебошад. Эразми Роттердамӣ андеша дошт, ки сиёсати ҳориҷӣ бояд побанди меъёрҳои ичтимоие бошад, ки чавобгуи манфиатҳои халкдоянд. У ба ин ҳотир даъват мекард, ки ҷоӣгоҳи қудрат дар равобити байналмилал маадуд карда шавад. Эразми Роттердам!!1 даъват дошт, ки ба равобити марзии байни кишварӣ хислати устувор дода шавад. Бад ин маънӣ, ки ҳокимон ва лодшоҳон хақ надоштанд худуди дар даст доштаашонро фурушанд ё ба ҷониби дигар диханд. Хдмзамон Эразми Роттердамӣ барои тавсеаи равобити байни Кишварҳо пешбурди тиҷорат ва густариши меъёрҳои ахлокиро вочиб медонист.

Г. Гротсиӣ дар асараш бо номи "Дар бораи ҳуқуқи чанг ва с-улх" таъкид мекард. ки равобити байналмилалӣ ба амри ичрои ухдадориҳо аз ҷониби Кишварҳо такя мекунад. Гротсиӣ андеша дошт, ки чангро метавон бо қоидаҳои хаёти байналхалқӣба танзим даровард. Чанг бояд предмети истифодаи яктарафаи Кишварҳо набошад.

1. Кишвар бояд кувваро баҳотири тагӣир додани шароити сиёсӣ истифода набарад. Дар ин сурат истифодаи зурӣ чиноят аст.
2. Қарори Кишварҳо дар бораи огози амалиёти чангӣ бояд бо далели қотеъона асоснок карда шавад.

Ҳатто дар ҳолате ки кишвар ^оидаҳои хаёти баӣиалхалкиро дагалона ваӣрон мекунад, дар огози чанг шитоб набояд кард. Балки кушиш бояд кард, ки мушкилот бо роҳи гуфтушунид ва миёнаравӣ хал шавад.

Хдмзамон Гротсиӣба масъалаи ҷангҳои боадолат ва беадолат дахл карда, ҳар гуна чангеро, ки ба ҳотири мутеъ кардани халки дигар равона шудааст, ноодилона ҳисоб мекард. Гротсиӣ истифодаи зуриро нисбати кишваре, ки гуё таҳдид мекарда бошад, махкум мекард. Яъне, таре аз қудрати ҳамсоя баКишварҳо асос шуда наметавонад, ки бар зидди у Чанг ofo3кунанд.

Андешаҳои Гротсиӣ инъикосгари вокеъияти замоии худ буданд ва аз ин ру паӣгирона ва устуворона набуданд. Аз ҷумла, у тасдик мекард, ки чангро на ҳуқуқи табиӣ, на ху- куки халкҳо, на конунҳои илохӣ манъ карда наметавонанд. Ҷанг дар мачбур кардани Кишварҳое, ки бо роҳи осоишта ба созиш намеоянд, нащни мусбӣ мебозад. Гротсиӣ идеяҳои ҳуқуқдои чаҳониро рад карда андеша дошт, ки чунин созмон самаранок наҳохад буд. Вале донишманди ҳолландӣ чизи аз Ҳама заруриро дарк карда тавонист. Ч^омеаи инсонӣ бояд ба сулх ва созиш кушиш кунад. Фаъолияти сиёсӣ бошад аз руи коидаҳои инъикосгари манфиатҳои халкҳо пеш бурда шавад.

Дар илми сиёсатшиносӣ аввалин бор истилохи равобити байналмилалро Ҷерми (дар тафсири русиаш Иеремиӣ) Бентам ба кор бурдаасг. Ҳадафи аслии Кишварҳоро Бентам дар таъмини рифох (просперити) ва некуахволии одамон медонад. Бентам дар он андеша буд, ки табиати равобити байналмилалии замони у ба хадафҳо ва вазифаҳои кишвар созгор нест ва иллати асосиаш паӣваста зуҳури низоъҳои байналмилалист. Ба ин ҳотир у кушиш кардааст, ки барои раҳоӣ аз ин бадбахтӣ илоче ёбад. Чун донишмандони пешин Бентам манфиати кишварро асоси сиёсати ҳориҷӣ медонист ва ҳамзамон андеша дошт, ки инкори манфиатҳои кишвари дигар гаӣриахлоқист. Ба андешаи Бентам Кишварҳо ва миллатҳо бояд ба пешгирии чанг ва низоъ манфиатдор бошанд. Зуҳури чанг ва низоъ маънои онро дорад, ки Кишварҳо манфиатҳои миллии худро фаромуш кардаанд. Дар ҳоле ки гурухе аз хукуматдорон хадафҳо ва ниятҳои худро аз манфиатҳои миллӣ боло медонанд. Аз ин ҳотир Бентам андеша дорад, ки дар механизми кабули карорҳои сиёсӣ тагӣирот дароварда шавад. Ба ибораи дигар, сиёсати ҳориҷӣ бояд аз инхисори гурухи хурди ҳокимон баромада, дастраси ҷомеа гардад, аз ҷумла зери назорати парламент ҳам бошад. Бентам ҳамзамон ахлок ва ҳуқуқро ҳамчун танзимкунандаи равобити байналмилал эътироф кардааст. Дар назари Бентам равобити байналмилал мачмуи меъёрҳоеанд, ки истифодаи кувва ва зуриро дар равобити байни Кишварҳо махдуд мекунанд. Таӣи солҳои 1886-1889 Бентам накшаи таъсиси созмони байналхалкии универсалиро пешниҳод мекунад ва таъкид мекунад, ки хислати ҳамкориҳои байналхалқӣ бояд тагӣир дода шавад. Ин созмони байналхалқӣ бояд аз се унсур таркиб меёфт:

1. Конгресс; 2. Суди умумӣ; 3. Неруҳои низомии дастаҷамъӣ.

Метавон гуфт, ки идеяҳои Ҷ. Бентам заминае барои тавсеаи чараёни идеализми сиёсӣ гардидаанд.

**39.** Назариии марксисгии равобити байналмилал

Паӣдоиши марксизм дар» миёнаи асри XИX аз зуҳури назарияи нав дар омузиши равобити байналмилал дарак дод, ки на ба чараёни реалистӣ ва на ба чараёни идеалистӣ шабоҳате надошт. Аз ин ҷост, ки мактаби марксистӣ дар адабиёти илмӣба катори мактабҳои суннатгаро дароварда нашуда, ҳамчун мактаби тундгаро ё инкилобӣбаҳогузорӣ шудааст. Суоле пеш меояд, ки асосгузорони марксизм дар омузиши мупосибагҳои байналхалқӣ чи чизи тозае ворид карданд? Теъдоди зиёди мақолаҳои Карл Маркс (1818-1883) ва Фридрих Энгелс (1820-1895) ба масъалаи колониализм, сиёсати ҳориҷӣ ва байналхалқӣ, таърихи артиш ва чангҳо бахшида шудаанд. Бо вучуди ин аксари мухаккикони имруз муътакиданд, ки дар таълимоти умумии марксизм "назарияи муносибатҳои байналхалқӣ" хузур дорад. Ба андешаи ҷомеашиноси франсавӣ Марсел Мерл, ин назария ҳоло ҳам амал дорад, зеро аввал ин ки "методологияи марксистӣ аз миёни ҳамаи тафсирҳои детерминистии муносибатҳои байналхалқӣ том ва мукаммалтар аст", дувум ин ки "марксизм барои бисёриҳо1 афсири бехтарини (агар ягона ҳам набошад) руӣдодҳои байналхалқӣ мемонад".

Дар назарияи марксистӣ масоили байналхалқӣ дар чаҳорчуби назарияи форматсияҳои чамъиятӣ барраеӣ мешуд. Ба андешаи Маркс ва Энгелс капитализм чунин тарзи истехсолот буд, ки дар он сармоя марзҳои миллиро мешуст ва роҳи халосиро аз пешомади инкилоби пролетарӣ дар чудоиандозии миллатҳо медид, зеро дар дохили як миллат буржуазия ҳоким шуда буд.

Диалектикаи ин антагонизм равобити байналмилалии даврони капиталистиро тавсиф мекард. Аммо хатто агар буржуазия ва пролетариат дар чаҳорчуби миллат бокД монанд ҳам, дар раванди инкишофи бозори ҷаҳонӣонҳо ду синфи ба дам оштинопазир дар ҷомеаи байналмилалӣ мемонанд. Зимнан дар байни буржуазияҳои кишварҳои гуногун ҳам дар мубориза барои ашеи ҳом, мустамликаҳо, бозори фуруши мол ва амсоли онҳо зиддият вучуд дорад, вале ин зиддиятҳо дуюмдарачаанд. Азбаски пролетариат дар мубориза чизеро боӣ намедихдд ва дар ҳама ҷо аз ҷониби сармоя истисмор мешавад, пас онҳо мактикдн бояд муттахид шаванд. Аммо барои ин пролетариат бояд пеш аз ҳама ҳокимияти сиесиро сохиб шавад, бамақоми "синфи миллӣ" баромада ҳамчун "миллат" сохтор ёбад. Бархилофи андешаҳои ичтимоиву фалсафии пешин асосгузорони марксизм таъкид мекарданд, ки унсури асосии созмони инсонӣ (башарӣ) на қавмҳо, миллатҳо, балки синфҳои чамъиятӣ буданд. Энгелс дар мақолаи” Ҷашни миллатҳо дар Лондон", ки ба солгарди Ишднлоби кабири Фаронса бахшида шуда буд, равиши синфиро ба муносибатҳои байналхалқӣ хеле равшан баён карда буд: "Ниҳоят бародаршавии миллатҳо имруз маьнии сирф ичтимоӣ паӣдо кардааст. Орзуҳои бехуда оиди таъсиси чумхурии Аврупо, таъмини сулхи абадӣ бо созмони сиёсии мувофик мисли эъломияҳо дар бораи муттахидшавии халкҳо зери парчами озодии умумии тиҷорат ба назар хандаоваранд ва дар ҳоле ки ҳама гуна андешаҳои эхеосотии монанд мавкеъ ва неруи худро аз даст дода истодаанд, пролетарҳои ҳамаи миллатҳо бе доду шавкун ва ибораҳои баланд дар зери парчами демократияи коммунисгӣ бо ҳам бародар мешаванд". Ба он ҳотир ки пролетарҳо бо шарофати табиати худ аз таассуби кшллӣ озоданд ва инкишофи маънавии онҳо мохиятан гуманиста ва зиддимиллист. Имруз маълум мешавад, ки то кадом андоза хаёлот ва гуфгаҳои муаллифони "Манифеста коммуниста" ва "Капитал" аз вокеият дур будаанд. Афсонаи "рисолати умумичаҳонӣ таърихии синфи коргар" хаёлӣ будани фарзияҳои онҳоро оиди пешрафти ҷомеаи байналмилалӣ муаӣян кард. Фахмиши ичтимоӣ-сохибият ба навохии гаӣри сармоядор неруи империализм меафзояд ва хар чи бештар методҳои зуроварӣ ба кор мераванд. Р.Люксембург империализмро инъикоси сиёсии раванди андухти сармоя дар муборизаи ракобатнок барои мухити чаҳонии то ҳол сармоядор нашуда номида буд. У исбот мекард, ки майли капитализм барои ба шакли чаҳонии истехсолот табдил ёфтан ба нокобилии фаро гирифтани тамоми истехсолотиҷаҳонӣ бармехурад, зеро капитализм бе шаклҳои дигари ҳочагӣ, ки мухит ва заминаи гизогирии ваӣро ташкил медихад, вучуд дошта намегавонад.В.И. Ленин дар асараш "Империализм дарачаи олӣ ва баландтарини капитализм" навишта буд, ки бо анҷоми давраи таксимоти сиёсии чаҳон байни Кишварҳои империалистӣба мадди аввал таксими иктисодии чаҳон мебарояд ва ин таксимотро монополияҳо амалӣ мекунанд. Ин монополияҳо ба проблемаи доимо тезутундшавандаи бозорҳо ва зарурати содироти сармоя ба Кишварҳои ақибмонда ру ба ру мешаванд. Ракобати байни монополияҳо манбаи буҳронҳои сиёсии ҷаҳонӣ, ҷангҳо ва инкилобҳо мешавад. Ба андешаи В.И. Ленин азбаски зиддиятҳои империализм дар табиати он ниҳон аст, аз ин ру чи гуна иттиҳодҳо ва ё созишҳои империалистӣ баста нашаванд, онҳо як танаффуси кутохмуддат дар байни ҷангҳо, таксим ва бозтаксими ҷаҳонанд. Дар маҷмуи, асосгузорони марксизм бо назардошти вобастагии кишвар ба ин ё он форматсияи чамъиятӣ 5 навъи муносибатҳои байналхалқиро пешниҳод карда буданд.

1. Муносибатҳои байни Кишварҳои сармоядор; 2. Муносибатҳои Кишварҳои капиталистӣ ва сотсиалистӣ; 3. Муносибатҳои байни Кишварҳои капиталистӣ ва Кишварҳои ҳоло бакапитализм нарасида; 4. Робитаҳои Кишварҳои сотсиалистӣ бо Кишварҳои ба капитализм нарасида; 5. Муносибатҳои байни Кишварҳои сотсиалистӣ.

**40. Назарияи неомарксизм**

Марксизма нав (Раул Пребиш, Иммануил Валлерстаӣн. Самир Амин ва диг.) дар солҳои 50-60-уми асри XX зуҳур карда ба он алокамаид буд, ки дар Кишварҳои гарб азгачрибаи "сотсиализми оддӣ'' дилмондагӣ ба амал омад. Ин дилмондагӣ дар назарияи равобити байналмилал пеш аз ҳама дар ру гардондан аз эътирофи муносибатҳои байналхалқӣҳамчун муносибатҳои дувумдараҷа ва сеюмдарача ба чашм расид. Асоси назарияи марксизми навро чудони байни манфиатҳои Кишварҳои Чануб ва Шимол, кашшок ва сарватманд ташкил медод. Дар ин ҳол чанд назария ҳампешниҳод шуда буд: а) назарияи вобастагӣ (Р. Пребиш), ки сарватмандии Кишварҳои пешрафтаи иқтисодиро дар мубодилаи нобаробар байни Кишварҳои сарватманд ва кашшок медид; б) назарияи нобаробарӣ ё зурии сохторӣ (Ӣ. Галтунг), ки сабабҳои низоьҳои байналхалкиро дар вазъияти нобаробарӣ ин ё он Кишварҳо дар навьҳои гупогуни сохторҳои байналхалқӣ- иқтисодӣ, низомӣ ва амсоли инҳо медид; в) назарияи чаҳон - низом (И. Валлерстаӣн), ки тамоили амикшавии нобаробарии ичтимоии байни марказ ва канораҳои капитализми чаҳониро ҳамчун паёмади пешрафти иктисодииҷаҳонӣ муосир арзёбӣ кардаает.

Марксизми нав бо марксизми суннатӣ чунин умумият дорад:

а) хар ду мактаб хини тахлили муносибатҳои байналхалқӣ ба сохторҳои иктисодӣ ва накши онҳо дар пешрафти ҷомеа афзалият медиханд; б) хар ду мактаб муносибатҳои байналхалкиро ҳамчун муносибатҳои муборизаи синфӣ. ҳокимият ва тобеият арзёбӣ мекарданд. в) ба андешаи хар думактаб хислати мухити байналхалқӣ низоъбор буда, масоили асосии он - ҳокимияти синфҳои ҳокимро барҳам заданн синфҳои захматкаш мебошанд; г) марксистон ва марксистски нав ба натичаи мусбии тахаввули муносибатҳои байналхалқӣ танҳо дар зери таъсири оммаи халк бовар дораид; д) хар ду мактаб вазъи мавчударо котеъона танкдд мекунанд, вале роҳи раҳоӣ ва низомеро, ки назми байналхалкии мавчударо нваз кунад, пешниҳод карда натавонистаанд.

Ҳамзамон, нуктаҳон асосии марксизми нав инҳоянд: 1. Бозингарони аслии муносибатҳои байналхалқӣ марказ, канора ва нимканораи "чаҳон-низом", "давлат-синфҳо" ва "минтакаҳо-синфҳо" мебошанд. 2. Табиати равобити байналмилалро истисмори империалистии канораҳо ва нимканораҳо аз ҷониби марказ муаӣян мекунад. 3. Хддафҳои

* асосии иштирокчиёни муносибатҳои байналхалқӣ дар бартараф кардани чудоии системавӣ, безараргардонии мантики кутбёбандаи глобализатсия (чаҳонишавӣ) мебошанд.

1. Василаи асосии истифодашаванда дар муносибатҳои байналхалқӣ - "чанги позитсионӣ", ҳамгароии минтакавии нимканораву канораҳост. 5. Мохияти равандҳои пешрав дар муносибатҳои байналхалқӣ вусъати чудоиро дар инкишофи байни марказ ва канора, шаклгирии вобастагии гаӣрисимметрӣба нафъи ИМА ошкор мекунад.

6. Марксистони нав ояндаи равобити байналмилалро дар раҳоӣ аз истеъмор ва пирузии сотсиализми ҷаҳонӣ мебинанд.

**41.** Постмодернизм ва сотсиологияи равобити байналмилал

Камбудиҳои ба мактабҳои назариявӣҳос ва инчунин таъсири манфии бахсҳои байни мактабҳо дар назарияи муносибатҳои байналхалқӣба зуҳури самтҳои нав дар чаҳорчуби назария - постмодернизм, иктисоди сиёсии байналхалқӣ, сотсиологияи муносибатҳои байналхалқӣ сабаб шуданд.

Постмодернизм мактаб ё равиши алохидаи муносибатҳои байналхалқӣ нест. Паӣравони он (Ж. Дер Дериан, М. Уолтсер, Р. Шапиро, Р. Эшли ва диг.) таъкид доранд, ки ратсионализме, ки ба он илми муосир такя мекунад, равиши ягона дуруст дар фадмиши муносибатҳои байналхалқӣ нест. Ба андешаи онҳомуносибатҳои байналхалқӣ - натича ва раванди амалҳои сиёсӣ ва дигар амалҳо ваҳам махсули маърифати мо, метод ва усули тахкикот, забони корбурди мо буда аз шархи матнҳои мувофик вобастаанд.

б) тахлили муносибатҳои байналхалқӣҳамчун объекти бетагӣир ва мушохидашаванда; в) баррасии ниҳодҳо ва меъёрҳои мавчуда ҳамчун амри бетагӣир; г) чустучуи сабаб ва шархи ратсионалӣ дар назарияи равобити байналмилал даст кашидаанд.

Согсиологияи равобити байналмилал самти тадкикотиест, ки паӣравони он худро бо ин ё он парадигм баста намедонанд. Сотсиологияи равобити байналмилал мачмуи бардоштҳои маъмули ҷомеашиносӣ дар мутолиаи равобити байналмилал мебошад. Хусусиёти ҳоси ин бардоштҳо дар он аст, ки таваччух дар равобити байналмилал на ба манфиатҳои акторҳо, балки ба арзишҳо, меъёрҳо махсусияти фархангӣ, суннатҳо ва идеяҳо равона карда мешавад. Чараёнҳои маъруф дар сотсиологияи равобити байналмилал конструктивизм ва мактаби ҷомеашиносони франсавӣ мебошанд. Конструктивизмро метавон дар ду вариант пешниҳод намуд:

а) гаӣриклассикӣ (Ҷ. Рагги, Ф. Краточвилл, И. Адлер ва диг.), ки фарогири идеализми нав (А. Вендт, Д. Дреслер), институтсионализм (М. Финнемор, Л. Меӣер), коммуштгарп Яӣ (К. Браун, Р. Ҷексон)э назарияи интикодӣ (Р. Кокс. И. Герас) мебошад; б) постмодерниста (Р. Эшли. Ҷ- Дер-Дериан, Р. Уокер), ки аз назарияҳои феминиста (Ж. Элстаӣн. А. Тикнер) ва неоидеализми А. Вендт манша мегӣрад.

Бо вучуди гуногуннавъии ботинӣ конструктивизм мазмунан чунин умумиятҳоро дороет: - об'ьектҳои асосии тахлили равобити байналмилал Кишварҳоянд; - сохторҳои калидӣ дар низоми байникишварӣ на танҳоҳамчун сохторҳои моддӣ, балки интерсубъектӣ арзёбӣ мешаванд; - аӣният ва манфиатҳои Кишварҳо аксаран суробёфтаи ин ниҳодҳо махсуб мешаванд, на аз табиати инсонӣ ё сиёсати дохилии кишвар.

Конструктивистҳо муътакиданд: а) ба бунёди муштараки ҷомеаи чдҳонӣ ва чузьҳои таркибии он (пеш аз ҳама давлатҳо);

Постмодернистҳо хакки мавчудияти хар туна назарияҳои консептуалиро инкор мекунанд ва бозгашти хар гуна дастгохи мафхумиро ба ратсионализм гаӣримантикӣ медонанд. Онҳо муътакиданд, ки муносибатҳои байналхалқӣ мисли дигар вокеияти ичтимоӣ - натичаи андеша ва амалҳои худи мост, онҳо худашон новобаста аз маърифат ва методҳои истифодабарандаи мо вучуд дошта наметавонанд. Аз ин ру, иарадигмҳо, назарияҳо, мафхумҳо, методологияҳо на танҳо василаи маърифат, балки василаи тархсозии вокеияти байналхалқӣ буда, омилҳо, вокеаҳо, меъёрҳо ва равандҳои байналхалкиро на он кадар инъикос мекунанд, ки месозанд. Постмодернизм ба назарияи муносибатҳои байналхалқӣ таъсир расонда, ба зуҳури фарзияҳои нави (постклассикии) либерализм, реализм, марксизм мусоидат кард, ки онҳо аз: а) марзҳои когеъонаи байни тадқиқоти эмпирикӣ ва нормативӣ;

б) мавросияти тахаввули низоми байналмилалӣ, ки метавонад бо роҳи инкилобӣҳам тагаир ёбад; в) вобастагии манзараи равобити байналмилал на танҳо аз равандҳо ва аъмоли руӣдода, балки аз консептуализатсияи ин манзара ва андеша ба он.

Мактаби франсавӣ (Б. Бади, Д. Биго, М.К. Смуте, Ф. Шариӣон) ба муҳиммияти тахлили тагӣиротҳо дар равобити байналмилал ва тавсеаи теъдоди акторҳо, афзудани вобастагии олами муосир ва таъсири равандҳои чаҳони-шавӣ таъкид дорад. Дар байни ин тагӣиротҳо аз ҳама асосиашон инҳоянд: - коста шудани суверенитета кишвар, парешонии тахдммулпазирии фард дар байни се сохди нисбатан мустакил

* кишвар, шабакаҳои фаромиллӣ ва ичтимоӣ-фархднгӣ; - таъсири акторҳои нави равобити байналмилал ба сохтор, иштирокчиёни муносибатҳои байналхалқӣ, низоъҳои байни онҳо; - шуста шудани марзҳои байни сиёсати ҳориҷӣ ва дохилӣ, робитаҳои байналхалқӣ ва дохиличамъиятӣ; - иштироки кишвар дар харобсозии усули муҳими ташкилдихандаи асоси легитимияти ваӣ - суверенитет, тамомияти арзӣ, намояндагии сиёсӣ, ки бар асари он тамоми низоми муносибатҳои байналхалқӣ ба санчиши чиддӣ ва адами субот ру ба ру мешавад.

**42. Сотсиологияи муносибатхои байналхалки.**

Сотсиологияи МБ самти тадкикотиест, ки пайравони он худро ба н ё он мактаби назарияви вобаста намедонанд. Сотсиологияи Муносибатхои Байналхалки мачмуи бардоштхои маъмулии чомеашиноси дар мутолеаи МБ мебошад. Хусусияти хоси ин бардоштхо дар он аст , ки таваччух дар МБ бештар ба арзишхо , меъёрхо, махсусияти фарханги , сунатхо ва идеяхо равона карда мешавад. Чараёнхои маъруф дар сотсиологияи МБ Конструктивизм ва мактаби чомеашиносии фаронсави мебошад

Конструктивизмро метавон дар ду вариант пешниход намуд.

1. варианти ғайриклассики ( Рагги, Караточвим, Адлер) , ки фарогири **идеализми нав**-( намояндагонаш: Рент ва Дреслер), **институти анализ**-(намояндагонаш : Финимор ва Мейер),**комунитаризм-(**намояндагонаш – Бран ва Чекон ) ва **назарияи интикоди** ( намояндагонаш- Кокс ) мебошад.

2.Постмодернисти ( эшли Роберт, Жак Дердериан ) , ки аз назарияхои феминистии Элстайнл ва Дикгнер ва идеализми нави Вендт.

Бо вучуди гуногуннавъи барои конструктивизм дар мачмуъ чунин умумиятхо хос аст.

1. Обектхои асосии тахлили МБ кишвархоянд.
2. Сохторхои калиди дар низзоми байникишвари натанхо хамчун сохторхои модди, балки байни субектхо арзёби мешаванд.

Аяният ва манфиатхои кишвархо амалан суробёфтаи ин ниходхо хисоб мешаванд. На аз табиатиинсони ё сиёсати дохилии кишвар.

Конструктивизмхо мутаъкиданд ба :

1. ба бунёди муштараки чомеаи чахони ва чузъхои таркибии он.
2. Ворисияти тахавули низоми байналхалки , ки метавонад бо рохи инкилоби хам тағир бад.
3. Вобастагии манзараи Муносибатхои Байналхалки натанхо аз равандхо ва амалхои руйдода , балки аз консептуализатсияи он.

Мактаби фаронсави , ки намояндагонаш Бади, Виго, Стутс, Шарион ва дигарон , бештар бо мухимияти тахлили тағиротхо дар МБ ва афзудани теъдод каторхо вобастагии олами муосир а таъсири равандхои чахонишави таъкид мекунан.

Дар байни ин тағиротхо аз хама асосиашон инхоянд:

1. коста шудани суверенитети кишвар
2. парешон шудани тахаммулпазирии фар дар байни се сохаи мустакил

**43. Муносибатхои байналхалкии иктисоди.**

Омили иктисодӣ дар муносибатҳои байналхалкии муосир.

Сиёсат ва иктисод хама вакт алокаи зич доштанд ва ин алокаро илми иктисоди сиёсии бай-ки иникос менамояд ки чунин сохахои асоси ба мисли тичорати бай-ки ва низоми бай-кии молиявиро мавриди омузиш карор медихад. Омили иктисод дикати махсусро дар сиёсати бай-ки дар нимаи дуюми а. ХХ чалб намуд. Яке аз стимулхои асоси ба ин бухрони энергетиеии солхои 70 буд, ки баъди он муайян шуд ки сиёсати сатхи баланд ки кудрати харбиро муайян мекард дар назди иктисод бечон шуд. Накши худро боз маглубияти Амрико дар чанги Ветнам бозид ки нишон дод ки кудрати харби на хама вакт метавонад проблемаро хал кунад. Тахти МИБ системаи робитахои гуногуни хочагидории (илми-техники, истехсоли, тичорати, арзию молияви, ва пулию карзи) байни иктисодхои миллии мамлакатхои гуногунро мефахманд, ки дар таксимоти байналхалкии мехнат (ТБМ) асос меёбанд. Доираи додашудаи фаъолияти инсон бо конуниятхои умумии инкишофи хочагидори муайян карда шуда дорои хусусиятхои хос мебошад. Пеш аз хама, дар ин холат муносибатхои хочагидори фазои калони территориявиро фаро гирифта аз худуди сархадхои милли берун мебароянд. Дуюм, онхо захирахои аз руи номгуй ва микдор иловагиро ба худ чалб менамоянд. Сеюм, харакати захирахо, омилхои истехсоли ва натичахои он берун аз худуди мамлакатхои алохида дар микёси байналхалки руй медихад.

Чахорум, дар дораи МИБ механизмхо ва инструментхои махсус (молияви, асъори, гумруки ва г.) амал мекунанд, ки робитахои хочагичахониро таъмин менамоянд. Окибат, шаклхои ташкили ва сохторхои махсус, аз он чумла байналхалки, созмон дода мешаванд, ки ба восита ва иштироки онхо робитахои иктисодии байни мамлакатхо амали гардонида мешаванд.

МИБ хангоми мавчудияти шароитхои муайян ва тахти таъсири як катор омилхо ба вучуд омада инкишоф меёбанд. МИБ дар шаклхои муайяни гуногун ифода меёбанд, ки ахамият ва таносуби онхо дар мархилахои гуногун барои мамлакатхо ва минтакахои чахон якхела нест. Хамаи доираи ин масъалахо предмети омузиши фанни МИБ мебошад. МИБ дар мухити муайяни иктисоди ташаккул ёфта амал мекунанд ва аз омузиш ва бахисобгирии унсурхои асосии он (табии-модди, хукуки, экологи, сиёси, психологи, динию нажоди ва г.) хангоми тахлили илми ва амалигардонии тачрибави дур шудан мумкин нест. Вазифаи фанни МИБ мусоидат ба фахмиши асосхои назарияви, принципхо ва хусусиятхои МИБ, аз худ намудани механизмхои мухимтарин ва усулхои онхо, тахлил шаклхои муайяни онхо мебошад. Хангоми амалигардонии вазифахои фанни МИБ донишчуён барои пеш бурдани гуфтугухои расми бо шарикони ватанию хоричи оиди масъалахои мувофик, кабули карорхои масъулиятнок ва пурсамар тайёр карда мешаванд.

**44.Мантики муносибатхои байналхалки.**

Дар омузиши мантиқи МБ албатта омўзиш ва таҳлили асли ҳасти ё мављудияти он низ муҳим аст. Масъалаи системанокии муносибатҳои байналхалқӣ (Иммануил Валлерстайн, Хедли Булл ва дигарон). «Љаҳон-система», «љаҳон-империя», «љаҳон-ҳољагӣ», «љомеаи кишварҳо», «љамоеаи байналхалқӣ» ва ѓайраҳо.

Муносибатҳои байналхалқӣ–ҳамчун механизми љалби «ДИГАРИ» ба ҳалли проблемаҳои «МАН» ва ҳифзи «МАНФИАТҲОИ МАН» ва ё баръакс пайвастани «МАН» ба ҳалли проблемаҳо ва ҳифзи манфиатҳои «ДИГАРӢ». Пайдоиши раванди ҳамгироии љаҳони муосир.

Таљассуми моҳияти муносибатҳои байналхалқӣ дар љанг ва сулҳ.

**55.Назарияи таносуби кувва дар илми муносибатхои байналхалки.**

Мафҳуми таносуби қувваҳо дар нгазарияи сиёсати ҷаҳонӣ аз илми ҳарбӣ гирифта шудааст. Чунки нақши қувваи ҳарбӣ дар низоми ҷаҳонӣ омили ҳалкунанда буд ва ҳаст. Имруз чун мисли пештара мақоми давлат бо иқтидори ҳарбӣ ва иқтисодии он муайян карда мешавад, яъне аз руи иқтидори модии он. Дар айни замон набояд нодида гирнифт, ки раванди музокирот махсусан ҳамкорӣ боиси афзоиши аҳамияти иқтидори иттилоотӣ ва ташкилӣ мегардад. Бе мавҷудияти иттилоти зарурӣ ва кофӣ ба тарҳрезии сиёсати мносиби хориҷӣ умед бастан мумкин нест. Мавҷудияти иттилоот фақат заминаро барои дастгоҳи давлатӣ ҷиҳати истифодаи самарабахши он фароҳам меоварад. Ҳангоми арзёбии омили таносуби иқтидор ва имкониятҳо дар сиёсати хориҷӣ ду мафҳуми асосӣ-бартарият ва баробарӣ истифода бурда мешавад. Таҳти мафҳуми баробарӣ набудани бартарии мутлақи яке аз тарафҳо фаҳмида мешавад. Гарчанде ҳардуи ин мафҳум ҷамбаи миқдорӣ ва сифатӣ доранд ҳангоми муайян намудани баробарӣ хислати сифатӣ ба миқдорӣ мегузарад.дар ин иртибот метавон раванди халъи силоҳро зикр кард, ки намудҳои гуногуни техникаи ҷангӣ хислати миқдорӣ мегиранд, ки бар асоси он як навъ баробарӣ муайян карда мешавад. Ягона фарқияти миқдорӣ дар ин иртибот ҳифз шудааст, тақсими аслиҳа ба аслиҳаи маъмулӣ ва аслиҳаи қатли омм мебошад.

**46.Назарияи мудохилаи гуманитари дар илми муносибатхои байналхалки.**

Мудохилаи гуманитарӣ –ин истифодаи қувва ё таҳдиди қувва бо амалбарории як давлат ё гуруҳи давлатҳо дар хориҷи ҳудудашон ва беиҷозати кишварҳое, ки дар ҳудуди онҳо қувва истифода мешавад баҳри пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои ҷиддии инсонҳое ки шаҳрвандони ин давлат мебошанд. Дар фазои глобали ин истилоҳ нав тавлид шудааст, аммо решаи таърихии он ба асри 19 рост меояд. Бори аввал мудохилаи гуманитариро Фаронса дар Ливан соли 1870 истифода намудааст. Баъд аз он чунин амалҳоро Германия, Австро-Венгрия, ИМА, Фаронса, Британия ва Япония дар Хитой барои ҳифзи ҳуқуқҳои христианҳояшон соли 1901 дар аҳди ҳукмронии Ихетуан истифода намудаанд. Дар натиҷа Хитой ба вобастагии бузурги кишварҳои хориҷӣ рубару шуд, ки монеаи рушди он дар асри 21 гашт.

Мудохилаи гуманитарӣ ё ҷангҳои гуманитарӣ дар МБ-истифодаи қувваи ҳарбӣ ё ягон намуди қувва зидди ягон давлати хориҷӣ ё ягон намуди қувваи дигар дар ҳудуди он баҳри пешгирии фоҷиаи гуманитарӣ ё қатли омми аҳолии осоишта мебошад. Зери мафҳуми мудохилаи гуманитарӣ амалиётҳои зерин дохил намешаванд:

- амалиётҳои сулҳхоҳонаи СММ бо розигии давлатҳо, ки дар ҳудуде гузаронида мешавад.

- бо дархости расмӣ ва қонунии давлат, аз давлати дигар хоста мешавад.

- амалиётҳои ҳарбии кишварҳо бо мақсади наҷот додани шаҳрвандонашон, ки дар хориҷа истиқомат мекунанд.

**47.Мукарароти асосии назарияи «чахони демократи» дар илми муносибатхои байналхалки.**

Андешаи “ҷаҳони демократӣ” аввалин бор дар байни тадқиқгарони масъалаҳои сиёсати ҷаҳонӣ миёни солҳои 1990 маъруфият пайдо карда буд. Мутобиқи андешаи мазкур гуё демократҳо ба якдигар намеҷанганд ва тамоми низоъҳои мавҷударо фақат бо роҳи сулҳомез ҳаллу фасл менамоянд. Сиёсатшиносони амрикоӣ масалан Ҷек Ливи элон карданд, ки фарзияи “ҷаҳони демократӣ” дар илмҳои иҷтимоӣ амалан мақоми қонунро гирфтааст. Дар натиҷаи саъю талоши зиёди таблиғу маъруф кардани назарияи “ҷаҳони демократӣ” Ф Фукуяма он яке аз андешаҳои муҳимтарини доктринаи мудохилаи либералии ИМА гардид. Бояд таъкид намуд, ки доктринаи мазкур таваҷҷуҳи донишмандони мактабҳои илмии дигарро низ ба худ ҷалб намуда буд. Мавҷуд будани таҷрибаи нокоми ҷомеашиносон дар мавриди ба тарҳи механикӣ қабул кардани назарияҳои ғарбӣ насли имрузаи донишмандонро водор мекунад, ки бо онҳо боэҳтиёт ва назокат муносибат намояд. Барои мисол куркурона тақлид намудан ва амали намудани назарияи гузариш ба иқтисоди бозорӣ аксари кишварҳоро дар вартаи фоҷиаи иҷтимоӣ қарор дод ва ниҳоятан қарор дода шуд, ки аз ин андеша бо дар назардошти омилҳо ва шароити кишварҳо марҳила ба марҳила даст кашида шавад.

**48. Роху воситахои асосии танзими низоххои байналхалки**.

Дар танзим намудани низохои байналхалки якчанд роху воситахо вучуд доранд. Аз хама воситаи самараноки танзими низохои байналхалки ин дипломатия мебошад. Мафхуми низохои байналхалки одатан барои маънидод намудани зиддиятхои байни давлатхо аз чумла он давлатхое,ки сулх ва амнияти байналхалкиро зери тахдид мегузорад, истифода бурда мешавад. Ба низохои байналхалки як катор омилхои хислати иктисоди, ичтимоию сиёси, идеологи, харби ва байналхалкию хукукидошта дохил мешаванд. Низохои байналхалки дар асоси омилхои гуногун таксимбанди карда мешаванд:

- Аз руи объект ва предмети низо.

- Аз руи дараччаи хатарнок будани он ба сулхи байналхалки.

- Аз руи таксимоти чуғрофи, ( махалли, минтакави ва чахони).

- Аз руи шумораи субектхо, ( дучониба ва бисёрчониба).

Яке аз низохои мухими байналхалки ин бахси сархади мебошад. Яъне бахсхое ки оид ба таълукияти китъаи муаяни сархаде мебошад , ки бисёр вакт боиси бухрони сиёсии хатарнок ва низохои байналхалки шудаанд.

Аз лахзаи пайдоиши низо ва дар тамоми мархилаи ташаккул ва зухури он бояд меъйри танзимнамоии сулхомези низохои байналхалки хамчун меъёри маъмулие, ки талаби уатъии хукуки байналхалки аст, амал намояд. Дар оинномаи СММ меъёри сулхрмези танзимнамоии низохои баналмиллали зикр гардидааст.

Мувофики банди 3-и моддаи 2-и оиннома хамаи аъзоёни СММ низохои байналхалкии худро бо рохи суломез хал менамоянд, то ки амният ва сулхи байналхалкиро ва инчунин адолатнокиро зери хатар нагузоранд. Мазмуну мундаричаи меъёри мазкур дар деклоратсияи оиди меъёрхои хукуки байналхалки оид ба муносибатхои дустона ва хамкори миёни давлатхо аз соли 1970 ва дар машварати хотимави оид ба амният ва хамкори дар Аврупо соли 1975 рушд дода шуд. Кабул гардидани деклоратсияи « Манила» оиди « бо рохи сулхомез хал намудани низохои байналхалки соли 1982» , деклоратсия оиди пешгири ва бартараф намудани низохо, ки метавонад амният ва сулхи байналхалкиро тахдид кунад аз соли 1988, ва накши СММ дар ин самт хеле ахамияти мухим дорад. Хардуи хуччатхо масъулияти давлатхоро барои пешгири ва танзим намудани бахс ва холати чанги эътироф намуда ва ғайр аз он накши мухими СММ ва сохторхои онро мухим мешуморанд.

**49. Накш ва макоми СММ дар танзими низоххои байналхалки.**

2 СММ созмони бонуфузтарини Чахони буда, дар рушди сиёсии б – кии муосир накши бузург дорад. Созмоне, ки соли 1945 ( 24 октябр) хамчун василаи таъмини амнияти б – ки ва дастгирии сулх байни кишвархо бунёд ёфта буд, имрўз 191 кишварро муттахид менамояд.

Таъсири созмон ба МБ дар самтхои зерин ифода меёбад:

- СММ Чамъомади бузургтарин мубохисаи байни кишвархо оиди масоили мухими рушди б – ки мебошад.

- Оинномаи он оиди бунёди хукуки б – ки буда, мутобики он дигар созишномахо киёс мегарданд.

- Созмон ташаббускори аксари эъломия ва созишномахои б – ки мебошад.

- Зери салохияти СММ шумораи зиёди созмонхои байнидавлати фаъолият менамоянд, ки сохахои мухталифи хаёти б – киро танзим мекунад.

- СММ истисноан салохияти хал намудани масоили Чанг ва сулхро дорад.

Кароргохи он дар шахри Ню-Ёрк Чойгир буда, дар онЧо 5 макомоти асоси ( аз 6) Чойгиранд:

МаЧмааи Умуми – Чамъомади умуми, ки кишвархо дар он як овоз доранд.

Шурои амният.

Шурои Иктисоди – иЧтимои.

Котибот ( 15 хаз коргар, ки 170 кишварро муаррифи м- нд).

Шурои пуштибони (с 1994 Паулу мустакил шуда, такрибан ----- он катъ шудааст).

Суди б – ки дар ш. Гаага Чойгир буда, фаъолияти онро 15 судя, ки аз Чониби М. У ба мухлати 9 сол таин меш\д, идора мек\д.

**50.** **Музокироти дипломатӣ ва хуссусиятҳои он.**

Музокирот аз руи хислат ва љои гузаронидани он фарқ мекунад. Он ҳамчунин аз тарафи шахсоне, ки ташаббускор ва тарафи даъватшуда аст, вобастагӣ дорад. Эҳтимол аз ҳама душвортарин ва масъулиятноки навъи музокирот ин музокирот оид ба даъвати расмии намояндаҳои ҳукумат ё ВКХ мебошад. Фарз кардем, ки Шумо назди вазир ё љонишинаш ва ё сардори департамент даъват мешавед, лекин намедонед дар бораи чӣ суҳбат меравад, шуморо реаксия ё љавоби масъала, пешниҳод, ҳатто нишондоди сахт ва љиддӣ интизор аст. Дар лаҳзаи фармон барои он ки ба шумо иљрои супоришро тавсия диҳад, илова бар ин чун барои ҳукумати шумо лоиқи таҳсин бошад, посух диҳед. Ин гуна музокирот бозиеро дар торикӣ ба ёд меорад, вақте ки мешуморӣ аз картаҳои тақсимшуда намедонӣ кадомаш бозӣ мекунад.

***Навъҳои музокирот:***

1. Музокирот бо даъвати расмӣ,
2. Музокирот бо супориши сарварони давлат,ҳукумат ва ВКХ. Фарқият аз навъи қаблӣ, дар ин музок., ки бо супориши ташаббускор, ки ташриф меорад, тааллуқ дорад. Аз ҳама музокироти муҳим , вақте ки сафир бо роҳбарияти давлат-монарх, президент ё вазири КХ –љӣ вомехўрад, мебошад.
3. Музгокирот бо ташаббус ва даъвати ху**д.** Пеш аз ҳама савол мегузорем: киро шумо мехоҳед даъват кунед, кадом музокирот метавонад бо ташаббуси шумо љой дошта бошад? Ҳангоми ин намуди даъват протокол «мукотиботро»-ро љиддӣ мебояд назорат бурд. Агар шумо дар бораи вохўрӣ пурсед, дар ин ҳолат бо он нафаре, ки мехоҳед даъваташ кунед ва ё вохўред бояд мавқеъ ва рутбаи шахсро донед.
4. Масъалаҳои ногаҳонӣ ва музокироти гайричашмдошт. Ба ҳамаи тайёриҳо ба музокирот нигоҳ накарда, шумо ҳељгоҳ наметавонед дилпур бошед, ки масъалаҳои гайричашмдошт пайдо намешавад, ҳарчанд ки қаблан ҳам намедонистед. Дар ин ҳолат, истодагарӣ кардан, оромӣ, диққати љиддӣ ва зиёд додан лозим аст.
5. Музокирот бо намояндаҳои мухолифин.
6. Музокироти махсус бо намояндаҳои матбуот. Акнун, аз ҳама лаҳзаи ҳассоси гуфтушунид оид ба вохўрӣ ва музокирот бо намояндаҳои матбуот мебошад. Журналистон ва дипломатҳо байни ҳам шуглашон наздиканд: ҳардуяшон мақсади ягона доранд- ба даст овардани иттилоот.

Сабти музокирот. Гузаронидани музокирот – ин танҳо нисфи кор аст. Баъд аз ин, шумо бояд ҳисобот оид ба навъи сабти суҳбат, сабт дар рузномаи музокирот барои як моҳ «нисбати сабти ҳамаи музокирот – кутоҳтар» ё ин ки дар намуди лоиҳа –барқияҳо бо имзои сафир, агар сўҳбат хислати бисёр мўҳим дошта бошад, тартиб дод.

**51 Таснифи низоъ, типҳо, шаклҳо ва љараёни он.**

Дар таснифоти низоъхои б-ки аслан 2 навъи низоъхоро мушохида кардан мумкин аст: симетри ва асиметри. Ба навъи симетри он навъи низоъхо шомиланд, ки такрибан куввахои тарафхои даргир баробаранд. Асиметри бошад, ин низоъхое мебошанд, ки куввахои яке аз тарафхои даргир бо иктидори баланд фарк мекунанд. Таснифоти чолибе низоъхоро тахлилгари канади А. Раппопорт пешниход кардааст. Ба акидаи у низоъхо 3 навъ мд: дар шакли набард, дар шакли бозихо, дар шакли бахсхо.

- Нисбатан тахдидовар барои сулх ва амният ин низоъ дар шакли набард мебошад, ки хадафаошон нест кардани якдигар мебошад.

- Дар ин навъи низоъ дар рафтори тарафхо дида мешавад, ки онхо барои кабули карори катъи тайёр нестанд ва карорхо бо назардошти вазъияти якдигар дида бароварда мд.

- Дар низои бахсхо халли зиддиятхо тавассути расидан ба созиши умум дида баромада мд.

Низои б-ли ин бархурди бавосита ё бевоситаи манфиатхои ду ва ё зиёда тарафхо (давлатхо, гурухи давлатхо, халкхо, харакатхои сиёси) дар мавчуд будан ё набудани ихтилофоти хусусияти объективи ё субъективи дошта мд. Аз руи зухури ин ихтилофот ва ихтилофоти ба вучуд овардаи онхо низоъхо мешаванд: худуди, милли, дини, иктисоди, низоми-стратеги, илми-техники ва г. Аммо дар мачмуъ низоъхо шакли сиёси мегиранд, зеро ин зидиятхо аз тарафи давлатхо ба воситаи механизми шаклгири ва ба амлбарории сиёсати берунии онхо дарк ва хал карда меш-д. Дар баъзе мавридхо низоъ чузъи таркибии сиёсати хоричии кишвархои алохида ба хисоб меравад, ки тавассути он ба максадхои хеш расиданро аз низоъ истифода мекунанд. Дар чунин маврид боиси тазаккури махсус аст, ки рохбарони кишвархо метавонанд барои сар задани низоъ сабаб шаванд, яъне бадбинии деринаи худро нисбати рохбари сиёсии дигар тавассути сар кардани низоъ амали мд, ки инро наметавон пурра инкор кард. Дар амалияи илми РБ якчанд навъу шаклхои низоъхо шинохта мд, аммо типологияи ягонаи б-ки низоъ вучуд надорад, ки аз тарафи мухаккикон тасдик шуда бошад. Дар таснифоти низоъхои б-ки аслан 2 навъи низоъхоро мушохида кардан мумкин аст: симетри ва асиметри. Ба навъи симетри он навъи низоъхо шомиланд, ки такрибан куввахои тарафхои даргир баробаранд. Асиметри бошад, низоъхое мебошанд, ки куввахои яке аз тарафхои даргир бо иктидори баланд фарк мекунанд

**51. Глобализатсия: мафхум ва мохияти он.**

Глобализатсия – ин раванди дар микёси сайёра вусъат ёфтани муносибатхои нобаробари фавкулмилли , трансмилли миёни тамоми субъектхои сиёсати чахони , яъне давлатхо, созмонхои байнидавлати, ғайридавлати ва ғайра мебошад.

Тахлили аломатхои глобализатсия имкон медихад, ки онхоро ба 2 намуд чудо намоем:

1. Аломатхои объективи (айни)- ба ин гурухи аломатхо тамоми шаклхои фаъолияти молияви, технологи, махсулот, хизматрасони , мухочират ва ғайра дохил мешаванд.
2. Аломатхои монипулятсиони (ғайривокеъи)- ба ин гурух пахн гардидани арзишхо ва колабхои баходихи, ташаккул ба афкори чомеаи чахони пешниход намудани дастурхои зарури ва ғайра ворид мешаванд.

Барои тафаккри илми давлатхои собик Шурави 3- аломати назарияи глорбализатсия шубханок менаояд.

1. Ба бухрон гирифтор шудан ва фаношавии давлат.
2. Модернизатсия ва Вестернизатсия – хамчун натичаи табии чахон.
3. Демократияи яккутба – чун василаи афзалиятноки сохтори байналхалки.

**52 Мафхум ва мохияти чунбиши зидди глобалисти**

Ҷаҳонишавии фаъолияти хоҷагидорӣ ба он оварда расонид, ки ба механизми хоҷагии ҷаҳон ҳар чӣ бештар мушкилотҳои хусусияти умумибашарӣ дошта таъсири худро мерасонанд, ки ихтисосмандон ин мушкилотҳоро мушкилоти глобалӣ номиданд. Бо баамалоии ин мушкилотҳо дар илми иқтисодиёт як равияи нави омӯзиши муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ ба вучуд омад, ки «глобалистика» ном гирифт. Глобалистика ҳамчун равияи умумии муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ паҳлӯҳои гуногун дорад. Масалан, муносибатҳои техникии онро илмҳои техники меомӯзанд ва паҳлӯҳои иқтисодиашро бошад, иқтисодшиносон меомӯзанд ва роҳҳои ҳалашро пешкаш менамоянд. Яъне, глобалистика (мушкилотҳои умумибашарӣ) объекта омӯзиши байниилмӣ буда, ба муайян намудани сабабҳо, тамоюл ва оқибатқои пайдоиш ва роҳҳои бартараф намудани паҳлӯҳои манфии он ба инсоният ва табиат равона гардидаасг.

Хусусиятҳои хоси ин мушкилотҳои умумибашарӣ боз дар он аст, ки ба онҳо якчанд аломатҳои умумӣ мансуб аст.

Якум, ба ҳавасмандии тамоми инсоният дахолат мекунанд ва хусусияти умумиҷаҳонӣ доранд;

Дувдм, барои пешравии инсоният ва қувваҳои истеҳсолкунанда таҳдиди ҷиддӣ доранд (ва дар сурати фароҳам наовардани чорабиниҳои ҷиддӣ аз байн рафтани тамаддун имконпазир аст);

Сеюм, байни ҳамдигар пайваста, аз якдигар вобаста мебошанд;

Чорум, ба ҳалли фаврӣ зарурият доранд;

Панҷум, ҳалли ин мушкилотҳо фақат дар иштироки якчояи ҳамаи давлатҳои ҷаҳон имконпазир аст, чунки ин мушкилотҳо тамоми минтақаҳои ҷахонро фаро гирифтаанд ва ҳалли якҷояро тақозо менамоянд.

***2. Навъҳои мушкилотҳои умумибашарӣ***

Вобаста ба навиштаҳои боло ба мушкилотҳои умумибашарӣ мушкилотҳои зерини хоҷагии ҷаҳон дохил мешаванд;

* мушкилоти эколога;
* мушкилоти аз байн бурдани камбизоатӣ ва ақибмонӣ;
* мушкилоти сулҳ;
* мушкилоти беяроқгардонй ва аз байн бурдани ҷанги ядроии

ҷаҳонӣ;

* мушкилоти озуқаворӣ;
* мушкилоти энергетики ва ашёи хом;
* мушкилоти демографӣ;
* мушкилоти рушди устувор ва ғайра.

Чи тавре дар боло ищора гардид ба ин мушкилотҳо бояд аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ диққати махсус дода шавад, роҳҳои ҳалли ин мушкилотҳо ҷустуҷӯ ва амалӣ гарданд. Албатта ҳалли мушкилотҳои сершумори номбурдаи умумибашарӣ аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ маблағгузориҳои калонро талаб менамоянд. Ҳисобу китоби коршиносон нишон медиҳанд, ки ҳароҷоти ҳарсолаи инсоният барои ҳалли мушкилотҳои глобалӣ на камтар аз 1 трлн. долларро (ё 2,5% МУД-и ҷаҳониро) ташкил медиҳад.Ҳоло бошад, аз рӯи андешаи мо тақрибан на камтар аз 2 трлн. доллар ё 3,4-4% МУД-и ҷаҳони ҳароҷотҳои ҳарсоларо дар тӯли на камтар аз 50 сол талаб менамояд. Дар он сурат таҳдиди хатари ин мушкилотҳо аз байн рафтанаш мумкин ва барои инсоният имконияти зиндагии осоиштаи бофарогат муяссар мегардад.

**Мушкилоти кабизоатӣ ва ақибмонӣ**

Дар замони ҳозира мушкилоти кабизоатӣ ва ақибмонӣ дар ҷаҳон пеш аз ҳама ба мамлакатҳои рӯ ба тараққи тааллуқ дорад. Яъне, ақибмонии иқтисодӣ сабаби асюсии камбизоатии аҳолӣ мебошад. Чунки шахсе, ки ҷои кор ва даромади кофӣ надорад, камбизоат мебошад ва ба вай имконияти истеъмолкунии маводҳои ғизоӣ махдуд мегардад. Масалан, 1/4 ҳиссаи аҳолии Бразилия, 1/4 аҳолии Нигерия, 1/2 аҳолии Ҳиндустон дар як рӯз ба маблағи камтар аз 1 доллар маводҳои истеъмолӣ ва хизмат истеъмол менамоянд. Як хусусияти хоси камбизоатӣ аз он иборат аст, ки аксари одамони камбизоат бесавод мебошанд. Масалан, ҳиссаи бесаводон дар қисмати аҳолии синнаш аз 1'5 сола боло дар Бразилия - 17%, дар Нигерия - такрибан 43% ва дар Ҳиндустон - тақрибан 48%-ро ташки л медиҳад.

53 **Таъсис ва ташаккули СММ. Конфронси Сан-Франсиско.**

Ду ҳафта пеш аз хатми ҷанг дар Сан-Франсиско,ки ба таърихи 25.04.1945конфренсия ифтитоҳ гардид ки дар он масъалаи амнияти халқҳо дар давраи баъди ҷанги ҳал мегардид.Дар ин конф ташкили СММ ва Оинномаи он қабул гардид.Дар конф ҳайати намояндагони 50кишвар,таҳти раҳбарии вазирони корҳои хориҷӣ иштирок доштанд.Дарбайни иштирккунандагон намояндагони Украина ва Белоруссия низ буданд.Масъала дар ин бора ҳанӯз дар конф Қрим ҳал шуда буд.Полша ба Сан-Франсиско даъват нашуда буд,зеро Англия ва Амрмико ҳукумати дар ҷараёни мубориза бо Германия ташкилшудаи Полшаро эътироф надоштанд.Ба назардошти он ки дар Лондон ҳукумати дигари дар муҳоҷирати Полша вуҷуд дошт,қарор қабул шуд,ки пас аз ҳал шудани масъала дар бораи ҳукумати Полша ба ин кишвар дар СММ ҷой дода мешавад.Конф-ро президенти ИМА Трумен ифтитоҳ намуда дар натиҷаи баҳси шадид Оинномаи СММ ба мувофиқа расонда шуд ва 26-июни 1945 дар вазъияти ботантана маросими имзои он сурат гирифт.Ойинномаи СММ аз 24.10.1945 мавриди эътибор қарор гирифт.Дар Ойиннома вазифаҳои созмони нав ва тарзи татбиҷи онҳо таъин шуданд.Ойинномаи аъзои СММ-ро ӯҳдадор намуд,ки “чораҳои дастаҷамъии муассир ”барои пешгирӣ ва рафъи таҳдиди ҷанг ва пахши амали таҷовуз ва ҳамчунин ба таври сулҳомез ҳал намудани баҳсҳои б-лӣ,мутобиқ ба “усулҳои адолат ва ҳуқуқи б-лӣ”қабул намоянд.Дар Ойинномабарои бори аввал асоси мун-ҳои б-лӣ усули баробарҳуқуқӣ ва таъини сарнавишти халқҳо муайянгардид.Дар банди 7-уми моддаи 2 ба таври махсус зикргардидааст,ки”Ойиннома дар ҳеҷ сурат баСММ ҳуқуқи мудохила ба корҳое,ки “воқеъан шомили салоҳияти дохилии ҳар давлат мебошад” ва ин “корҳои дохилӣ”ба дигар кишварҳо таҳдиди таҷовуз ва ҷанг нанамоянд,надорад.” Усулҳои муҳимтарини СММ баробарии тамоми аъзои созмон ,ҳалли масъалаҳои мавриди баҳс бо василаи сулҳомез,худдори аз таҳдид ва ё истифода аз қувва дар муқобили ҳар давлат ва мудохила нанамудан дар корҳои дохилии ҳар давлат.Узви СММ метавонанд тамоми давлатҳои сулҳдӯст бошанд,ки ӯҳдадориҳои Ойинномаро қабул менамоянд.СММ шаш органи асоси дорад,ки иборатанд аз:Ассамблеяи умумӣ,Шӯърои амния,Шӯърои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ(ЭКОСОС),Шӯърои ҳимоят(АПЕКА),Суди б-лӣ ва Котибот.Салоҳият,вазифа ва фаъолияти ин 6 орган тамоми соҳаи фаолияти СММ-ро дар бар мегирад.Органии осасии машваратииСММ-Асамблеяи умумӣ,ки дар кори он тамоми намояндагони икшварҳои аъзои созмон иштирок мекунанд,Ассамблея органи қонунгузори набуда балки маҷлиси б-лии намояндагони давлатҳои мустақил мебошад.Ҳар узви созмон дар Ассамблея як овз дорад.Қарорҳо дар мавриди масъалаҳои муҳим бо овоздиҳии 2\3 ҳозирин ва иштироккунандагон дар овоздиҳӣ ва дар мавридӣ дигар масъалаҳо бо аксарияти овоз қабул мегарданд.Дар ҳар сессияи Ассамблея Раис ва муовини раис интихоб мегарданд.Органи асосии сиёсии СММ,ки масъулияти асосии ҳифзи сулҳ ва амният ба души ӯ гузошта шудааст.Шӯърои амният аз аъзои доимӣ(Россия,Амрико,Англия,Фаронса,Хитой)ва ғайри доими ,ки Ассамблеяи Умумӣ барои муддати ду сол интихоб менамояд,мебошад.Раёсати Шӯъроро намояндагони аъзои он,ба навбат як моҳӣ ба ӯҳда доранд.Муншии куллро Ассамблеяи Умумиӣ барои муддати 5-сол бо пешниҳоди Шӯърои амният таъин менамояд.Дар назди СММ ҷиҳати кор болои проблемаҳои мушаххаси б-лӣ муассисаҳои ихтисосии байнидавлатӣ вуҷуд доранд:МАГАТЭ,ЮНЕСКО,ЮНИСЕФ,ХБА ва ғ.Бо мавҷудияти назарҳои мухталиф оид ба баъзе масъалаҳои муҳим Ойинномаи созмони нави б-лӣ ба имзо расид.Чунки мардум азобу машақати зиёди ҷангро дида буд ва талош ба сӯи сулҳу мувофиқа дошт.

**54** **Созмони Хамкорихои Иктисодии Осиёи Чанубу Шарки дар МБМ (АТЭС).**

Соли 1989 таъсис ёфтааст. Аъзо 21 кишвар : Канада, ИМА ,Мексика, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Россия, Хитой, Япония, Вьетнам…

Мақсади ин созмон баланд бардоштани сатҳи иқтисодиёт ва рушди он дар минтақа ва мустаҳкам намудани иттиҳоди кишварҳои он.

Штаб-квартира: Сингапур.

Ин созмон соли 1989 дар Канберра бо таклифи сарвазирони Австралия ва Зеландияи Нав ташкил ёфт ки он 60% ММД љаҳониро ташкил дода 47%-и маҳсулоти љаҳониро дар умум ташкил медиҳад. Дар ҳоли хозир аъзои он 20 давлати дунё мебошанд: ҳамаи давлатҳои АСЕАН (ба ѓайр аз Бирма ва Лаос), ИМА, Чопон, Канада, Австралия, Зеландияи Нав, Кореяи Љануби, Чин бо Гонконг, Тайван, Россия, Мексика, Перу,Чили аъзои он мебошанд. Мақсадҳои иқтисодии АТЭС ин ташкил намудан ва дар минтақаи озоди савдо ва манотиқи инвиститсиямешуда мебошад, сиёсати сиёсияш бошад ин сохтани механизмҳои ҳамеша амалкунандаро бароҳ мондан мебошад. Аз соли 1993 бошад пайваста нишастҳои роҳбарони ҳукуматҳо гузаронида мешаванд. Мумкин аст, ки АСЕАН ва АТЭС таҳкурсии ҳамкориҳои созмони Осиёи Шаркӣ гардад ва нақшаи нави сиёсиро ба мисли Созмони Иқтисодии Аврупо табдил диҳанд. Дар охири соли 2005 пойтахти Малайзия Куало-Ломпур роҳбарони давлатҳо дар сатҳи баланди ташкилии давлатҳои АСЕАН, КНР, Чопон, Кореяи Љануби, Хиндустон, Австралия ва Зеландияи Нав баргузор гардид, ки дар он эълони саршавии паҳлуи васеъи ҳамкориҳоро ба мисли ИА огоз намудан гуфта шуда буд. Дар деклоратсия охирини форум кайд гардида буд, ки шўрои нави Шаркӣ Осиёги барпо намуда мешавад, ки дар сатҳи мубодилаҳои афкор дар масоилҳои пешниҳод мегардидаи чи иқтисоди ва чи сиёси мубодилаи афкор намуда мешавад барои мустаҳкам намудани ороми дар сатҳи созмон ва нигоҳ доштан ва боло бурдани иқтисодиёти давлатҳои минтақаи Осиёи Шаркӣ равона мегардад. Дар самити дуввуме, ки дар љазираи филиппинии Себу дар моҳи январи соли 2007 баргузор гардид сарварони 16 давлатҳои дар боло кайд гашта барои ҳали масъалаҳои конкретии мушкилотҳои минтақа мубодилаи афкор намуданд. Онҳо Деклоратсияро дар бораи бехатарии электроэнергия кабул намуданд, ки мувофиқи он давлатҳои аъзоро вазифадор мегарданд то барномаҳои махсусро барои захиранамоии қувваи барқ истифодабарии он ва роҳҳои камсарфшавии онро ёбанд.[[1]](#footnote-1) Дар Деклоратсия аз як тараф мақсадҳо монда шуданд аз љумла дастрастнамоии симчубҳо ва дарефти роҳҳои истифодаи биоэнергия бояд фарох карда шуда энергияҳои нави соф ва безараро дарефт намоянд. Пеш аз ҳама муносибатҳои сохташудаи АСЕАН ки тули 40 сол амал мекард ба сатҳи нави тарақи бароварда мешаванд. Давлатҳое, ки мехоҳанд дар созмони нав ҳамроҳ гарданд бояд бо сиёсати худ нишон диҳанд ки умуман метавоннанд ягон нақше дар ҳаёти сиёсию иқтисоди, чамъиятию масъалаҳои баҳсноки сарҳадии минтақа дошта қувваи халли онҳоро доштабошанд.

**55 Иттиходи Давлатҳои Осиёи Љанубу Шарқӣ дар МБМ (АСЕАН).**

Ин иттиход соли 1967 ташкил шудааст. Аъзо 10 кишвар:Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппин, Ветнам , Тайланд, Мянма, Камбоджа, Лаос, Бруней.

Дар ҳоли хозир аъзои он 20 давлати дунё мебошанд: ҳамаи давлатҳои АСЕАН (ба ѓайр аз Бирма ва Лаос), ИМА, Чопон, Канада, Австралия, Зеландияи Нав, Кореяи Љануби, Чин бо Гонконг, Тайван, Россия, Мексика, Перу,Чили аъзои он мебошанд. Мақсадҳои иқтисодии АТЭС ин ташкил намудан ва дар минтақаи озоди савдо ва манотиқи инвиститсиямешуда мебошад, сиёсати сиёсияш бошад ин сохтани механизмҳои ҳамеша амалкунандаро бароҳ мондан мебошад. Аз соли 1993 бошад пайваста нишастҳои роҳбарони ҳукуматҳо гузаронида мешаванд. Мумкин аст, ки АСЕАН ва АТЭС таҳкурсии ҳамкориҳои созмони Осиёи Шаркӣ гардад ва нақшаи нави сиёсиро ба мисли Созмони Иқтисодии Аврупо табдил диҳанд. Дар охири соли 2005 пойтахти Малайзия Куало-Ломпур роҳбарони давлатҳо дар сатҳи баланди ташкилии давлатҳои АСЕАН, КНР, Чопон, Кореяи Љануби, Хиндустон, Австралия ва Зеландияи Нав баргузор гардид, ки дар он эълони саршавии паҳлуи васеъи ҳамкориҳоро ба мисли ИА огоз намудан гуфта шуда буд. Дар деклоратсия охирини форум кайд гардида буд, ки шўрои нави Шаркӣ Осиёги барпо намуда мешавад, ки дар сатҳи мубодилаҳои афкор дар масоилҳои пешниҳод мегардидаи чи иқтисоди ва чи сиёси мубодилаи афкор намуда мешавад барои мустаҳкам намудани ороми дар сатҳи созмон ва нигоҳ доштан ва боло бурдани иқтисодиёти давлатҳои минтақаи Осиёи Шаркӣ равона мегардад. Дар самити дуввуме, ки дар љазираи филиппинии Себу дар моҳи январи соли 2007 баргузор гардид сарварони 16 давлатҳои дар боло кайд гашта барои ҳали масъалаҳои конкретии мушкилотҳои минтақа мубодилаи афкор намуданд. Онҳо Деклоратсияро дар бораи бехатарии электроэнергия кабул намуданд, ки мувофиқи он давлатҳои аъзоро вазифадор мегарданд то барномаҳои махсусро барои захиранамоии қувваи барқ истифодабарии он ва роҳҳои камсарфшавии онро ёбанд.[[2]](#footnote-2) Дар Деклоратсия аз як тараф мақсадҳо монда шуданд аз љумла дастрастнамоии симчубҳо ва дарефти роҳҳои истифодаи биоэнергия бояд фарох карда шуда энергияҳои нави соф ва безараро дарефт намоянд. Пеш аз ҳама муносибатҳои сохташудаи АСЕАН ки тули 40 сол амал мекард ба сатҳи нави тарақи бароварда мешаванд. Давлатҳое, ки мехоҳанд дар созмони нав ҳамроҳ гарданд бояд бо сиёсати худ нишон диҳанд ки умуман метавоннанд ягон нақше дар ҳаёти сиёсию иқтисоди, чамъиятию масъалаҳои баҳсноки сарҳадии минтақа дошта қувваи халли онҳоро доштабошанд.

**56** **Модели интегратсионии Иттиходи Аврупо: проблемахо ва дурнамои он.**

Равандхои хамгирои худ ба худ ғайримуташакил бе чахорчуби идори аз чониби кишвархо ва макомотхои байнидавлати вучуд дошта наметавонад. Ташакули мачмуаи минтакавии хамгирои дар заминаи пойдевори ахдномави хукуки фарохам меоянд. Вокеияти дигар, ки ба раванди хамгироии аврупои замина гузошт ин талоши кишвархои аврупои ғарби бахри баркарор намудани иктисодиёти харобгаштаи онхо ба шумор меравад. Дар мачмуъ омилхои асосии хамгироии имнтакаи Аврупои Ғарбиро метавон чунин гурухбанди намуд:

1. Чойгиршави дар мавзеъи ягонаи чуғрофи.
2. Мавчудияти захирахои махдуд дар имнтака.
3. Мавчуд будани бозори ягона.
4. Эхёи иктисод ва баланд бардоштани сатхи некуахволи.
5. Вахдати Аврупо бахри пешгирии нуфузи Шурави.
6. Зарурати ракобат дар баробари нуфузи Амрико.

Нуктаи оғози раванди хамгироии Аврупои бо эъломияи Вазири Корхои Хорричии Фаронса Робер Шуман аз 9-уми майи соли 1950 алокаманд мебошад. Дар он пешниходи расмии бунёди **иттиходи ангишту пулод** дарч гардида буд. 18-уми апрели соли 1951 ахднома дар бораи таъсиси чомеаи мазкур аз чониби 6 давлат ба имзо расид. **1) Фаронса,2)Олмон, 3) Белгия, 4) Ндерландия, 5) Люксенбург, 6) Италия.**

Иттиходи мазкур хадафи ташкили бозори ягона бахри азнавсози ва боло бардоштани самаранокии истехсолот дар сохаи ангишту металургияро пайгири мекард. Натичаи ин раванд буд, ки 25 марти соли 1957 аъзоёни иттиход « Иттиходи Аврупоии Ангишту Пулод» ахдномаи римиро дар бораи таъсиси чомеаи иктисодии аврупо ва чомеаи аврупоии неруи атомиро ба имзо расониданд.

Ташаккули чомеаи иктисодии аврупо мархилахои зеринрол сипари намуд:

1. Бунёди минтакаи озоди тичорати бо бекор намудани пардохтхои гумруки. (аз соли 1957 то -1968)
2. Бунёди иттиходи гумруки бо чори намуданитарофахои ягона ва гузариш ба сиёсати ягонаи тичорати нисбати кишвархои сеюм. ( аз соли 1968 то соли 1987)
3. Бунёди бозори ягона, ки ба ғайр аз амалхои иттиходи гумруки тадбики чорабинихоеро, ки харакати озоди сармоя, хизматрасони ва кувваи кориро таъмин намудан дар назар дошт.( солхои 1987- 1992).
4. Бунёди иттиходи иктисоди ва асъори уи чори намудани сиёсати ягонаи асъори ва пулии иттиходи аврупо бо мубодилаи асъори милли ба саъори ягона- **€-эвро** дар назар дорад. ( с 1992- 2002).

Минтакаи Иттиходи Аврупо бо назардошти манфиатхои сиёси ва иктисоди 27- кишварро муттахид намудааст. Созмон бо ахолии зиёда аз 460 млн дар мачмуи махсулоти чахони такрибан 28% ( 16,4 трл долл) накш дошта аз руи иктидори харидори кариб 21 % ( 14,8 трл дол) дар бозори чахони хисса дорад. Проблемахои асосии ин иттиход ин ипеш аз хама ба бухрони иктисоди гирифтор шудани аъзоёни он ба мисоли Юнон мебошад, ки он ба тамоми самтхои фаъолияти он таъсир мерасонад.

**57 Лигаи Давлатхои Араби дар МБМ**

Лигаи Давлатхои Араб дар арафаи фарҷоми љанги 2 љаҳонӣ дар санаи 22 марти соли 1945 аз љониби кишварҳои Миср, Сурия, Ироқ, Ливан, Иордания ва Арабистони Саудӣ ташкилёфта аст. Ҳоло бошад 22 давлат аъзо мебошад. Забони кори ва расмӣ арабӣ буда штаб квартираш дар Қоира ( Миср ) љойгир аст. Котибӣ генерали--- Набиль аль-Араби мебошад. Мақсади созмон таъмини истиқлолият ва хифз намудани фазои сулхи кишврхову хамохангсозии фаъолияти сиёси ва муносибатхои кавии байни кишвархои аъзои лигаро дар бар гирифта, ба рушду нумуи кишвархои аъзо сахми бо сазо мегузорад ва раванди интегратсиониро бамиён меорад. Бояд кайд кард, ки хамкорихои аъзои ЛДА дар фазои проблемахои сиёсӣ, иктисодиву молиявӣ, фархангиву тандурустӣ, инчунин проблемахои гуманитариву амниятӣ равона гаштааст.

Лигаи Давлатхои Араб созмонест, ки дар фаъолияти худ бештар ба масъалахои сиёси кор мегирад. Хизматхои шоёни онро дар масъалахои муътадил гардонидани бухрони Либия, зидиятхои байни Фаластин ва Исроил, Ирок бо Эрон, Кувайтва ва ѓайра дида метавонем.

**58 Созмони Кишвархои Тавлидкунандаи Нафт дар МБМ (ОПЕК).**

Ин созмон соли 1960 дар конфронсияе, ки дар Баѓдод аз љониби кишварҳои Ироқ, Эрон, Кувейт, Арабистони Сауди ва Венесуэла таъсис дода мешавад. Созмони байналхалқи ба ҳисоб меравад. Ҳоло аъзои ин созмон 12 кишвар Эрон, Ироқ, Кувейт, Арабистони Сауди, Венесуэла,, Катар, Ливия, АМА , Алжир, Нигерия, Эквадор ва Ангола мебошад.

Мақсади таъсис додани ин созмон дар он аст, ки назорати дуруст намудан аз болои бойгарии табии кишвар ва коркарду интиқоли он.

Кишварҳои аъзои ин созмон ҳар сол ду маротиба вохури мегузаронанд. Фед.Россия ҳамчун кишвари нозир иштирок менамояд.

**59 Созмони Шартномаи Атлантикаи Шимоли дар муносибатхои байналхалкии муосир (НАТО).**

Дар замони љахонишавӣ мушкили амнияту субот кишвархои љахонро водор месозад, ки хамкориро дар сатхи байналмилаливу минтакавӣ ба рох монанд. Дар сатхи љахонӣ бештари хамкорихо тавассути созмонхои байналмилалӣ суръат мегирад, ки яке аз онхо Созмони Ахдномаи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО) мебошад. Созмони Ахдномаи Атлантикаи Шимолӣ созмонест, ки дар таъмини сулх ва амният дар каламрави Аврупову Атлантика накши мухим мебозад. Ин созмон соли 1949 дар ИМА бо мақсади ҳимояи Аврупо аз таъсири шуравӣ ташкил шудааст. Дар аввал 12 кишвар аъзо буд. Ҳоло бошад 28 кишвар аъзо мебошанд. Забони муоширати англисӣ ва фаронсавӣ мебошад.Котиби генералӣ-Андерс Фог аз дания мебошад. Штаб квартира -Брюсел (Белгия) миебошад.

Ҷумхурии Тоҷикистон соли 1994 узви Шӯрои хамкории Атлантикаи Шимолӣ гардид. Хамкорӣ миёни Тоҷикистону НАТО хусусан, пас аз ходисахои 11 сентябри соли 2001 ва оғози амалиёти зиддитеррористӣ дар Афғонистон нерӯи тоза гирифт.

Таваҷҷӯхи НАТО махсусан ба рушди хаводис дар Афғонистон ва масъалаи амният дар минтака равона карда шудааст. Дар асл, самти фаъолияти НАТО барои пешгирии гардиши ғайриконунии маводи мухаддир равона карда нашудааст. Вале бо дарназардошти тахдид аз террористоне, ки бо маблағи аз фурӯши маводи мухаддир бадастомада бармеояд, НАТО ба ин самт диккати махсус медихад

**60 Нақши ИДМ дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ**

Пош хурдани Иттифоқи Шўравӣ дар љомеаи љаҳонӣ яке аз воқеаҳои муҳимтаррини асри гузашта ба ҳисоб меравад, ки дар ин замина сиёсати љаҳонӣ якқутба гардид. Дар ин замина тамоми муносибатҳое, ки дар давоми 70 сол дар қаламравӣ собиқ ИЉШС барпо карда шуда буд, аз байн рафт. Бояд қайд кард, ки дар ин миён бозори калон бо аҳолии 300 млн. аз байн рафт. Ин ҳодиса дигаргунии калонтарини геосиёсиро дар дунё ба вуљуд овард. Аз ин ҳодисаҳо ЉТ низ бе насиб намонд. Дар ЉТ яку якбора љанги шаҳрвандӣ сар зад. Ин ҳодисаҳо ва љангҳо ба иқтисодиёти ЉТ зарари бе ниҳоят калон расонид, ки аз рўи ҳисоби мутахассисон зиёда аз 7 млрд. долларро ташкил дод.

Самти умумии равандҳоиҳамгирошавӣ дар мамлакатҳои Собиқ Љамоҳири Шўравӣ ташкил кардани ИДМ мебошад, ки дар раванди љаҳонии ҳамгирошавӣ љои махсусро ишѓол мекунад. Хусусиятҳои асосии ҳамгироӣ дар доираи ИДМ хислати гуногунсатҳиион мебошад.

Ҳуљљатҳои асосии раванди ҳамгирошавӣ дарИДМ аз инҳо иборат аст:

1. ОинномаиИДМ (соли 1993- Армения, Белоруссия, Грузия, Қазоқистон, Қирѓизистон, Молдова, Озарбойљон, Россия, ЉумҳурииТољикистон, Украина, Узбекистон);
2. Шартнома оид ба ташкил карданиИттифоқи иқтисодӣ (соли 1993 12 мамлакатиИДМ);
3. Созишнома оид ба ташкил карданиИттифоқи гумрукӣ (Белоруссия, Қазоқистон, Россия -1995, Қирѓизистон-1996, ЉумҳурииТољикистон-1999);
4. Созишнома оид батаҳкими ҳамгироӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ ва гуманитарӣ (Белоруссия, Қазоқистон, Қирѓизистон, Россия -1996, ЉумҳурииТољикистон-1999);
5. Созишнома оид ба иттифоқи гумрукӣ вафазои ягонаи иқтисодӣ (Белоруссия, Қазоқистон, Қирѓизистон, Россия, ЉумҳурииТољикистон 26.02.1999).

ИДМ моҳи августи соли 1991 ташкил шуд. Дар ИДМ тамоми мамлакатони собиқ ИЉШС ѓайр аз се мамлакати назди баҳри Балтика (Латвия, Литва ва Эстония), яъне 12 мамлакат аъзо мебошад. Бояд қайд кард, ИДМ дар саросемагӣ дар як рўз ташкил дода шуда ва аз ҳамин сабаб мутахассисон ин иттиҳодияро номукаммал меҳисобанд. Асосгузорони ин гурўҳи ҳамгирои меҳисобиданд, ки ИДМ аналоги собиқ ИЉШС мешавад. Онҳо меҳисобиданд, ки дар доираи ИДМ ба монанди собиқ ИЉШС низоми ягонаи бонкӣ, асъори ягона, ҳаракати бе монеаи қувваи корӣ ва ѓайра амалӣ мегардад. Дар асл бошад ҳамаи ин «асотир» буд ва мемонад. Дар доираи ИДМ ҳатто қарорҳои қабул шуда аз тарафи мамлакатҳои аъзо нопурра иљро мегардиданд

Дар соҳаи ҳамкориҳои иқтисодӣ бисёри аз мамлакатҳои аъзои ИДМ ҳамкориро бештар бо мамлакатҳои Ѓарб амалӣ мегардонанд. ҳамин тавр ѓайр аз мамлакатҳои Белоруссия ва Молдова, ки зиёда аз 50%-и содироти худро ба мамлакатҳои ИДМ мекунанд, дар дигар мамлакатҳои аъзо ин нишондиҳандаҳо ночиз мебошанд, нисбати Белоруссия ва Молдова. Вале дар амалиётҳои воридоти вазъият тамоман дигар мебошад. Ҳамин тавр дар соли 2000 Белоруссия-71%, Қазоқистон-55%, Қирѓизистон-54%, Тољикистон-83% ва Украина-58%-и воридоти худро аз мамлакатҳои аъзои ИДМ ба роҳ мондаанд.

Мақсадҳовавазифаҳоиҳамгирои дар доираи ИДМ:

* ДарояндаташкилкарданиИттиҳодидавлатҳоиҳамгирошаванда;
* Барқароркарданифазоиягонаииқтисодие, кифаъолиятисамаранокибозориумумиимолҳо, хадамотвақувваикорӣ, инкишофинизомиягонаинақлиётӣ, энергетикӣ ваиттилоотиропешбинӣ мекунад.

Бояд қайд кард, ки дар доираи ИДМ ба монанди дигар гурўҳҳои ҳамгироӣ органҳои идоракунии байни ҳукуматӣ мављуд мебошанд, ки фаъолияти ИДМ-ро назорат намуда ба роҳ мемонанд.

**61 Нақши Иттиҳоди минтақаи Авруосиё да МБ**

26 феврали соли 1999 Беларус, Қазоқистон, Қирѓизистон, Россия ва Тољикистон Аҳдномаро дар бораи Иттиҳоди гумрукӣ ва фазои ягонаи иқтисодӣ ба имзо расонида, марҳилаҳои зерини ҳамгироиро муайян карданд: 1) – таъмини режими пурраи тиљорати озод, даст кашидан аз маҳдудиятҳои миқдорӣ ва тарифӣ дар савдои ҳамдигарӣ, љорӣ кардани низоми ягонаи андозҳои ѓаримустақим.

2) – таъсиси Иттиҳоди гумрукӣ, ки бунёди фазои ягонаи гумрукӣ, тарофаи умумии гумрукӣ, бекор кардани назорати гумрукиро дар марзҳои дохилӣ дар назар дорад.

3) – бунёди фазои ягонаи иқтисодӣ, пешбурди сиёсати муштараки иқтисодӣ, ташкили бозори муштараки хидматрасонӣ, меҳнат ва сармоя,сиёсати ҳамоҳангшудаи иљтимоӣ ва илмиву технологӣ.

Аммо татбиқи ҳадафҳои мазкур бе мављудияти ягон сохтори аниқи институтсионалӣ ѓайриимкон буда, ба ин хотир 10 октябри соли 2000 президентҳои Беларус, Қазоқистон, Қирѓизистон, Россия ва Тољикистон Аҳдномаро дар бораи ташкили ЕврАзЭС ба имзо расонданд.

Аз нигоҳи геополитики, инкишофи равандҳои љаҳонишавӣ ва ҳамгироии ҳамаљониба ЕврАзЭС ҳамчун зарурияти объективӣ ва воқеият баромад мекунад. Барои самаранок намудани фаъолияти он 6 октябри соли 2005 Созмони Ҳамкории Осиёи Марказӣ ба Љомеа ҳамроҳ карда шуд.

Ҳамзамон аз 25 январи соли 2006 ба ЕврАзЭС ҳамроҳ шудани Узбекистон эълом гардид, вале ин кишвар октябри соли 2008 фаъолияташро дар мақомотҳои созмон қатъ намуд.

Кишварҳои Молдова, Украина (майи соли 2002) ва Арманистон (январи соли 2003) ба сифати нозир баромад мнамоянд.

**2.** Дар асноди барномавии ЕврАзЭС ба сифати ҳадафҳои аввалиндараља омадааст:

а) соҳиб шудан ба натиљаҳои мушаххас дар соҳаи сиёсати тиљорати берунӣ ва гумрукӣ;

б) тавсеаи сектори воқеии иқтисод тавассути пешбурди сиёсати мувофиқатшудаи сохторӣ;

в) бунёди шароити баробар барои фаъолияти истеҳсолӣ ва соҳибкорӣ;

г) шаклдиҳии бозори умумии хидмати нақлиётӣ ва низоми ягонаи нақлиётӣ;

д) татбиқи сиёсати мувофиқатшуда дар соҳаи андозѓундорӣ ва сиёсати арзи-молӣ ва бонкӣ;

е) таҳияи тарҳи низоми умумии пардохт, унификацияи тартиби танзими арзӣ, назорати арз, мавзунгардонии қонунгузории банкӣ;

ж) таъмини ҳамкорӣ дар соҳаи иљтимоӣ-гуманитарӣ бо фарогирии масоили ташаккули фазои ягонаи маърифатӣ,ба шаҳрвандони иттиҳод додани ҳуқуқҳои баробар дар соҳаи таъминоти иљтимоӣ, пеш бурдани сиёсати мувофиқатшуда дар соҳаи фаъолияти љавонон, варзиш, туризм ва ѓайра;

з) таъмини амнияти иқтисодии кишварҳои иттиҳод;

Санади мазкур самтҳои асосии фаъолияти итттиҳодро майян кардааст:

1.Пеш бурдани сиёсати ҳамоҳанг сохташудаи иқтисодӣ

2. Шаклдиҳии иттиҳоди гумрукии ЕврАзЭС:

3. Ҳамкорӣ дар сохтори воқеии иқтисодиёт:

4. Ташкил ва ишкишофи муштараки бозори энергетикӣ:

5. Ҳамкорӣ дар сектори агросаноатӣ:

6. Ташкили бозори умумии хидматрасонӣ:

7. Ташкили иттиҳоди нақлиётӣ:

8. Ташкили бозори умумии молиявӣ ва пешрафти ҳамгароии арзӣ:

9. Ҳамоҳангсозии самтҳои асосии сиёсати буљавӣ ва андозситонӣ:

10. Ҳамкорӣ дар соҳаи иљтимоӣ- гуманитарӣ ва сиёсати муҳољиратӣ:

11. Созмондиҳии низоми ҳуқуқии ЕврАзЭС:

1. Барои фаъолияти муназзам ва татбиқи аҳдофи муайншуда сохтори созмон амал менамояд, ки аз мақомотҳои зерин иборат мебошад:

**Шўрои байнидавлатӣ** — мақомоти олии Љомеа. Љаласаҳои он дар сатҳи сарварони давлатҳо ҳамасола як бор ва дар сатҳи сарони ҳукуматҳо на камтар аз ду бор баргузор мегардад.

**Кумитаи ҳамгироӣ** — мақомоти доимоамалкунандаи созмон. Ба ҳайати он муовинони сарварони ҳукумати кишварҳои аъзо дохиланд. Теъдоди овозҳо бо ҳаљми пардохти кишварҳо ба буљаи созмон баробар мебошад:

Россия — 40 овоз

Белорус — 15 овоз

Қазоқистон — 15 овоз

Қирѓистон − 7,5 овоз

Тољикистон — 7,5 овоз

**Котибот** вазифаи ташкил ва таъмини иттилоотӣ- техникии Шўрои байнидавлатӣ ва Кумитаи ҳамгироиро ба уҳда дорад. Роҳбарии онро Котиби генералӣ ба зимма дорад, ки аз 6 октябри соли 2007 (љаласаи Шўрои байнидавлатӣ дар Душанбе) онро Тоҳир Мансуров иљро менамояд. Қароргоҳи Котибот дар шаҳри — Алма-Ато ва Москва љойгир шудааст.

Ассамблеяи байнипарлумонӣ — ин мақомоти ҳамкории парлумонии кишварҳои аъзо, ки баҳри баррасии масоили ҳамоҳангии қонунгузории миллӣ мебошад. парламентского сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, рассматривающий вопросы Ассамблея аз ҳисоби намояндагони кишварҳои аъзо бо тартиби зерин ташкил карда мешавад:

аз Россия — 42 намоянда

аз Белоруссия — 16 намоянда

аз Қазоқистон — 16 намоянда

аз Қирѓистон — 8 намоянда

аз Тољикистон — 8 намоянда

Қароргоҳи Ассамблеяи байнипарлумонӣ дар шаҳри Санкт-Петербург љойгир аст.

**Бонки Авруосиёиии рушд** — ниҳоди байналхалқӣ, ки аз љониби Россия ва Қазоқистон соли 2006 таъсис ёфтааст. Вазифаи асосии он аз мусоидат ба рушди иқтисоди бозаргонии кишварҳои аъзо, болоравии иқтисоди онҳо ва густариши алоқаҳои тиљоратӣ-иқтисодии байни онҳо тавассути татбиқи фаъолияти сармоягузорӣ иборат мебошад.

**Хазинаи зиддибуҳронии ЉИАО** – соли 2009 аз љониби Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирѓистон, Россия ва Тољикистон баҳри рафъи оқибатҳои буҳроги молиявию иқтисодии љаҳонӣ, таъмини рушди устувори иқтисодии онҳо ва густариши равандҳои ҳамгироӣ дар минтақа таъсис ёфтааст. Сармояи умумии Хазина ба 8,513 миллиара доллари ИМА баробар мебошад.

**Суди Љомеа** баҳри танзими масоили ҳуқуқӣ ва ягонагии қонунҳои дар доираи созмон қабулгардида фаъолият менамояд.

**62 Нақши СҲШ дар муносибатҳои байналмилалӣ**

СҲШ- созмони байналмилали ва байниҳукумати буда ба он Расия, Хитой, Казокистон. Қиргизистон, Точикистон ва Узбакистон аъзо мебошанд. Ҷумҳурии Ҳиндучтон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Муғулистон ва Покистон давлатҳои нозири назди СҲШ ҳастанд. Гуруҳи тамоси «СХШ - Афгонистон» низ ташкил шудааст.

Панҷгонаи Шанхай 26 апрели соли 1996 ва 24-уми апрели 1997 миёни кишварҳои Чину Россия, Тоҷикистону Қазоқистон ва Қирғизистон таъсис ёфтааст. Созишномаи таҳкими эътимод дар соҳаи низомӣ дар манотиқи назди сарҳад ва Созишнома дар бораи коҳиши мутақобилаи нерӯҳои низомӣ дар манотиқи наздисарҳадиро имзо намуданд

Дар ин миён *Љ*умҳурии Точикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол ва узви комилҳуқуқи ҷомиаи ҷаҳонӣ, барои густариши муносибатхои дӯстона бо ин давлатҳо сардори давлат Эмомалӣ Раҳмон бо изҳори қаноатмандӣ аз бунёди чунин фазои ҳамгироиву ҳамдигарфаҳмӣ дар ин ҳамоишҳо мавқеи Тоҷикистонро ба таври мусбат муайян намуд, ки аз нигоҳи коршиносони умури сиёсӣ ифодаи сатҳи баланди дипломатияи давлати тозабунёди Тоҷикистон ва падидаи неки сиёсати хориҷии роҳбарияти кишвар маънидод мегардад. Панҷгона 15 июни соли 2001 дар ш. Шанхай дар ҳайати, Россия, Чин, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон, ки то ин вақт ба ҳайси мушоҳид пазируфта шуда буд, ба имзо расид ва ҳамин тавр таъсиси Созмон расман эълон карда шуд.

Тарафҳо иброз доштанд, ки дар соҳаи сиёси, иқтисоди илмию-фарҳанги инчунин ҳарбӣҳамкори намуда дар баробари ин ба муқобили терроризми байналхалқӣ, иғвогарии дини ва људоандозиҳои миллӣ ки амният ,вазъияти босубот ва рушди минтақа хавфи љиддӣ дорад, ҳамчунин ба муқобили хариду фуруши ғайри қонунии аслиҳаю маводи мухадир, муҳољирати ғайри қонуни якљоя мубориза хоҳанд бурд.

*Сохтори Созмони Ҳамкории Шанхай*

Дар сохтори Созмон механизми Шўро ва муасисаҳои доимо амалкунанда шомил мебошанд:

1) Шўрои сарони давлатҳо

2) Шўрои сарони ҳукумат -( Сарвазирон )

3) Шўрои Вазирони Корҳои Хоричӣ

4) Машварати сарони вазорату идораҳо

5) Шўрои Ҳамоҳангсозии Милли

6) Котибот

7) Сохтори минтақавии зидди терористи

*Созмон ду макоми доимоамалкунанда дорад:*

Котиботи СХШ дар ш. Шанхай ва Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақави зиддитеррористи дар ш. Тошканд (СМЗТ)

ҶТ дар чорчубаи «Форуми Шанхай» фаъолона ҳамкори намуда, чунин фаъолиятро ҳамчун узви СХШ давом додаистодааст.

**63 Нақш ва мақоми Фонди байналхалқии асъор дар муносибатҳои байналмилалӣ**

ФБА- созмони байнихукумати, муассисаи махсусгардонидашудаи СММ мебошад ва дар фаъолияти худ вазифахои танзимнамои, консултативи ва молиявию кредитиро якчоя ичро мекунад. Дар маркази таваччухи ФБА – проблемаи мониторинги сиёсати асъории мамлакатхои аъзои Фонд меистад, ки холо 181 давлатро дар бар мегирад. Кароргохи Фонд дар Вашингтон чойгир аст.

ФБА асоси институтсионалии системаи муосири чахони асъор мебошад. Хар кадом давлати ба ин созмон шомил шуда, маблаги муайяни пули - квотаи худро дорад, ки хар панч сол аз нав дида мешавад. Хачми квота ба хиссаи мамлакат дар ММД чахони мувофик аст ва микдори овозхои дар Фонд доштаи мамлакатро муайян мекунад. Манбаъхои ба маблагтаъминкунии ФБА, ба гайр аз маблагхои аъзоги, карзхо аз мамлакатхои мутараки мебошад. Дар давраи хозира сармояи хусусии ФБА ба 290 млрд. долл. баробар аст. Вазифаи мухими Фондро – кредитдихи ба хукумат бо шарти имтиёзнок аз руи барномахои гуногуни бо хам мувофиккардашудаи миёна ва дарозмуддат ба максади мусоидат дар баробар кардани балансхои пардохт ва нигох доштани курби асъор ташкил мекунад. Кредитхо хам аз хисоби воситахои хусуси ва хам аз хисоби воситахои чалбкардаи Фонд дар намуди траншхо ё ин ки хиссахо дар хачми 25% квотаи аъзои ФБА дода мешавад. Хакки хизмат дар хачми 0,5% аз маблаги кредит муайян карда шудааст, меёъри фоиз бошад бо назардошти ставкаи аз руи кредитхои шабех дар бозори озод баркарор мешавад ва дар худуди 6 - 8% солона пасту баланд мешавад. Чи тавре мо медонем, иктисодиёти байналхалки сохтори гуногун дорад. Муносибатхои асъорию иктисоди дар доираи иктисодиёти байналхалки гуногунтаркиб мебошад. Рушди устувори иктисоди дар гурухи мамлакатхо ва чараёнхои босуръати инкишофи иктисоди дар дигар мамлактхо ба тагйироти кулли дар харакати байналхалкии омилхои истехсоли меоварад, ки дар муносибатхои асъор низ инъикос мешаванд. Ин муносибатхо хислати бисёрсатхи мегирад. Сатхи якум ба ислохоти асъори байналхалкии захирави (резерви) вобаста аст, ки амалиёти он бояд манфиатхои мамлакатхои ташкилкунандаи онро инъикос намояд. Сатхи дуюм ба муносибатхои кредити дар сохаи асъори марбут аст, ки дар он амалиёти системаи чахонии асъор бояд ба рушди иктисоди ва тараккиёти мамлакатхои ташаккулдихандаи хочагии муосири чахони мусоидат намояд.

**64 Низоми Бреттон Вудӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ**

Мархалаи нав дар инкишофи системаи чахони асъор, созишномаи давлатхо дар конфронси Бреттон-вудс (ШМА), мебошад, ки соли 1944 баргузор гардида буд.

Бори аввал системаи байналхалкии асъор ба созишномаи байналхукумати асос ёфт, ки коидаи барои хамаи мамлакатхои иштирокчии конфронс истифодашавандаро кабул кард ва хамкории хакикии байни мамлакатхоро дар сохаи асъор муайян кард. Барои гузаронидани танзими байналхалкии муносибатхои асъори *Фонди байналхалкии асъор (ФБА)*созмон дода шуд.

Мохияти системаи чахонии асъори Бреттон-вудс аз ворид кардани *стандарти доллар* иборат буд. Тибки созишнома доллари ШМА ба сифати асъори чахонии захирави (резерви) эътироф карда шуд, ки метавонист ба тилло иваз шавад. Сабаби кабули чунин созишнома аз тарафи мамлакатхои дигар мавкеи иктисодии ШМА дар иктисодиёти чахон мебошад.

Дар давраи Чанги Дуюми Чахон ШМА хачми калони захираи тиллоро хамчун окибати бурди иктисоди аз ин чанг гун карданд. Эътимод ба доллар ва устувории сиёсати америкоии иктисодиву асъори баланд шуд. Бисёр мамлакатхо аз ШМА карздор буданд ва бинобар ин шарти стандарти долларро кабул карданд.

Курби дигар асъорхо нисбат ба доллар муайян карда мешуд ва онхо дар худуди ± 0,75% аз паритети онхо ба доллар ва пас ба тилло озодона тагйир ёфта метавонистанд.

Дар зери фишори ШМА гегемонияи инхисории асъори чори карда шуд. Хамин тавр, хусусияти стандарти доллар дар доираи системаи Бреттон-вудс дар нигох доштани алокаи доллар бо тилло иборат буд. Вале, ШМА аз ду рохи устуворгардонии курби асъор – худуди танги тагйирёбии он ва табдили (конверсияи) доллар ба тилло – дуюмро афзал донистанд. Хамин тарик, онхо ба шарикони худ ташвиши нигох доштани курби собити асъори онхоро нисбати доллар бо рохи мудохилаи асъор во гузоштанд. Дар натича, фишори ШМА ба бозорхои асъор пурзур шуд.

Созишномаҳое, ки дар соҳаи равобити иқтисодии байналхалқӣ дар Bretton Woods (ИМА) аз ҷониби 44 кишвар ба имзо расидаанд. Ин созишномаҳо низоми молявии баъдиҷангиро дар шароити болоравии протексионизм ва ноустувории пул устувор гардонданд. Барои теъдоди маҳдуди иштирокчиён (ИМА, Ҷопон, Англия ва як қатор кишварҳои Аврупоӣ) бозори ҷазҳонӣ аз нав кушода шуд, низоми устувори пули эҷодгардид, ки ба инкишофи савдо дар байни иштирокчиён мусоидат кард. Устуворшавии низом ба қурби мубодилавии таъйиншуда, ки ба конвертатсияшавии озоди доллар ба тилло такя мекард. Ҳамин тавр, воҳиди пулие, ки низомро нигоҳ медошт доллар буд. (ИМА мебоист тиллоро бо нархи устуворшуда хариду фуруш мекард, ки яке аз сабабҳои шикасти низоми Бреттон Вудӣ дар соли 1973 гардид, зеро ИМА чандин бор нархи устувори долларро дар нисбати тилло аз даст дода буд.) Ҳам сандуқи байналмилаии асъор ва ҳам Бонки ҷаҳонӣ бо шарофати созишномаҳои Бреттон Вудӣ таъсис дода шуда буданд, ки то имруз амал мекунанд.

**65 Нақши ширкатҳои фаромилли дар муносибатҳои байналмилалӣ**

Пайдоиши муассисахои истехсолии байналхалки натичаи конунияти таквияти диалектикии таксимоти мехнат ва кооператсияи истехсолот мебошад. Иштироки корхонахо дар таксимоти мехнат ба махсусгардонии онхо меоварад, ки боиси афзоиши тамаркузи истехсолот ва сармоя, яъне зиёдшавии микёси худи корхона мегардад.

Омори СММ дар ибтидо ба сифати корпоратсияи байналхалки факат ширкати калони на камтар аз 100 млн. долл. гардиши солона доштаро барраси мекард, ки дар навбати худ дар на камтар аз шаш ва зиёда аз он дар мамлакати дунё филиалхо ва ширкатхои фаръи дорад. Холо ба нишондихандахое, ки макоми (статуси) байналхалкии ширкатро тавсиф медиханд, хачми фуруши ширкат илова шудаааст, ки берун аз мамлакати чойгиршудаи худ, инчунин хиссаи дороихои (активхои) хоричи дар сохтори умумии дороихо (активхо) ба амал бароварда мешавад.

Се гурухи корпоратсияхои байналхалки вучуд дорад.

1. Гурухи якум **- ин корпоратсияхои фаромиллати (КФМ)** мебошанд, ки онхо ширкатхои бузурги дар заминаи бартарияти сармояи сахомии милли баркароргаштаро ташкил мекунанд ва, мувофикан, назоратро аз болои фаъолияти корпоратсия дар ихтиёри худ мегиранд. Онхо фаъолияти пуравчи худро дар мамлакатхои дигар ба воситаи дар каламрави онхо ташкил кардани филиалхо ва ширкатхои фаръи ба рох мемонанд, ки дар навбати худ инхо хадамоти мустакили истехсол ва фуруши махсулот, хамчунин марказхои илмию тадкикоти доранд. Мисоли чунин корпоратсияхои байналхалки ширкатхои америкоии "Ченерал моторс", "Форд", "ИБМ (IBM)", "Экссон", консерни швейсарии хуроквори "Нестле" ва гайра мебошанд.

2. Гурухи дуюм - **ин корпоратсияхои бисёрмиллатие (КБМ)** мебошанд, ки аз иттиходияхои бузурги истехсоли иборатанд, ки ва на факат аз руи доираи фаъолияташон ширкатхои байналхалки мебошанд, инчунин аз лихози назорат кардан аз болои онхо низ. КБМ ширкатхои миллии ду ва зиёда аз он мамлакатхоро дар заминаи истехсоли ва илмию техники муттахид менамояд, ки ба моликони ин мамлакатхо тааллук дорад. Мисоли хоси корпоратсияи бисёрмиллати консерни англисию голландии кимёву технологии "Юнилевер", консерни англисию голландии "Ройял Датч Шелл", консерни англисию италиёвии резинотехникии "Данлоп-Пирелли", консерни италиёву фаронсавии автомобилии "Фиат-Ситроен" ва гайра мебошанд.

3. Гурухи сеюм - ин **иттифокхои байналхалкии корпоративи** мебошанд, ки одатан дар шакли ташкилии консернхо ифода меёбанд ва хамчун иттиходияхои махсуси саноати, бонки ва дигар консернхои мамлакатхои гуногун барои халли масъалахои калони иктисоди ташкил мешаванд. Мисоли классикии чунин намуди иттифоки байналхалкии консернхо консорсиуми Европаи Гарби "Эрбас индастри", ЭБИК (Ширкати байналхалкии бонкхои европои) аз тарафи бонкхои шаш мамлакати асосии европои созмон дода шудааст, АБЕКОР (Бонкхои муттахидшудаи Европа), ки ба он бонкхои хафт мамлакатхои европои гарби шомиланд ва гайра мебошад.

Аз назари предмети иктисодиёти байналхалки, хангоми тавсифи консернхои муосири байналхалки мухим аст на он кадар пайдоиши онхо, хамон кадар чои гузориши сармоя. Махз ба ин сабаб дар адабиёти иктисоди ва дар амал хамаи гуруххои иттиходияхои истехсолии байналхалкиро якхел - **корпоратсияхои фаромиллати** меноманд.

Мувофики бахои байналхалки, дар иктисодиёти муосири чахон наздик 500 КФМ-и бузург сохахои мухими муносибатхои иктисодии байналхалкиро дар зери тасорруфи худ дароварданд. Махз онхо каналахои самараноки мубодилаи байналхалкии омилхои истехсолотро баркарор мекунанд, ки мухимтарини онхоро ахборот ва технологияи оли ташкил менамояд. Мачаллаи британии "Financial Times" рейтинги харсолаи 500 КФМ-и бузургро дар асоси бахои ба сармоя табдилдихии (капитализатсияи) сахмияхои онхо муайян мекунад. Аз байни онхо дар чадвали 17 дах пешсаф оварда шудааст.

**66** **Созмони Умумичахонии Савдо дар муносибатҳои байналмилалӣ**

Соли 1995 ташкил шуда. Ба он 162 кишвар аъзо мебошад. Аз он љумла Точикистон соли 2013 аъзои ин созмон шуд.

* СУТ (Созмони умумиљаҳонии тиљорат) – дар асоси гуфтушунидҳои ҳафтаи охири давраи Уругвай тавлид ёфтааст.Дар хуљљатҳои аввала Дикларатсияи Пунта–дел–Эста (аз сентябри соли 1986), ки даври Уругвайро кушода эълон намуд ва дар сатҳи вазирон дода баромада шуда буд, бевосита оиди ташкилшавии СУТ дар асоси Созишномаи Генералӣ оид ба тариф ва тиљорат (ГАТТ) ба СУТ пешбинӣ шуда набуд. 15 апрели соли 1994 дар шаҳри Маррокаши Марроко хуљљати расмӣ оид ба охиррасии гуфтушунидҳо–санади хотимавӣ- аз љониби вазирони 111 мамлакат, ки 104–тои аз онҳо созишномаро оиди ба таъсиздиҳии СУТ-ро ба имзо расониданд.
* Тайёри ба даври Уругвай баъд аз ба охир расидани даври Токио ба соли 1979 оѓоз ёфт.Дар ин даври гуфтушунидҳо баъзе масъалаҳо ҳалли худро наёфт.Ѓайр аз ин дар аввали соли 80-ум фарқияти калони ҳуқуқӣ маъмурӣ ва ташкилӣ дар доираи ГАТТ ба чашм мерасид.
* Аз оѓози даври Уругвай дар доираи тақрибан 500 љаласаҳои расмӣ ва аз ин зиёд љаласаҳои ѓайри расми шуда гузашт ва гуруҳҳои корӣ 1500 пешниҳодҳо ва ҳуљатҳои кориро дида баромаданд.
* Шўрои кумитаи гуфтушунидҳои тиљоратӣ дар сатҳи вазирон соли 1988 дар Монреал шуда гузашт.Моҳи декабри соли 1990 Шўрои навбати дар Брюссел барпо шуд, ки бояд дар ин љо даври Уругвай бояд хотима меёфт.Дар ин Шўро акти хотимавии даври Уругвай ба итмом расид.Аммо боз ду соли дигар лозим буд, ки зиддиятҳоро оид ба монеаҳои тиљорати, сиёсат ва тиљорати молҳои хољагии қишлоқ, субсидиякунонии тиљоратӣ берунӣ ва тиљорати молҳои ба стандартҳо љавобгў набударо аз байн баранд.Аз ин лиҳоз лозим буд, ки акти хотимавии моҳи декабри соли 1991 аз сари нав дида бароянд.
* Дар ин љо гуфушунидҳои техникӣ ба итмом расид. Вале боз чор моҳи дигар лозим буд, ки Шўрои вазирон дар Маррокаш (Марроко) 15 апрели соли 1994 расман ҳуљљатҳои даврро имзо намоянд ва ин даврро ба хотима расонанд.

Штаб-квартира - Женева, Швейцария. Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон воридшавӣ ба Созмони Умумиҷаҳонии Савдоро воқеаи муҳими таърихи навини Тоҷикистон маънидод кард, ки он таҳкурсии мустаҳками рушди минбаъдаи устувори иҷтимоию иқтисодиро мегузорад.

Ҳадафи СУС: Беҳтар намудани сатҳи зиндагӣ; Ҳифзи муҳити зист; Афзоиш саҳми кишварҳои аъзо; рушди тиҷорати байналмиллалӣ

**67 Созмони давлатхои Амрикои дар муносибатҳои байналмилалӣ**

Ин созмон соли 1948 ташкил шуда. Созмони байналхалқӣ ба ҳисоб меравад. Имрўз ин созмон 35 кишвари минтақаи Амрикои Шимолӣ ва Љанубиро ба худ тобеъ намуда, яке аз қувваи бузурги сиёсӣ ва иљтимоӣ дар кураи саёра ба шумор меравад.

Забони расмии корӣ: испони, англиси, фаронсави ва португали мебошад. Штаб-квартира Вашингтон.

Мақсади ташкил додани инсозмон дар он аст, ки мустаҳкам намудани ҳамкориҳо байни кишварҳои аъзо ва муҳофизат намудани сарҳадот мебошад.

Америкаи Шимолӣ (Канада, ИМА, Мексика, Куба), Америкаи Чануби (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай)

**68 Созмони конфронси исломи дар муносибатҳои байналмилалӣ**

Созмони конфронси исломӣ соли 1969 ташкил шуда, он аз 57 давлати мусулмоннишини Осиёю Африко иборат мебошад. Дар 38-умин иҷлосияи Шӯрои вазирони корхои хориљӣ, ки соли 2011 дар Казокистон баргузор шуд, **Созмони конфронси исломӣ** ба **Созмони Ҳамкорихои Исломӣ** тағйири ном кард. Бошишгохи Котиботи генералии СХИ дар шахри Ҷиддаи Арабистони Саудӣ ҷойгир аст.

**Хадафхои СХИ чунинанд:** тахкими хамбастагии исломӣ ва хамкории кишвархои узв;

рафъи тамоми шаклхои нажодпарастӣ ва мустамликадорӣ;

татбики чорахои зарурӣ бо максади посдории сулх ва амнияти байналмилалӣ;

хамохангсозии амалиёт ҷихати озод кардан ва хифзи ҷойхои мукаддас;

дастгирии муборизаи мардуми Фаластин,

фарохам овардани шароити зарурӣ бахри тахкими хамкорӣ ва тафохум миёни кишвархои узв ва дигар давлатхо.

Ин созмон ба раванди хамгироии кишвархои исломӣ ва хамкорӣ миёни онхо накши намоён дорад. Ин созмон ба раванди хамгироии кишвархои исломӣ ва хамкорӣ миёни онхо накши намоён дорад. Аз ин рӯ, бо дар назардошти нуфузи ин Созмон Ҷумхурии Тоҷикистон пас аз ба даст овардани истиклолият 1 декабри соли 1992 узви он гардид. Тоҷикистон мехохад, ки ин Созмон барои халли мушкилоти минтакавӣ ва байналмилалӣ накши устувор дошта бошад ва ба ин хотир омода аст, то бо кишвархои узви СХИ хамкории зич дошта бошад. Бори нахуст дар таърихи Тоҷикистон аз 18 то 20-уми майи соли 2010 37-умин ҷаласаи Шӯрои вазирони корхои хориҷии кишвархои узв дар шахри Душанбе баргузор гардид.

**69 Нақши Ассамблели генералӣ ва Шурои амнияти СММ дар ҷаҳони имруз.**

Маҷмаъи Умумӣ (Ассамблеям Генералӣ) иборат аст аз ҳамаи аъзои Созмони Милали Муттаҳид тибқи Оиннома. Созмони Милали Муттаҳид наметавонад дар корҳое, ки асосан марбут ба салоҳият ва ҳокимияти як кишвар аст, мудохила намояд, ғайр аз ҳолатҳое ки иҷрои икдомоти танбеҳии мутобиқ ба талаботи фасли ҳафтум (таҳдид алайҳи сулҳ, нақзи сулҳ ва амалҳои таҷовуз) сурат мегирад. Бо таваҷҷӯҳ, ба мавзӯи номбурда вазифахои Маҷмаъи Умумӣ иборатанд аз:

-баррасӣ ва баҳс дар бораи:

1. Ҳар масъала ё амре дар ҳудуди ин Оиннома ё марбут ба ихтиёрот ва вазифаҳои ҳар як аз рукнҳои муқаррар дар ин Оиннома,

2. Усули куллии ҳамкорӣ барои ҳифзи сулҳ ва амнияти баиналмилалӣ, аз ҷумла усули ҳоким бар халъи силоҳ ва танзими мусаллаҳшавй,

3. Ҳар масъалаи марбут ба ҳифзи сулҳ ва амнияти баиналмилалӣ.

-ҷалби таваҷҷӯҳи Шӯрои Амният ба вазъиятҳое, ки метавонад сулҳу амнияти байналмилалиро ба хатар биандозад:

-тавсия ба Шӯрои Амният ё кишварҳои узв (ё ҳар ду) ё ба кишваре, ки узви Созмони Милали Муттаҳид нест ва дар масъалаҳои марбут ба ҳифзи сулҳ ва амнияти баиналмилалӣ дар заминаи бандҳои 2 ва 3-и номбурда даргир шудааст, барои ҳадафи пешбурди ҳамкории байналмилалӣ дар заминаи сиёсй ва ташвиқи тавсеъаи тадриҷии ҳуқуқи байналмилал, ташкил намудани он ва барои пешбурди ҳамкории байналмилалӣ дар заминаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, Омӯзишӣ ва беҳдоштӣ ва кӯмак ба таҳкими ҳуқуқи башар ва озодаҳои асосӣ барои ҳамагон бидуни ҳуқуқвайронкунӣ нисбат ба нажод, ҷинсият, забон ё дин.

Анҷоми тавсияҳои лозим бо дар назар гирифтани шарти мазкур фақат, дар сурате ки тақозои он қаблан шуда бошад, сурат хоҳад гирифт, он ҳам дар мавриди:

а) Ҳар масъалае дар ҷаҳорчуби оиннома марбут ба ихтиёрот ва вазифаҳои ҳар яке аз рукнҳои пешбинишуда дар Оиннома.

б) Пайдо намудани роҳи ҳалли мусолиматомези ҳар гуна вазъият, новобаста ба ин ки вай ба чй асосе сар задааст, ё ба назари тарафе эҳтимол дорад ин намуди роҳи ҳал рифоҳи умумӣ ё робитаҳои дӯстонаи байналмилалро ба хатар биандозад.

Дарёфт ва баррасии гузоришҳои солона ва махсуси Шӯрои Амният, аз ҷумла шарҳе аз икдомот ва тасмимгириҳои Шӯро барои ҳифзи сулҳу амнияти байналмилалӣ, дарёфт ва баррасии гузоришҳои солона ва махсуси ҳамаи рукнҳои Созмони Милали Муттаҳид.

Шӯрои Амният иборат аст аз понздаҳ узв, аз он ҷумла Ҷумҳурии Мардумии Чин, Фаронса, Федерасияи Россия ( то соли 1991 Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ ), Британияи Кабир ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки панҷ узви доимиро ташкил медиҳанд. Дар асл даҳ узви ғайридоимӣ аз тарафи Маҷмаъи Умумӣ барои як давраи дусола интихоб мешаванд, ба шарти он ки ҳеҷ, як аз кишварҳои узв беш аз ду давра пай дар пай интихоб нашавад. Намояндаи ҳар як кишвари узв, ба манзури он ки битавонад ба таври доим кор ва анҷоми вазифа кунад, бояд дар ҳамаи мавқеъ дар маркази Созмони Милали Муттаҳид ҳузур дошта бошад.

Шӯрои Амният дороӣ масъулияти аввалия ва муҳими ҳифзи сулҳ ва амният байналмилалй буда, барои мақсад ва ҳадафҳои Созмони Милали Муттаҳид анҷоми вазифа менамояд. Аъзои Созмони Милали Муттаҳид дар навбати худ ӯҳдадор мешаванд, ки бо тасмимоти Шӯрои Амният ба ҳисоби Оиннома тавофуқ карда ва онҳоро ба анҷом бирасонанд.

Ихтиёроти Шӯрои Амният дар фаслҳои шашум ва ҳафтуми Оиннома мушаххас шудааст. Шӯрои Амният тибқи талаботи фасли шашум дар бораи ҳар гуна ихтилоф ё вазъияте, ки аз тарафи кишварҳо ба ӯ муроҷиат шудааст, ё талаби ёфтани роҳи ҳалли онро кардаанд, чун дарк шавад, ки онҳо мумкин аст ҳифзи сулҳ ва амнияти байналмилалиро ба хатар биандозад, он вақт метавонад дар ҳаллу фасли сулҳомези он чора биҷӯяд.

Агар Шӯрои Амният яқин ҳосил кунад, ки ҳар гуна хатаре барои сулҳ, вайрон кардани кори сулҳ, ё амалҳои дигари таҷовуз мавҷудият пайдо кардааст, ихтиёр дорад дар асоси талаботи фасли ҳафтум тасмими лозимро барои ҳифзи сулҳ ва амнияти байналмилалӣ қабул намояд.

Ин гуна амалҳо метавонад ба шакли иқдомоти ором пеши роҳи ташаннуҷро бигирад, агар ин гуна иқдомот ба кор наравад, метавонад воситаҳои зуриро аз роҳ заминӣ, дарёи, ё ҳавоӣ ба кор барад.

Омодасозӣ ва сафарбарии нерӯҳои низомй аз тарафи кишварҳои узв дар асоси моддаи 43-и Оиннома буда, ба тавофуқҳои вижаи тасдиқи байни ин гуна кишварҳо ва Шӯрои Амният зарурат дорад.

Новобаста аз он ки чунин мувофиқатномае то кунун ба имзо нарасида ва тасдиқ нашудааст, ин пешбинӣ бештар ғайри фаъол боқӣ мондааст.

Шӯрои Амният ба пешниҳоди гузоришҳои солона ва дар мавридҳои лозим ба гузоришҳои вижа ҷиҳати баррасӣ ба Маҷмаъи Умумӣ зарурат дорад, аз ҷумла тарҳи эҷоди ҳар гуна ниҳодҳои ёрирасон барои анҷоми вазифаҳои худ, масалан монанди Созмони назорат бар қатъ намудани ҷанг дар Фаластин.

Маҷмаъи Умумӣ ё ҳар яке аз кишварҳои узв ё ҳар кишвари ғайри узв таҳти шароити махсус метавонанд ҳар гуна ихтилоф ё вазъияте, ки эҳтимоли ба хатар андохтани сулҳу амнияти байналмилалиро дошта бошад, ба иттилои Шӯрои Амният бирасонад. Ҳар кишвар бидуни таваҷҷӯҳ ба ин, ки узви Созмони Милали Муттаҳид бошад ё на, агар яке аз тарафҳои даъво дар яке аз мухолифатҳои мавриди баррасии Шӯрои Амният бошад ва худ узви Шӯрои Амният набошад, ҳақи ширкат (аммо на раъй додан) дар музокиротро дорад. Ҳамин гуна шартҳо ба ҳар кишвари узв, ки даргир дар мухолифати мавриди баррасии Шӯро набуда ва узви Шӯрои Амният ҳам набошад, вале агар Шӯрои Амният назар бидиҳад, ки таҳти таъсири ихтилоф қарор дорад, марбут аст.

Баҳисоби модаҳои 27, 109, 1 -и Оиннома (пас аз ислоҳ) тасмимоти Шӯрои Амният зарурати тасдиқи раъйи мусбати нуҳ узв, аз ҷумла раъйи панҷ узви доимӣ аст, ба истиснои:

а) дар мавриди корҳои марбут ба ойини кор,

б) барои тасмимгирӣ ҷиҳати баргузорй ва таъйини таърих ва макони як конфронс.

Барои таҷдиди назар дар Оиннома дар мавридҳое, ки овози мусбати нуҳ узв кифоят менамояд, худдорӣ аз раъй додан ва раъйи бетарафй ҳамвора ба ҳисоби мундариҷаи Оиннома мавриди тафсир қарор нагирифтааст.

**70 Ҳамгироии байналмиллалӣ ва мазмуни таърихиву сиёсии он.**

(иntegratиo – баркароршави, иnteger – кулл, пурра)

Дар маънои умуми хамгирои ин «тартиб додани кулл аз унсурхои гуногун» мебошад. Хамгирои се навъ мд:

- х.сотсиалисти – иттиходи киш-хои сотсиалистиро дарбар мегирад;

- х.капиталисти, ки инкишофи пурраи худро дар байни к-хои асосии Урупои гарби пайдо кардааст;

- равандхои хамгирои байни к-хои тараккиёфта.

Дар шароити муосир раванди тахаввули иктисоди-сотсиалисти байни к-хои Иттиходи сотсиалисти ба таври фаъол дида мд. Накши асосиро дар ин раванд фаъолияти Шурои кумаки иктисодии хамдигари мебозид. Хамгироии иктисодии к-хои капиталисти зинаи нави хамкориро дар татбикнамоии сиёсати мутобиккардашудаи к-хои монополисти дар мунос.иктисодии хамдигари ва дар муносибат бо к-хои сеюм ба вучуд меорад. Хамгирои байни к-хои тараккиёфта дар холати баркароршави карор дорад. Вале аз тарафи онхо аллакай як катор гурухи навъхои хамгирои ташкил карда шудаанд (дар Амрикои лотини бозори умумии маркази-амрикои ва иттиходияи хамгироии лотини-амрикои фаъолият менамояд).

**71 Ташаккул ва мавқеи ҳуқуқии модели интегратсионии ИДМ**

Фазои умумии иқтисоды бо назардошти принсипҳои зерин: чун ихтиёры: нафъоварии тарафайни иқтисоды: ёрии тарафайн: кафолати ҳуқуқы: демократизми ҳақиқы: мувофиқати мақсадҳо ва мотиватсияҳо: ҷавобгары ба .ҳдадориҳои гирифта ташкил карда мешавад. Сиёсати давлатҳо ва механизми ҳамкории байнидавлаты бояд ба ҳавасмандгардонии таъсири тарафайни горизонталии байни субъектҳои бозор нигаронида шуда ҳимояи онҳоро аз амалиёти бевиҷдонаи субъектҳои хоҷагидоры ҳимоя намояд. Барои ин гузаронидани либерализатсияи пурраи фаъолияти иқтисодии хориҷы: фаъолгардонии сиёсати қарздиҳы: ташкил кардани системаи сущуртанамоы аз хатарҳо: таъмини кафолати фаъолияти сармоягузорони хориҷы: нерезидентҳо дар бозорҳои асъор ва қощазҳои қимматнок:тартиби умумии ҳиҷрати коргарон барои мамлакатҳо: ҳимояи ҳуқуқы ва иҷтимоии қувваи коргари хориҷы зарур аст. Ҳамчунин тайёр кардани барномаҳои муштараки сармоягузоры ва мувофиқгардонии чорабиниҳои бозсозии таркибии истеҳсолот зарур мебошад.

Ташаккул ва тезонидани ҷараёнҳои интегратсионы бояд дар шароити пурра риоякунии суверенитет ва ҳимояи манфиатҳои миллии мамлакатҳо сурат гирад.

Дар шакли идеалии худ фазои умумии иқтисоды: сохтори интегратсия кардашудаи фазои иқтисодии бо ҳам алоқаманд ва бо ҳам таъсиркунандаи мамлакатҳои ИДМ мебошад: ки бо ҳаракати озоди маҳсулот: мададҳо: меҳнат ва сармоя: яъне ҷой надоштани ягон хел маҳдудиятҳо барои тараққиёт ва шомил шудан ба иттиҳоди ҷаҳоны тавсиф дода мешавад.

Тавсифи интегратсионии фазои умумии иқтисоды барои гур.ҳҳои гуногуни мамлакатҳо якхела намебошад ва бо созишномаҳо ва қарордодҳои тарафҳои ҳавасманд ба тартиб дароварда мешавад. Дар он метавонад фазои пурра ташаккулёфтаи интегратсионы: фазои сатҳи миёна дошта ва фазои иқтисодии сатҳи ибтидои интегратсия ҷой дошта бошад. Охирин бештар ба Тоҷикистон дахл дорад: чунки тараққиёти робитаҳои иқтисоды бо сабаби мушкилоти нақлиёти боздошта шуда истодааст.

Интегратсия дар ин ҳолат ҳамчун шакли ҳамкории иқтисодии байнидавлатии мамлакатҳои Иттиҳод: ҷараёни иҷроиши сиёсати мутобиқкардашудаи иқтисодии дар ҳудуди фазои умумии иқтисоды ташкил ва татбиқ шудаистода фаҳмида мешавад.

Тарҳи интегратсияи иқтисоды дар намуди умумы муайян карда мешавад мувофиқи%

* вобастагии мутақобили чуқури технологии дар гузашта барқароршуда ва пуррагардонии бисёртарафаи комплексҳои хоҷагиҳои миллы;
* махсусгардонии байнидавлаты ва алоқаҳои кооператсионии ба шохаҳои гуногун тақсимшуда;
* талаботи нигоҳдории бозори байнидавлаты: базаи ашёи хом;
* зарурияти такмилдиҳии технологии иқтидорҳои истеҳсолии мамлакатҳои ИДМ;
* ташкил кардани алоқаҳои кооператсионии нав дар заминаи бозор.

Фазои умумии иқтисоды объектҳо ва субъектҳои хоҷагиро: шартҳо ва механизмҳои ташкили-иқтисодии таъсири мутақобили дар самтҳои муайян таъминкунандаи онҳоро фаро мегирад. Вай метавонад дученака ва бисёрченака: бисёринтегратсияшуда ва каминтегратсия шуда бошад. Ташкил кардани фазои умумии интегратсионы - ҷараёни дурудароз: пайваста: бо суръати гуногун ба вай дохилшавии гур.ҳҳои гуногуни мамлакатҳо бо конфигуратсияи фарқкунандаи иттиҳодияи интегратсионы мебошад: ки сатҳи гуногуни ҳаракати озоди молҳо: мададҳо: қувваи коргары ва сармояро муайян мекунад.

Фазои умумии интегратсионы дар ду марҳала ташкил карда мешавад% якум – то соли 2000-ум ва дуюм – то соли 2005. Дар марҳалаи якуми фазо барои гур.ҳҳои гуногуни мамлакатҳо бо воситаи ташкил ва тараққиёти%

* минтақаи озоди тиҷорат;
* Иттифоқи Гумрукы;
* Иттифоқи Пардохты (дар ҳудуди консепсияи Иттифоқи Пардохтии давлатҳои-аъзои Иттифоқи Иқтисоды);
* фазои умумии илмию технологы;
* бозори умумии меҳнат;
* фазои умумии сармоягузоры;
* фазои ягонаи ахбороты;
* системаҳои муттаҳид гардонидашудаи нақлиёт;
* системаҳои муттаҳид гардонидашудаи энергетикы ва бозори захираҳои энергетикы;
* бозори умумии аграры;
* барномаи байнидавлатии бозсозии сохторы ва азнавсозии технологии соҳаҳои иқтисодиёти мамлакатҳои иштирокчии ИДМ;
* қонунгузории ба як шакл даровардашудаи хоҷагидоры ва шаҳрванды барпо карда мешавад.

Дар ин қатор дар марҳалаи аввал созишномаҳо ва барномаҳои ҳамкоры дар соҳаҳои зерин%

* маориф ва тайёр кардани мутахассисон;
* ташкил кардани бозорҳои маҳсулот: меҳнат ва сармоя;
* соҳаи иҷтимоы;
* ҳифзи муҳити атроф тайёр карда мешаванд.

Мувофиқати ҷараёнҳои интегратсионы дар доираи иқтисоды: бояд аз тарафи идораҳо: ки сохтори онҳо бо назардошти сатҳ: самтҳо ва ташаккули интегратсия дар заминаи аломатҳои зерин ба вуҷуд меоянд татбиқ карда шаванд.

1. Идораҳои Оинномавы (ташкили онҳо дар Оинномаи ИДМ пешбины шудааст) ва беоинномавы (ташкили онҳо дар созишномаҳо ва қарорҳои махсус пешбины шудааст.

2. Мувофиқи сатҳи салоҳдид идораҳои мувофиқаткунандаи ҷараёнҳои интегратсионы дар доираи иқтисоды ба ҳуқуқы: иҷроия ва арбитражы тақсим мешаванд.

3. Мувофиқи доираҳои салоҳият ва фаъолият идораҳои мутобиқаткунандаи ҷараёнҳои интегратсионы ба сиёсы: иҷтимои-иқтисоды ва щайраҳо ҷудо мешаванд.

Дар марҳалаи якуми ташкилнамоии фазои умумии иқтисоды идораи ҷараёнҳои интегратсионы бо самаранокии баланд бо ёрии сохторҳои миллы ва байналмилалии фаъолияти худро тибқи қарорҳои Ш.рои Сарони ҳукумат ва Ш.рои Сарони давлатҳо мувофиқкунанда мегузарад.

Дар таркиби фазои умумии иқтисоды ташкил кардани иттиҳоди сатҳи пурраи интегратсионы метавонад ба ташкил кардани сохторҳои интегратсионии маҳдуди идоракунии типи Кумитаи Интегратсионы – идораи иҷроияи Иттиҳоды% Россия – Беларус: Қазоқистон – Қирщизистон – Тоҷикистон оварад.

Бо баробари тараққы кардани ҷараёнҳои интегратсионы эҳтимолияти дар таркиби фазои умумии иқтисоды ташкил кардани сохторҳои нави мувофиқат гардонандаи идоракуны ва барҳам додани идораҳои пештар ташкил кардашуда ба вуҷуд меояд.

49 Шаклҳои ҳамгироии Иттиҳоди Аврупо. Проблемаҳо ва дурнамои он.

Ба тараккиёти иктисодии мамлакатхои Аврупои муосир чараёнхои интегратсионие, ки дар сатхи байнидавлати ба вукуъ меоянд, таъсири халкунанда расонида истодаанд. Дар Аврупои Гарби ягона гурухи иктисодие ташаккул ёфта фаъолият мекунад, ки ба интегратсияи пурраи мамлакатхои он асос ёфта, механизми ягонаи танзимкунии фаъолияти хочаги, конститутсияи ягона, конунгузории ба як шакл даровардашуда дар сохаи ичтимоиёт ва тичорат дорад.

То 1-уми ноябри соли 1993 ин гурухи мамлакатхои Аврупои Гарби Иттиходи Аврупо ном гирифта буд. Вай дар соли 1967 баъд аз якчояшавии идорахои се созмони мустакили минтакавии пештар вучуддоштаи зер ба вучуд омадааст:

1.Иттиходияи европоии ангишт ва охан-ИААО (с.1952).

2.Иттиходи иктисодии Аврупо –ИИА (с.1958).

3.Иттиходи Аврупо оид ба барки атоми-Евратом (с.1958).

Аз 1-уми ноябри соли 1993 баъд аз кабули созишномаи Маастрихт ин гурух расман Иттифоки Аврупо (ИА) ном гирифт.Тараккиёти иктисодии давраи баъдичангии Аврупои Гарбиро ба панч мархала таксим кардан мумкин аст:

Мархалаи якум (солхои 1945-1957) бо баркарорнамоии хочагихои дар давраи чанг валангоргашта тавсиф дода мешавад. Дар мархалаи дуюм (солхои 1957-1974), ки аз шартномаи Рим огоз меёбад, тамоюли марказшитоби гурухи Аврупои Гарби зохир мешавад. Дар рафти мархалаи сеюм (солхои 1974-1985) Аврупои Гарбиро ду бухрони иктисодии чахони ба ларза овард ва сустшавии чараёнхои интегратсиони ба миён омад. Дар мархалаи чорум (солхои 1985-1992) болоравии дурударози иктисоди, таквияти амики интегратсия ва таёкими мавкеи Аврупои Гарби дар чахон чой дошт. Мархалаи панчум, ки аз соли 1992 ибтидо мегирад, таквияти чорабинихои байнидавлати ва фавкулмиллиро пас аз шартномаи Маастрихт дар сохахои пулию карзи, молияви ва асъори нишон дода истодааст.

**72 хусусиятҳои хоси модели интегратсионии Амрикои Шимлоӣ ва Лотинӣ**

Созишномаи аввалини интегратсиони дар Америкаи Шимоли Пакт (Шартнома) дар бораи тичорати автомобилхо (соли 1965) мебошад, ки мувофики он тичорати озоди бебочи автомобилхо дар байни ШМА ва Канада баркарор гашт. Соли 1988 Канада ва ШМА созишномаро оид ба тичорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи озоди тичорати Америкаи Шимоли (NAFTA) кабул карданд. Баъд аз панч сол, яъне соли 1993, ба NAFTA Мексика низ хамрох шуд.

Кулли МММ-и мамлакатхои NAFTA наздик 9 трлн. долларро ташкил мекунад ва дар ин мамлакатхо зиёда аз 390 млн. нафар ахоли умр ба сар мебарад.

Заминахои ташаккулёбии НАФТА инхоянд:

1.Ташабускори ва пешсафии бечунучарои ИМА дар ташкили НАФТА;

2.Таъмини хукмронии худ дар чахон дар заминаи истифодаи бартарияти иктисоди баъди таназзули ИЧШС ва аз байн рафтани муковимат. Аммо дар ИМА молхо ва хатто сохахои чудогона нисбат ба Япония ва Аврупои Гарби ракобатпазирии паст доранд. Аврупои Гарби ракобатпазирии худро аз хисоби интегратсия таъмин намуда, Япония бошад бисёртар ба мамлакатхои АСЕАН, МНС ва Хитой такя карда кушиши пешсафи блоки нави интегратсиони буданро дорад. Дар хамин замина дар ИМА низ кушишхо барои инкишофи равандхои интегратсиони ба миён омадааст.

3.Ба хам пайваст кардани иктидории баланди илмию техники бо харочотхои паст ба музди кор (дар Мексика музди миёнаи кори 16%-и музди кори ИМА-ро ташкил медихад);

4.Интегратсия ИМА ва Канада дар шароити чой надоштани сохторхои институтсионали пеш рафта истодааст.

Бояд кайд намуд, Ки 20%-и МММ-и Канада дар ИМА фурухта мешавад, ки он 70%-и содироти Канадаро ташкил медихад. Канада шарики асосии тичоратии ИМА мебошад, ки ба он 25 %-и содироти ИМА рост омада объекти асосии сармоягузори аз тарафи корпоратсияхои ИМА ба хисоб меравад.

Дар шартномаи НАФТА ба амал баровардани чорабинихои зерин дар доираи муносибатхои иктисодии мамлакатхои аъзо пешбини шудааст:

* Мархила ба мархила бартараф кардани пардохтхои гумруки ва монеахои гайри тичорати;
* Либерализатсияи режими инвеститсиони;
* Дар сатхи баланд таъмин кардани хифзи моликияти зехни;
* Тахияи барномахои муштарак оид ба мубориза бурдан ба мукобили ифлосшавии мухити зист.

Хусусиятхои асосии фарккунандаи НАФТА инхоянд:

-Хислати ассиметри, ки аз хиссаи ИМА дар ММД ва истехсолоти саноатии НАФТА (85%) бармеояд;

-Ассиметрияи сатхи инкишоф дар байни мамлакатхои мутаракки (ИМА, Канада) ва Мексикаи ру ба таракки;

-Ассиметрияи муносибатхои иктисодии интенсивии дутарафа (ИМА – Канада), (ИМА - Мексика), чой надоштани муносибатхои ташаккулётаи иктисоди байни Канада ва Мексика. Хамин хел, хиссаи Мексика дар муносибатхои берунитичоратии Канада зиёда аз 1% -ро ташкил мекунад. Аз руи хиссаи муносибатхои берунитичорати бо мамлакатхои Америкаи Лотини дар НАФТА Мексика чои аввалро ишгол намуда канада бо ин гурухи мамлакатхо умуман муносибатхои берунитичорати надорад.

Хамчун, мисли ИЕ дар доираи NAFTA на факат монеахои гумруки аз байн бардошта шуда истодааст, балки бозори ягонаи континентали барои харакати озоди молхо, хизматхо, сармоя ва кувваи кори ташкил ва ба вукуъ пайваста истодааст. Аз руи хисоби мутахассисон, дар солхои наздик якчояшавии се бозори милли ба миён меояд ва минтакаи хакикатан озоди тичорат баркарор мешавад. Вале дар доираи NAFTA то хол идорахои махсуси фавкулмиллии танзимкунандаи хамкори созмон дода нашудааст. Мумкин аст дар натичаи интегратсияи ин мамлакатхо механизмхои дигари танзимсози назар ба ИЕ ба вучуд оварда шаванд.

**73 Мафхуми амнияти байналхалки дар илми муосир.**

Амнияти байналхалки – дар назария ва амалияи байналхалки хамчун набудани чанг ва тахдиди чанг фахмида мешавад. Дар чунин фахмиши анъанави 2- чихат таъкид мешавад.

1. Чихати истиклолият ва боки мондани давлат ва хукуку имконияти у ба мавчудияти хеш дар низоми байналхалки алокаманд аст.
2. Кушиши пуштибонии сулх дар муносибати байни давлатхо дар худуди фазои муаяни сиёси мебошад. Имруз дар назди чомеаи чахони мушкилоти нав пеш омадааст, ки ба халли онхо амнияти байналалки босубот ва давомдор нахохад буд. Яке аз онхо пешгирии пахн шудани яроки катли ом мебошад. Иасъалаи бисёр мухим ин мубориза бо тероризми байналхалки мебошад.

Амалхои терористондар неругоххои атоми, корхонахои химияви ва дигар объектхои стратеги метавонад ба окибатхои чидди оварда расонад. Дар чахони имруза таваччухи бисёрро чанбахои иктисодию иттилооти , таъмини амният, сохиб шудааст. Бухронхои иктисоди дар шароити чахонишапви метавонад дар лахзахои куттохтарин хочагии халки давлатхоро хароб кунад.

Окибатхои аз кор мондани шабакахои иттилооти хам хело вазнин хохад шуд. Зер иттилоот манбаи мухими иктисоди , сиёси ичтимои мебошад. Хал накардани мушкилоти глобалии экологи, энергетики, ғизо, и мруз ба мафхуми амнияти байналхалки мазмуни нав илова кардааст. Имруз шароити ичтимоиву сиёси хам тағир ёфтааст. Агар пештар давлат ду сохаи алохидаи фаъолият яъне амнияти дохили ва беруни дошта бошад, пас имруз ин сархад шуста шудаст. Солхои пешин давлате , ки суботи дохилиро таъмин мекард бовари дошт , ки дар хоричхам истодагари мекунад. Имруз бошад фазои байналхалки метавонад, хар гуна суботи дохилиро шиканад. Масалан дар суръати сар задани чанги ядрои давлатхои бетараф хам аз байн мераванд.

**74 Таҳдиду хатарҳои нав дар асри XXI**

Дар нимаи дуюми асри XX инсоният бо як катор проблемахои глобали ру ба ру гашт. Сухан дар бораи чараён ва зухуроте, ки фазои мутакобилаи табиат ва чамъиятро фаро мегирад, инсоният ва хифзи мухити зист, инчунин муносибат миёни умумиятхои ичтимои- халкиятхо, миллатхо ва давлатхо рафта истодааст.

Суръати тези афзоиши ахолии дар чахон ба афзоищи махсулоти хурока ва таъмини шароити мусоиди халкхои шумораашон зиёд мувофикат намекунад. Мавчудияти кашшоки дар кисмати зиёди сайёра монеахои чиддиро дар рохи баромад аз вазъияти баамаломадаи демографии ва экологи ба вучуд овард. Дар остонаи хазораи 3-ум инсоният бо тахдидхои нав ру ба ру гашт. Чинояткории муташаккилонаи трансмилли, терроризми байналхалки, интиколи гайриконунии маводи мухаддир ба амнияти кулли шахрвандони кишвархои чомеаи чахони тахдидхои чиддиро ба вучуд овард.

Махсусияти кулли ин проблемахо дар он аст, ки онхо:

-характери умумиро ба худ касб намуданд, ки ба манфиатхои хамаи халкхои давлатхо дахл менамоянд.

-ба таъхирнопазирии карор ва амалиёт оид ба муайян намудан ва аз байн бурдани натичахои хатарнок ва тахдид ба амалиёти шахрвандон ва хайёти онхо ниёз дорад.

-кушиши коллективона ва амалиёт дар рохи халли проблемахои мазкурро аз хамаи давлатхои чомеаи чахониро такозо ва талаб менамояд.

Проблемахои мухити зист, захирахои табии ва мардуми:

Дар чараёни таърихи чандинасра инсоният аз захирахои табии ба таври фаъол истифода менамуд, аммо оид ба натичахои фаъолияти хеш андеа намекард. Акида оид ба тамомонашаванда будани захирахои сайёра вучуд дошт.

Инсоният дар нимаи авали садсолаи чори тавонист низоми боэътимоди амниятиро бунёд намояд: дар натичаи 2 чанги чахони ва инкилобхои хунин миллионхо одамон халок гардиданд. Махсусияти нимаи дуюми а.XX дар он аст, ки чомеаи чахони тавонист тахдид чанги термоядроиро, кик обили нест кардани тамоми замин аст, аз байн баранд. Аммо силохи ядрои, кимиёи ва бактреологи боки мондаанд. Истехсоли навъхои чадиди аслиха идома ёфта истодаанд.

Натичаи гарони он метавонад низохои гуногуни минтакави вал окали гарданд, ки характери чангиро доранд. Хатари махсусро низохои ярокнок дар Югославия ва кушишхои НАТО бо рохи харби хал намудани бухрон, ба вучуд меовард. Он на танхо натичаи харобихои зиёд, балки боиси халок гаштани ахолии осоишта гардид, инчунин зиёд шудани шумораи гурезагони кишвархо дар натичаи чангхои дохили.

Ҳамин тавр чомеаи чахони дар арафаи XX-XXI бо тахдидхои нав: терроризми байналхалки, ифротгарои, чинояткории муташаккилонаи трансмилли дар хамаи шаклхояш, интиколи гайриконунии маводи мухаддир, низохои ярокнок дар минтакахои дигари чахон ру ба ру гашт.

**75 Проблемаҳо ва пешомадҳои амнияти минтақавӣ**

Фурупошии ИШ ва шикасти низоми дуқтубӣ вазъи байналхалқӣ ва сохтори геополитикии љаҳонро комилан таѓйир дода, барои гузариш ба низоми нави муносибатҳои байналхалқӣ замина фароҳам оварданд. Дар ин самт баҳсҳо дар бораи аз байн рафтани низоъ ва муноқӣшаҳои сиёсӣ бо назардошти аз байн рафтани рақобати идеологӣ ба миён омаданд. (Фарљоми таърих)

Вале баҳсҳои мазкур на ба маҳви неруҳои мусаллаҳ ва аслиҳаи қатли ом, балки ихисори нисбии масорифи ҳарбӣ оварду халос. Бо шикасти низоми дуқутбӣ масоили минтақвӣ ва байнидавлатӣ аз байн нарафтанд. Ҳолати онҳо бо хислати байниқавмӣ, байнидинӣ ва байнимазҳабӣ гирифтанашон шадидтар гардиданд.

Албатта замони муосир ба дарки мафҳуми амният, ки пештар танҳо ҳамчун хатари ҳарбӣ ва ҳуљуми як ё якчанд кишварро ифода менамуд, таѓйирот ворид намуд. Ҳангоми ташаккули љаҳони нав дар саҳнаи байналхалқӣ хатарҳои ѓайрианъанавӣ амниятӣ пайдо шуданд. Падидаҳои фаромарзӣ аз қабили терроризми байналхалқӣ, ифротгароии динӣ, људоихоҳӣ ва миллатгароӣ, қољоқи маводи мухаддир ва аслиҳа, вайроншавии муҳити зист, муҳољирон ва гурезагон хатарҳои нави амниятиро инъикос месозанд. Чунин хатарҳоро ягон кишвари олам дар алоҳидагӣ ҳал намуда наметавонад

Дар чунин шароит танҳо талоши ҳам кишварҳо метавонад ба муқобили ин навъи хатарҳо истодагарӣ намояд.

**Таҳдидҳои асосӣ ба амният ва мушкилот дар минтақа**

Ба амнияти минтақаи ОМ аслан зуҳуроти якхела аз қабили: терроризми байналхалқӣ, ифротгароии динӣ ва гардиши маводи мухаддир таҳдид менамоянд. Аз ин рў кишварҳои минтақаро мебояд то талошҳояшонро дар самти таъмини амнияти минтақавӣ муттаҳид созанд. Яке аз иқдомҳои асосӣ дар ин самт татбиқи амалиёти зиддитеррористӣ дар Афѓонистон мебошад, ки аз љониби кишварҳои минтақа дастгирӣ ёфт. Ин амр аз як љониб ба таҳкими суботи минтақа ва аз љониби дигар ба табдили минтақа аз канораи ҳаёти байналхалқӣ ба маркази диққати љаҳонӣ мусоидат намуд.

Дурнамои суботи вазъи Афѓонистон ба бунёди ташаккули заминаҳои дурозмуддати таъмини амният дар ОМ, инчунин пояҳои рушди ҳамкории минтақавӣ мусоидат менамояд.

Новобаста ба ин минтақа дар баробари таҳдидҳои амниятӣ ва хатари экологӣ қарор дорад.

Дар маљмуъ таҳдидҳои амниятиро метавон чунин гуруҳбандӣ намуд:

1. Новобаста аз амаёлиёти байналхалқӣ алайҳи терроризм дар Афѓонистон таҳдиди зуҳури терроризм ҳамчун омили бесуботии минтақа боқӣ мемонад. Дар Афѓонистон то ҳол ҳокимияти неруманди марказӣ, ки тавонад раванди оштии миллиро кафолат диҳад, бунёд нашудааст. Дар қаламрави кишвар теъдоди зиёди аслиҳа ва техникаи љангӣ қарор дорад. Тибқи маълумотҳои СММ дар дасти аҳолии кишвар тақрибан 10 миллион адад аслиҳа ва лавозимоти чангӣ мутамарказ мебошад. Ин теъдод дар сурати набудани ҳукумати пурзури марказӣ метавонад заминаи зуҳури низоъ ва љангҳои нави дохилӣ гардад.

Вазъи душвори иљтимоӣ-иқтисодӣ ва мављуд набудани сарчашмаҳои дигари зиндагӣ боиси густариши кишт ва истеҳсоли маводи мухаддир гаштааст. Фоидаи молиявии кишти кукнор аз гандум 10 маротиба зиёдтар мебошад. Мутобиқи маълумотҳои СММ соли 2012 дар Афѓонистон ҳаљми заминҳои кишт ва истеҳсоли маводи мухаддир мутаносибан ба 131 ҳазор гектар ва 5800 тонна расид. Тақрибан 60%-и деҳқонони афѓон ба парвариши кукнор машѓуланд. Ҳамзамон 70%-и аз ҳамаи теъдоди маводи мухаддири љаҳонӣ дар Афѓонистон тавлид мешавад. Мавқеи транзитии ОМ дар роҳи ҳамлу нақли маводи мухадир ба кишварҳои Аврупо ва Амрико боиси коҳиши амнияти минтақа мегардад.

1. Фаъолияти ифротии созмону љараёнҳои динӣ. Баъзе созмонҳои минтақавӣ ва байналхалқӣ аз қабили «Ҳизб ут-Таҳрир», «Ансоруллоҳ» ва «Ал- қоида» фаъолияти тахрибкоронаашонро бо шиорҳои исломӣ рупуш намуда, ҳадафи шикасти сохти конститутсионӣ дар кишварҳои Ом-ро доранд. Хатари таҳдиди онҳо бо ѓояи таъсиси Хилофати ягона, аз байн бурдани режимҳои давлатии мављуда бо даъват ба љиҳод ва амалҳои зуроварӣ алоқаманд мебошад. Баҳри бартараф кардани онҳо маљмуи чораҳои ҳарбӣ-сиёсӣ, молиявӣ, дипломатӣ, ҳуқуқӣ ва ваҳдати кўшишҳои созмонҳои љамъиятии давлатию ѓайридавлатӣ зарур аст. Ин чораҳо метавонанд хислати дуљониба, минтақавӣ ва байналхалқӣ дошта бошанд.
2. Дар самти геостратегӣ ОМ ба минтақаи манофеи кишварҳои абарақудрати љаҳонӣ дохил мешавад. Рақобати кишварҳо баҳри захираҳои табии минтақа метавонад заминаи табдили ОМ ба яке аз манотиқи доѓи сиёсати љаҳонӣ гардад.
3. Пурра ҳалли худро наёфтани баъзе љанбаҳои равобити байнидавлатӣ аз қабили муайян накардани хатти сарҳадӣ, рељаи истифодаи муштараки дарёҳои фаромиллӣ ва ѓ. Боиси таъкид аст, ки ҳолати мазкур аксар вақт дар ВАО аз ҳад зиёд тезу тунд инъикос мегардад.

Дар шароити љаҳони таѓйирёбанда кишварҳои минтақа мебояд зарурати объективии густариши ҳамкориҳоро на танҳо дар соҳаи сиёсӣ дарк созанд, балки равобити иқтисодӣ, илмӣ-техникӣ ва фарҳангиро вусъат бахшанд.

**2.** ***Стратегияи таъмини амнияти минтақавӣ.*** Бо назардошти якхела будани таҳдидҳои амниятӣ ва зуҳуроти номатлуб дар минтақа кишварҳои ОМ-ро зарур аст, ки Стратегияи таъмини амнияти минтақавиро тарҳрезӣ намоянд. Стартегияи мазкур дар дурнамо мебояд расонидани кумаки техникию молиявӣ дар заминаи барномаҳои миллӣ ва минтақавиро дар соҳаҳои зерин пешбинӣ намояд:

— тавсеаи имконоти кишварҳои минтақа дар самти таъмини назорати сарҳадӣ, пешгирии убури гуруҳҳои террористӣ ва ҳамлу нақли маводи мухаддир; бо ин назорати сарҳадӣ набояд ба ҳаракати озоди одамон ва тиљорат монеа гардад;

— мусоидат ба рушди устувори иқтисодӣ, тавассути таҳкими ҳамкории байнибонкӣ, ба мақсади дастгирии равандҳои иқтисодӣ, бо љалби сармояи хориљӣ аз як тараф ва боло бардоштани иқтидори кишварҳо дар мубориза бо пешгирии терроризми молиявӣ;

— ташкили омодасозии муштараки кадрҳо, аз љумла омоданамоии мутахассисон ва баррасии имконоти таъминот бо таљҳизоти зурурӣ ва технология;

— тақвияти иқтидори муассисаҳои давлатӣ дар мубориза алайҳи терроризм, љинояткории муташаккила ва гардиши маводи мухаддир;

— баррасии имконоти расонидани кумаки молиявӣ, тасдиқи аҳдномаҳои баимзорасида ва иљрои эъломияҳои байналхалқӣ.

**76 Чахонишави хамчун тамоилоти асосии раванди чахони муосир**

Дар оғози асри XXI олам дигаргуниҳои амиқеро, ки дар натиҷаи азнавсозии низоми ҷаҳонии бисёрқутбӣ ба вуҷуд омадааст, аз сар мегузаронад.

Дар манзараи геополитикии сайёра воқеиятҳои нави сиёсиву иқтисодӣ ба вуқӯъ омаданд, ки боиси дигаргуншавии низоми муносибатҳои байналмилалӣ дар даҳ-понздаҳ соли оянда хоҳанд гашт.

Ҷараёнҳое, ки дар марҳалаи кунунӣ дар ҷаҳон зуҳур намудаанд, арсаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву маънавиро фаро гирифтаанд.

Назаррастарин ҷараёни олами муосир глобализатсия ё худ ҷаҳонишавӣ мебошад, ки ба табиат ва мазмуни муносибатҳои байналмилалӣ ва интихоби самтҳои сиё­са­ти хориҷии давлатҳо таъсири бевосита дорад.

Яке аз масоили муҳимтарини давраи ҳозира риояи тавозуни байни раванди ҷаҳонишавӣ ва манфиатҳои миллии ҳар як кишвар аст.

Ҷаҳонишавӣ ва манфиатҳои миллии кишварҳо бояд якдигарро пурра созанд ва кафили боэътимоди рушди устувори муносибатҳои байналмилалӣ бошанд.

Дигаргуниҳои куллӣ дар сохтори геополитикии ҷомеаи ҷаҳонӣ ва тағиротҳои системаи иҷтимоию сиёсӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷаҳони муосир тадриҷан ба давраи сифатан нави тараққиёт ворид мегардад. Падидаи возеҳи ҷаҳонишавии муосир ба ақидаи баъзе олимон «натиҷаи инқилоби иттилоотӣ - телекоммуникатсионӣ», ба вуҷуд омадани «тамаддуни нави ҷаҳонӣ» маҳсуб меёбад. Зери мафҳуми «Глобализатсия» - васеъшавӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ ва ниҳодҳо дар фазо ва вақт фаҳмида мешавад. Глобализатсия тақозо менамояд, ки аксари муносибатҳои иҷтимоӣ, маданӣ ва сиёсӣ характери умумиҷаҳонӣ касб менамояд.

Ҷаҳонишавӣ дар худ имкониятҳои бузурги пешрафт ва дар айни замон таҳдидҳои ҷиддиро ба ҳаёти башарият омезиш додааст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зикр намуд, ки дар шароити мушаххаси таърихии Тоҷикистон раванди ҷаҳонӣшавӣ ва тамоюлоти ба он пайванд, бинобар як чанд омилҳо ба сарнавишти Тоҷикистон ва мардуми тоҷик таъсири дарозмуддати манфӣ дошта метавонад. Азҷумла, глобализатсия – дар баробари манфиат ба васоити ахбори оммаи Тоҷикистони муосир тадриҷан таъсири амиқи манфӣ мерасонад ва ба амнияти фазои иттилоотии кишвар таҳдид ба амал меоварад. Чунин таъсири манфӣ ва таҳдиди раванди глобализатсия, ба шуур ва маънавиёти ҷомеа тавасути васоити ахбори омма, ки дорои нерӯи бузурги таъсиррасонанда аст, эҳсос мегардад.

Дар замони муосир барои ҳар як кишвар таъмини бехатарии иттилоотӣ проблемаи муҳиме гаштааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон, чун Федератсияи Россия ва мамлакатҳои дигар дар соҳаи амнияти иттилоотӣ сиёсати хешро дорад. Вай пеш аз ҳама мутобиқи манфиатҳои миллии худ, Консепсияи амнияти иттилоотиро таҳия менамояд. Дар ин роҳ Тоҷикистон бо Россия тафоҳуми пурра дорад. Солҳои охир аксар мамлакатҳои дунё кӯшиши сохтани ҷомеаи глобалӣ доранд. Бинобар як қатор омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва техникӣ боз дошта истодааст. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид намудааст: «фосилаи фазою вақт ва макону замонро кӯтоҳ карда, чун қосиди ҷаҳонишавӣ ба мо аз бурду бохти иқтисоду сиёсат, илму фарҳанг, техникаю технологияи муосир ва риштаҳои дигари фаъолияти башарият маълумот мерасонад».

**Накш ва макоми давлат дар таъмини амнияти милли дар шароити чахонишави**

Агар ба таърифи мафҳумҳое чун давлати миллӣ, амнияти миллӣ, манфиатҳои миллӣ, бонки миллӣ, донишгоҳи миллӣ, барномаи миллӣ, фарҳанги миллӣ, забони миллӣ, либоси миллӣ ва ғайра, яъне мафҳумҳое, ки дар таркиби худ сифати миллӣ доранд, аз назари тахассусӣ ва дақиқ нигарем, ба рушани хоҳем дид, ки дар адабиёти илмию сиёсии муосир истилоҳи "миллӣ" пеш аз ҳама ба ду маънои ба ҳам пайванд, вале аз ҳам мустақил истифода мшавад. Ин ҳолати думаъноии истилоҳи "миллӣ" яке аз мушкилтарин масъалаҳои расидан ба таъриф ва фаҳмиши дурусти чунин мафҳумҳо мебошад. Ва таърифи мафҳумҳои калидии ин навишта, яъне мафҳуми "давлати миллӣ" ва мафҳуми "амнияти миллӣ" низ аз ин мушкила истисно нест.

Истилоҳи "давлати миллӣ" низ аз оғози ба ҳамин маънои этникӣ ва арзишии калимаҳои "миллат" ва "миллат" ташаккул ёфта буд. Яъне, давлате ки онро як миллат таъсис намудаст, давлате, ки ба як миллат тааллуқ дорад. Ин истилоҳ дар Ғарб баъд аз гузашти давраи давлатҳои динию империявию бисёрмиллатӣ ва пас аз бар асоси қавму миллатҳо ташаккул ёфтани давлатҳо, хусусан пас аз сулҳи Вестфал ( соли 1648) роиљ шуд.

Масалан, вақте фаронсавиҳо, олмониҳо, англисҳо ва ғайра ҳар яке бар асоси миллияти худ давлати мустақиле ташкил доданд, он шакли олии худмуайянкунии ин миллатҳо, яъне давлати миллии онҳо буд. Давлати миллии фаронсавиҳо, давлати миллии олмониҳо ва ғайра. Љумҳуриҳои Осиёи Марказӣ низ дар соли 1924 тибқи усули миллию этникӣ таъсис ёфта буданд, ки ҳар яке мустақиман бо номи миллати таъсисдиҳандаи он љумҳурӣ номгузорӣ шуд: Тољикистон, Ўзбекистон, Туркманистон, Қирғизистон ва ғ.

2.Маънои дуввум ва нисбатан нави истилоҳи "миллӣ" маънои сиёсӣ-ҳуқуқист. Яъне, акнун ин истилоҳ баъзан аз маънои этникию арзишии худ (мутааллиқ ба як миллат будан) хориљ шуда, маъноҳои "давлатӣ", "умумимиллӣ", "саросарӣ", "дорои аҳамияти кишварӣ", "марказӣ", "бисёр муҳим" ва ғайраро низ ифода мекунад. Масалан, "бонки миллӣ" акнун маънои бонки мутааллиқ ба намояндагони як миллатро надорад, балки маънои бонки марказии кишварро дорад. Бо тафовут аз забони миллӣ, таоми миллӣ ё рақси миллӣ, ки падидаи хосси як қавм ё як миллатанд, бонки миллӣ ба тамоми қавму миллатҳои сокини кишвар тааллуқ мегирад. Истилоҳҳои агентии миллӣ, донишгоҳи миллӣ, китобхонаи миллӣ ва ғайра низ аз ҳамин маъно мебошанд.

Ин маънои навини истилоҳи миллӣ хусусан, дар фазои давлатҳои федералӣ ва бисёрмиллатӣ аҳамият ва истифодаи фаровон дорад, ки дар онҳо аксаран "миллӣ" дар муқобили "маҳаллӣ", "музофотӣ" ё "иёлатӣ" ба кор бурда мешавад: масалан, дар ИМА мафҳуми "қонунгузории миллӣ" дар баробари "қонунгузории иёлатӣ". Дар шароити давлатҳои ягона (унитарӣ) низ маънои нави ҳуқуқи сиёсии мафҳуми "миллӣ"[[3]](#footnote-3) дар истилоҳҳои љиддитаре чун маљлиси миллӣ, манфиатҳои миллӣ, амнияти миллӣ, горди миллӣ, артиши миллӣ, стратегияи миллӣ ва ғайра боз ҳам возеҳтар истифода шудааст.

Дар кулл, маънии нисбатан навини сиёсӣ- ҳуқуқии истилоҳи "миллӣ" ба асос ёфтааст, ки дар баъзе назарияҳои муосири сиёсӣ худи истилоҳи "миллат"-ро ба маънои "тамоми сокинони як давлати муосир", "тамоми касоне, ки чун шаҳрванд зери қаламрави қонунгузории як кишвар зиндагӣ доранд" (новобаста аз аломатҳои этникию фарҳангии онҳо), таъриф менамоянд. Дар чунин таърихҳо, масалан, тамоми шаҳрвандони Қазоқистонро, ки намояндагони беш аз 130 халқияту миллиятро дар бар мегирад, миллати қазоқистонӣ меноманд. Дар ИМА низ тамоми шаҳрвандони кишварро, ки аз назари қавмию нажолию фарҳангӣ ниҳоят гуногунанд, "миллати Амрико" унвон мекунанд. Масалан, мурољиатҳои Президенти ИМА "ба миллат", ки сари ҳар чанд вақт садо медиҳанд, тамоми амрикоиён нигаронида шудаанд.

**77. Хитой дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

Баъд аз пошхурии ИШ Хитой ба сифати ракиби асосии ИМА дар сиёсати чахони муосир баромад намуд. Хитой дар таърихи инсоният ягона кишваре аст, ки бори дуввум имконияти таъсиси империяи хешро дорад, чунки хеч гох ягон империяи дунё чунин захирахои иктисоди, молияви, демографии ва u-ро надошт. Инкишофи имрузаи Хитой дар асосии 2 поя пойдор аст:

**1). Демографи 2). Иктисоди**

Аз руи бисёр нишондодхои иктисоди ва ичтимои Хитой имруз мавкеи лидерии сатхи чахониро ба даст овардааст.

Сиёсати Хитой дар ибт. а. XXИ идомаи сиёсати муайяннамудаи **Мао Цзе Дун** ва **Ден Сияо Пин** мебошад. Мохияти ин сиёсат иборат аст аз:

1.Татбики сиёсати мустакил;

2.Бо ягон иттиходи давлатхои абаркудрат хомрох нашудан;

3.Устуворона химоя намудани манфиатхои милли;

4.Даст кашиданаз ракобати ошкоро бо давлатхои абаркудрат;

5.Баркарор намудани мун. баробар бо тамоми кишвархо бар асосии усули хамзистии мусолиматомез;

Ба андешаи аксари донишмандон яке аз сабабхои асосии дастовардхои Хитой аз он иборат аст, ки арзишхои либерализмро бо сотсиализм пайванд карда тавонист. Фаркияти харакати Хитой ба суи давлати абаркудрат аз тамоми абаркудратхои собик ва имруза аз он иборат аст:

1. Мушкилотхои хешро на якбора, балки пайдарпай хал менамояд;
2. На бо рохи муковимат, балки бо рохи осоишта пеш меравад;
3. Мохирона аз камбудихои ракибони худ истифода менамояд;
4. На бо рохи ракобат, балки бо рохи мусобика ба максад мерасад;

**78 Хиндустон дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

Хиндустон-яке аз давлатхои калонтарини чахон буда, аз захираҳои табиӣ ва ахолинишин, иқтидори зиёди илми хело бой аст. Айни замон дар Хиндустон 25 штатхо мавчуданд, ки инхоянд: Андха-Прадеш, Арунагал-Прадеш, Ассам, Бихар, Гоа, Гудчахарат, амму ва Каммир, Бенголияи Ѓарби, Капрнатака, Керала, Мадхя-Прадеш, Манипур, Махараштра, Мегхалал Мизорам, Нагаленд, Орисса, Пенчаб, Рачастхан, Сикким, Талиелнад, Тринура, Харян, Химаая-Прадеш, Уштар –Прадеш. Ба ѓайр аз штатҳои номбаршуда ба хайати Хиндустон боз 7 мавқеъхои иттиходи дохил мешаванд, ки аз рўи андоза ва шумораи ахолии вохидхои маъмурии тобеи маркази: ҷазирахоии Андаманс ва Никобар, Дадра ва Нонархавели, Даман ва Диу, Дели, Ланшадвип, Путтуери (Пондишери), андигарх нисбатан хурд хастанд.

Ҷумҳурии Хиндустон дар Осиёи ануби чойгир буда, масофааш 3, 3 млн. километри мураббаъро ташкил медиҳад. Хиндустон- давлати гуногун миллат аст. Халқхои суршемор, ки намояндагони онхо аз хамдигар аз рўи зохири, забон ва расму оинхо фарқияти зиёд доранд, иқомат мекунанд.[[4]](#footnote-4)

Забонхои хинди ва урду дорои грамматикаи ягона ва луѓати умумии калимаҳои муқаррари мебошанд. Онхоро бештар ҳамун ду шакли фарҳанги ягона забони хиндусташ мехисобанд. Ин халқхо дар минтақаи Шимоли-Марказии мамлакат чойгир шудаанд. Ба ѓайр аз хиндусташхо бо забонхое, ки аз санскрит пайдоиш гирифтаанд, халқхои дигари сершумор ба амсоли бенгалиҳо (Бенгалияи Ѓарби), маратхи (Махараштра), гучаратхо (Гучарат), ория (Орисса), пенчабиҳо (Пенчаб), инунин ассамҳо (Ассам) ва кашмирҳо (аммуи ва Кашмир) ҳарф мезананд. Хамаи халқхои номбаршуда зоҳиран шаклу шамоили аврупоиро доранд.

Дар корхои байналмиллали Хиндустон самти мустақилро пеш мебарад. Ин мамлакат мушкилотҳои зиёди ҳукмронии қариб дусадсолаи мустамликадорони хоричиро паси сар намуда, тарафдори ҳамон кишвархост, ки озоди ва истиқлолияти онҳоро империализм поймол мекард ва мекунад. Хиндустон то як андоза ба харакатхои милли–озодии мамлакатхои собиқ мустамлика мусоидат намуда, муборизаи қахрамонаи халқи Ветнамро бар зидди агрессияи ИМА дастгири намуда, қатъиян расизм ва апартеидро дар Африкои ануби маззамат карда, бахри ба танзимдарории одилонаи Шарқи Наздик баромад мекунад.[[5]](#footnote-5) хиндустон кўшиш ба харч медихад, ки бо хамаи кишвархои чахон робитахои дўсти банданд, дар навбати аввал бо хамсояхои сархадии худ. Аз ин лихоз, роҳбарияти Хукумати Хиндустон ба иштироки давлатхо дар Ассосиатсияи хамкории минтақавии Осиёи ануби ахамияти зиёд зохир менамояд.

Хиндустон мамлакати кишоварзи-саноати мебошад. Аз давраи мустамликави ба он қафомонии барзиёди мустамликавӣ ва камбизоатии дахшатноки қисми бештари ахолинишин мерос монондааст. Сохахои асосии иқтисодиёт кишоварзи буда, дар холати бенихоят паст қарор дошт. Тибқи маълумотҳои расми соли 1974 бештари 60% замин ба князхо, феодалу помещикхои калон –заминдор тааллуқ дошта, боқимонда байни миллион хочагихои хурду ноизи дехконон, ки мутеъи ѓуломонаи судхўрон қарор доштаанд, паҳн шуда буд.

Аммо таѓйиротҳои ичтимои-иқтисоди дар орўбаи «Самти Неру» давлатро аз карахтии давраи мустамликона канда, болоравии устувори хочагидории онро таъмин намуданд. Индустрализатсия дар асоси нақшахои 5 сола (ҳачми маҳсулоти саноати солхои 1951-1985 бештар аз 7 маротиба афзуд) ба пешравии ашмрас дар сохтори сохавии иқтисодиёт оварда расонид. Андозахои калону аслии иқтисодиёти хинд бозори дохиларо новобаста аз сатҳи пасти даромади аҳоли таъмин месозанд.

**79 Афгонистон дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

Афѓонистон ба майдони ҷанг ва задухурдҳои дигарон табдил ёфтааст. Таърихан дар ин ҷо форсҳо бо муғулҳо ҷанг мекарданд, Британия бо Россия қариб сад сол «бозии бузург» (great game) дошт, Амрикову Шуравӣ артишҳои худро ба хотири ҳал намудани мушкилоти муносибатҳои байналхалқӣ ба ин кишвар дохил намуданд, вале баръакс онҳо ба мушкилоти дохилии ин давлат мушкилот зам намуданд.

Аввалин маротиба давлати Афѓонистон дар соли 1747 бо сарварии Аҳмадшоҳ, ки яке аз сарлашкарони машҳури Нодиршоҳ буд, ташкил шуда буд.

Дар он вақт давлат номи Дуррониро дошт. Дуррониҳо бори аввал ба муддати кӯтоҳ ҳам бошад, Афѓонистонро ба як давлати ягона муттаҳид карданд. Миёни стратегияи Шуравӣ дар Афѓонистон ва ҳодисаҳое, ки имрӯз он ҷо сурат мегиранд, бо вуҷуди монандии бисёр фарқи ҷидди ҳаст. Амалиёти Шуравӣ аз аввал ба бохт маҳкум буд. Шикасти Шуравӣ якчанд сабаб дорад. Лек барои ба ин шикаст дучор шудан ҳамаги кӯшиши аз болои халқи ин сарзамин талкин намудани идеологияи атеистии марксистӣ басанда буд.

Кӯшиши бор кардани атеизм ба души халқ кафолати нафрати аксарияти қабилаҳои мухталиф нисбати Шуравӣ буд. Гурӯҳи боэътимоде вуҷуд надошт, ки ба он Шуравӣ такя карда тавонад. Худи Ҳизби халқӣ-демократии Афѓонистон ба ду қисмати нобарор – фраксияи калони «Халқ» ва «Парчам» - и хурд тақсим гардид. Афѓонистон аломати буҳрони марговари кули системаи Шуравӣ гардид.

Шуравиҳо масъалаҳои миллиро ба куллӣ нодида мегирифтанд, ба таносуби халқу қавмҳо дар элитаи ҳукумрон ва вобастагии суботи кишвар ба таркиби ҳаракатҳои мухолиф таваљљуҳ намедоданд.

Хатогии дигари Иттиҳоди Шуравӣ дар он буд, ки ӯ артиши худро дар ин кишвар қариб 10 сол нигоҳ дошт ва қариб ҳар рӯз ба ин кишвар 2 миллион рубл сарф мекард. Чунин амал боиси натанҳо ба амал омадани бӯҳрони Афѓонистон гардид, инчунин он боиси паст гардидани обрӯи Иттиҳоди Шуравӣ ва боиси ба амал омадани бӯҳрони марговар ба ҳаёти он гардид.

Ба ақидаи олими Бангола Муҳаммад Ҳусейн, «Иттиҳоди Шуравӣ аз он сабаб дар ҷанг ба шикаст мувоҷеҳ гашт, ки онҳо танҳо нерӯи низомиро истифода намуданд. НАТО бошад, дар Афѓонистон инфрасохтори иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсиро бунёд менамояд. Ин барои он одамоне иҷро мешавад, ки дар ибтидо ҳеҷ чиз надошатанд». Иттиҳоди Шуравӣ ҳамчун давлати бунёдкунандаи принсипҳои нав дар Ҳуқуқи байналхалқӣ метавонист вазъияти дохилии Афѓонистонро бо роҳи дипломатӣ ҳал намояд.

Вақте ки бори аввал аввалин фирқаҳои «Толибон» дар солҳои 90-ӯм ташкил шуда буданд, аҳолии Афѓонистон онҳоро бо хушнуди истиқбол гирифта буданд. Онҳо дар симои Толибон наҷотдиҳандагонро аз даҳшати ҷанги беохири шаҳрванди медиданд. Режими «Толибон» бори нахуст дар таърих барои ташаккули миллати афғон шароит фароҳам оварданд, арзишҳои умумимиллиро (дар шакли арзишҳои умумиисломӣ) аз арзишҳои қавми, авлодӣ ва халқи пуштун боло мегузоштанд. Дар солҳои аввали пайдоишашон мардум онҳоро ҳамчун ҳукумате, ки мехоҳад ба ҷангҳои беохир хотима бидиҳанд, қабул намуда буданд. Аммо бо гузашти солҳо маълум гардид, ки мақсади асосии онҳо ташкили давлати исломи мебошад. Дар ҷараёни ҷори намудани шариати исломӣ мардум амалҳои онҳоро як навъ маҷбуркуни қабул мекарданд. Онҳо ба як давраи асримиёнаги рӯ меоварданд. Мутаасифона ташкил ва ҷори намудани шариати исломӣ дар Афѓонистон боиси паст гардидани имиљи сиёсии онҳо гардид.

Дар муносибатҳои Тољикистону Афѓонистон бошад ҳаминро қайд намудан зарур аст, ки ин ду давлати дусту ҳамсоя ва аз ҷиҳати таърих, забон ва фарҳанг ба ҳам наздик ҳанӯз дар давраи Шуравӣ муносибатҳои дустона ва бародаронаи худро ба рох монда буданд. Афѓонистон аз ҷиҳати иқтисоди давлатӣ дорои нафту газ аст ва агар ҳамин ҷанги лоқали намебуд он аз ҷиҳати иқтисод давлати пешрафта мегардид. Аммо ҳамаи ин ҷангҳо сади роҳи пешравии он гардид. Сарвари давлат аз рӯзи ба сари тахт омадан ба Афѓонистон таваљљуҳи хоса дошт ва ҳамчун бародари дардошно мехост ба он кумаки худро расонад. Нақши Тољикистон дар ҷалб намудани Афғонситон ба созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ хело калон аст. Тољикистон ҳамсояи наздиктарини Афѓонистон ба ҳисоб меравад ва ҳамеша хоҳони барқарор шудани сулҳу субот дар ин сарзамин мебошад. Чи тавре, ки Сарвари давлатамон мегӯяд, «Оромӣ ва амният дар Афѓонистон ин оромӣ ва амният дар Тољикистон» мебошад.

**80 Эрон дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

Таҳқиқ ва таҳкимҳое, ки таҳаввулоти сиёсати хориљии Љумҳурии исломии Эрон дар солҳои 1992-2001 ба вуљуд омада буд. Ба назардошти баррасии љамбаҳои гуногуни он моро ба чанд хулосаи љиддӣ овардааст, ки онро метавон чунин хулоса намуд:

1. Дар сохтори низоми байналмилалии муосир Љумҳурии исломии Эрон ҳамчун субъэкти муносибатҳои байналхалқӣ бо равия, усулҳо, тарзи бархурд, принсипҳои идеологӣ, муайян кардани самтҳои ҳимояти хориљии худ ба куллӣ аз дигар кишварҳои љаҳон, аз љумла ҳамсоягони худ фарқ дошта, бар пояи усулияти «на шарқӣ ва Ѓарбӣ», ки исломӣ поягузорӣ шудааст. Чунин муайяншудани сиёсати хориљии Љумҳурии исломии Эрон тамоми самтҳои фаъолияти онро дар дигар бахшҳои равобити байналмилалӣ муайян ва мушаххас намудааст.

2. Дар низоми байналмилалии муосир Љумҳурии исломии Эрон бо назардошти доктринаҳои сиёсие, ки ин кишвар аз онҳо пайравӣ мекунад. Заминаҳои гуногуни фаъолиятро дорад; аз љумла тавсия ва таҳкими ҳамкорӣ бо кишварҳои мусулмоннишин қатъи назар аз сохтори сиёсии онҳо; ҳимоят аз мардумони мустазъафи љаҳон; ҳимоят аз љумбишҳои раҳоибахшии миллӣ; пешбурди сиёсати зидди Амрико ва Исроил; тасия ва таҳкими равобит бо созмонҳои байналмилалии муосир дар чорчубаи манфиатҳои миллӣ ва ѓайраҳо.

3. Дар марҳиалаҳои таърихие, ки Дар заминаҳои фаҳмиши сиёсати хориљии Љумҳурии исломии Эрон муносибатҳои хеле гуногун буда пур аз ихтилоф, таззодҳо, нафаҳмидани моҳияти сиёсати хориљии ин кишвар ва ѓайраҳо иборат мебошад. Дар ин маврид хулосаҳо ва бархурдҳо ҳам љамбаи идеявӣ ва ҳам љамбаи амалӣ доштанд. Мушкилот аз он иборат буд, ки дар ин марҳилаи мазкур сиёсати хориљии Љумҳурии исломии Эрон низ аз камбудиҳо холӣ набуд. Агар аз як су идеалҳои олии исломӣ таблиѓ мешуд, аз суи дигар ҳимояти ин кишвар аз созмонҳои террористии дунё мутаассифона ба назар мерасад, ки ин худ як заминаеро барои бархурди дугона ба сиёсати хориљии ин кишвар ба вуљуд оварда буд.

4. Ба сиёсати хориљии Љумҳурии исломии Эрон фурупошии Шуравӣ таъсири назаррасе доштааст, зеро дар як муддати муайян Эрон соҳиби ҳашт ҳамсояи нав гардид. Руссия, Озорбољон, Арманистон, Қазоқистон, Туркманистон, Узбакистон ва ѓайра тавсияи сиёсӣ ва иқтисодии Эрон ва баромадани ин кишвар аз гумбасти байналмилалӣ. Барои сиёсати хориљии ин кишвар заминаи мусоиде ба вуљуд омад, то фаъолияти худро дар самти кишварҳои тозаистиқлолӣ собиқ Иттиҳоди Шуравӣ таҳлил ва тавсия бахшад

5. Нахуст фаъолияти ин кишвар дар самти кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ назар ба хулосаҳои муҳаққӣқон аз љумла соҳибназарони Эронӣ дорои камбудиҳо, нофаҳмиҳо таззодҳо ва ѓайра будааст. Хулосаҳои љиддие, ки дар ин замина дастраси мо гаштанд, аз инҳо иборатанд:

а) Љумҳурии исломии Эрон дар ибтидо фаъолияти хориљии худро дар муносибат бо кишварҳои тозаистиқлоли собиқ Шуравӣ ба таблиѓоти васеъ шуруъ кард, киин аз љониби он кишварҳо аз як су тарс аз суи дигар нофаҳмиҳои гуногунро ба вуљуд овардааст; б) Гуногунии масоили мазҳабӣ мушкилоти дигар буд, ки ба тавсия ёфтани равобити хориљии Эрон бо ин кишварҳо таъмири манфӣ гузошт.

в) Душмании геополитикаи Эрон бо Амрико ва ѓайраҳо.

Бо вуљуди ҳамаи ин Эрон аз љумлаи кишварест, ки дар зерсистемаи сиёсати кишварҳои Осиёи Марказӣ дохил мешавад ва мазҳ ба назардошти ҳамин нуқта волоияти худро дар самти кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Кавказ тавсия дод ва то андозае мувофиқ ҳам буд.

6. Дар инзоми сиёсати байналхалқӣ Љумҳурии исломии Эрон яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти он ҳамкорӣ дар ҳавзаи халиљи Форс ва кишварҳои ҳамљавори он ба ҳисоб меравад. Эрон фаъолияти худро бо ин кишварҳор асосан дар се самт инкишоф додааст. а) ҳамкорӣ дар заминаи нефту газ; б) ҳалли масъалаҳои марзӣ; в) таҳкими низоми амниятӣ дар халиљи Форс; г) пайдо кардани роҳҳои таҳкими равобит бо кишварҳои ҳошияи халиљи Форс дар чорчуби созмонҳои минтақавӣ ва исломӣ. Дар ин бахш Љумҳурии исломии Эрон ҳамчун кишваре, ки дар зерсистемаи сиёсати хориљии Форс низ дохил мешавад, тавонистааст пешрафтҳо кунад, аммо мушкилот ва нобаробариҳо бештар ба назар мерасанд. Махсусан дар заминаи масоили марзӣ, номушаххас будани муносибатҳо бо Ироқ, Аморати Арабӣ ва ѓайраҳо.

7. Равобити Эрону Тољикистон пас аз пошхурии Иттиҳоди Шуравӣ оѓоз мегардад.

Љумҳурии Тољикистон, ки дар солҳои 1991 истиқлолияти хешро ба даст овард давлатҳо пайиҳамдигар шинохтанд. Љумҳурии исломии Эрон аввалин шуда дар соли 1992 Љумҳурии моро ба расмият шинохта ва намояндагии доимии худро фиристод. Аз ҳамин давра ва баъд барои ҳамкориҳо миёни Тољикистону Эрон ҳайати зиёди баландмақом ба кишварҳои ҳамдигар ташриф оварда ва санадҳои муҳимеро ба имзо расониданд. Дар сафари расмии раиси Љумҳури Тољикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Эрон, ки моҳи июни соли 1995 доир гардид, сафорати Љумҳурии Тољикистон дар Љумҳурии Исломии Эрон ифтитоҳ ёфта, ва миёни ин ду кишвар якчанд санади муҳим ба имзо расид:

1. Эъломи густариши минбаъдаи ҳамкориҳо байни Љумҳурии Тољикистон ва Љумҳурии исломии Эрон.
2. Ҳамкориҳо байни Вазорати корҳои хориљии ҳар ду кишвар
3. Ҳамкориҳо байни Вазорати Иқтисод ва робитаҳои иқтисодии хориљии Љумҳурии Тољикистон ва Вазорати љиҳоди Созандагии Љумҳурии исломии Эрон ва ѓайраҳо.

Дар айни замон муносибатҳои ҳар ду кишвар хуб ба роҳ монда шудааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳамкориҳо дар соҳаҳои фарҳангӣ, энергетикӣ ва тиљоратӣ дар сатҳи баланд қарор дорад.

**81 Муносибатҳои байналмилалии дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ**

Осиёи Љанубу Шарқӣ дар ҳудуди нимљазираи Ҳиндухитой ва чазираҳои Малай љойгир аст. Давлатҳои минтақа аз Љанубу Шарқи Осиё Австралия ва Океания ҳамсарҳаданд. Дар ин минтақа 11 давлат Ветнам, Тайланд, Малайзия, Лаос, Камбоља, Индонезия, Филиппин, Бруней, Мянма, Сингапур ва Тимори Шарқи мављуд мебошанд.

Осиёи Љанубу Шарқӣ Авроосиёро ба Австралия мепайвандад, ҳамчуноне, ки баҳри Оромро аз Ҳинд људо менамояд. Ҳудуди минтақаро баҳр мешуяд, ки миқдори зиёди онро баҳри Хитойи Љанубӣ ва баҳри Филиппин дар уқёнуси Ором ва баҳри Адомании уқенуси Хинд дар бар мегирад.

Аз ҳудуди давлатҳои Осиёи Љанубу Шаркӣ роҳҳои обӣ ва хавои низ мегузаранд, ки резишгоҳи Малак дар худ мавқеъи хубро дар соҳаи киштишинокуни гирифта ва инчунин гулугохи Гиблортар каналҳои Суэтс ва Панама низ ба сифати роҳҳои обӣ хуб истифода карда мешаванд.

Дар байни ду тамаддун Хитой ва Ҳиндустон љойгир шудани ин минтақа барои тарақиёбии он замима гузоштааст. Аз љумла аҳолии ин минтақа дар љаҳон дар љои 2-юм қарор дошта инчунин дар минтақа ҳамаи љабҳаҳои хољагии халқи он тарақиёфта ва дар ҳоли тараққи аст.

Дар байни давлатҳои минтақа 1 давлати монархиявии мутлақ –Бруней ва 3 давлати кониститутсиони Тайланд, Камбоља ва Малайзия буда боқимондаи он љумҳурияви мебошанд.

Давлатҳои Љанубу Шарқии Осиё аъзои комилҳуқуқи СММ ба шумор мераванд. Аз ин 11 давлат ѓайр аз Камбоља ба АСЕАН дохил мебошанд. Индонезия бошад ба ОПЕК аъзо мебошад. Ва 10 давлати боқимонда ба Созмони уқенуси Ороми АСЕАН аъзо мебошанд.

Мувофиқи тарақиёбии иқтисоди Осиёи Љанубу Шаркӣ ба яке аз минтақаҳои динамики табдил меёбад. Марҳилаҳои тарақиёбии давлатҳои минтақа баъди љанги 2-юми љаҳони яке аз пешрафтёбандатарин ҳисобида мешуд. Дар охири солҳои 90-уми асри 20 мавқеъҳои хуби тарақиёби дар соҳаи истеҳсолот дида мешуд, ки Сингапур 14 % дар 1 сол дар Тайланд 12,6%, дар Ветнам 10,3 ва Малайзия 8,5%-ро ташкил медод. Суммаи тарақиёти ММБ-и давлатҳои минтақа ба 2000 млрд долар дар соли 2000 буд. Дар ҳоли ҳозир ҳаққи минтақа дар мол 1,4%-ро ташкил дода ва давлатҳое, ки дар ҳоли расид қарор доранд-7,7%-ро ташкил медиҳанд.

Давлатҳои АСЕАН ба модели пешравии япони мароқ зоҳир намудаанд. Ҳамин тавр дар аввали солҳои 80-ум таљҳизотҳо барои гузаронидани татқиқотҳои гуногун дар соҳаи саноат барои пешрави фароҳам омад ва дар ин самт бояд кор намоянд. Якљоя бо ҳамин 2 маротиба андози ба ин гуна самтҳои инвиститсияҳо равонашуда кам карда шуда буд.

Сингапур дар ҳоли ҳозир яке аз нишондоди болоии истифода намоии корро дар саноат доро мебошад.

Давлатҳои минтақа базаи хуби содиротиро доро мебошад. Барои ҳаминҳам ин давлатҳо яке аз калонтарин содиркунандаи молҳои гуногун мебошанд. Мисол Созмони АСЕАН 80%-и истеҳсоли каучукро бар душ дорад ва онро ба сифати баланд содир менамояд, ки он қариб 60-70% олав,50% чормагзҳои кокоси ва инчунин 3%равѓани нахл ва шолиро содирот менамоянд. Калонтаринашон захираҳои нафт, мис, волфрам, хром, боксид ва дарахти горонро ташкил менамояд. Дар гузаштани марҳилаҳои 10 солаҳо НИС Осиёи Љанубу Шарқӣ наздик ба пешравиҳои хуб дар соҳаи саноат гаштааст. Вале аз ҳисоби потенсияли илми-техники ва нишондодҳои иқтисоди аз якдигар фарк мекунанд

**81 Япония дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

Дар нимаи солҳои 80-ум Япония мавқеи худро ҳамчун яке аз се марказҳои асосии империализми замонавӣ мустаҳкам намуд, ки нақши онро дар низоми МБМ хеле афзуд. Ин раванд ки бо пешравии қудрати иқтисодии Ҷопон алоқамандии зич дорад барои баланд бардоштани нақши он дар низоми империалистӣ ва стратегияи ҳарбӣ-сиёсӣ ва як қатор тағйиротҳо дар арсаи байналхалқӣ инчунин дар ҳаёти сиёсии кишвар мусоидат намуд. Рақобате, ки ИМА ва як қатор кишварҳои Аврупои дар тавозуни қувва кардааст ба дастовардҳои назаррасе соҳиб гаштааст. Он аз лиҳози сарфаи энегетика дар сафи пеш қарор дорад.

**82 Шарқи нНаздик дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

То пошхурии Иттиҳоди шурави ва рақобати низоми дуқутбии ҷаҳон нақши Шарқи Наздикро дар системаи МБ ва сиёсати ҷаҳонӣ муайян намудан душвор набуд. Ин лагери ҷангии ду абарқудрат ва низоми ҷаҳонӣ дар арсаи байналхалқӣ буд. Амрикогароҳҳо Исроил ва Шуравиҳо Ташкилоти озодкунандаи Фаластинро пуштибони мекарданд.

Дар миёни олимони шарқшинос назарияҳои гуногун дар мавриди заминаҳо ва зуҳури низоъи Шарқӣ Наздик мављуд аст. Вобаста ба назарияҳои гуногун оиди низоъи Шарқӣ Наздик, кишварҳо нисбати минтақа сиёсати ноҳамвор доранд. Ҳар як кишвари дар низоъ иштирокдошта заминаҳои пайдоиши низоъро аз назари худашон баён намуда кушиш мекунанд, ки сабаби низоъро ба кишвари дар муқобилашон истода равона кунанд.

Дипломати машҳури исроилӣ, Ави Примор (солҳои зиёд дар кишварҳои гуногуни Аврупо сафир шуда кор кардааст), дар китобаш **«Раванди сулҳофари дар Шарқи Наздик ва нақши Иттиҳоди Аврупо»**, ки дар соли 1998 ба нашр расидааст, кўшидаст, хонандаро бовар ба он кунонад, ки **«низои Шарқӣ Наздик ба ҳалли масъалаи Фаластин равона карда нашуда, балки арабҳо аз соли 1948 инљониб мехоҳанд Исроилро нест кунанд ва пеш аз ҳама Сурия, ки қатъномаи Шўрои Амниятро дар бораи тақсими Фаластин эътироф накардааст»,** мебошад.

Собиқ котиби давлатии ИМА **Г.Киссинљер** заминаҳои пайдоиши низои арабу – исроилро дар муборизаи миллатгароёни араб ва саҳюнистони яҳуд мебинад. Миллатгароёни араб ва саҳюнистон дар асри ХIХ ба вуљуд омадаанд (чунин меҳисобад Г.Киссинљер) ва дар оѓоз ба муқобили якдигарашон равона нашуда буданд. Танҳо пас аз оне, ки ҳукмронии якчандасраи империя Усмонӣ ба мандати Британия роҳ кушод ва халқи Фаластин талаби истиқлолиятро кард, миёни арабҳо ва яҳудиён, ки солиёни зиёд бар ба бар мезистанд, муборизаҳо оѓоз шуд. Вақте, ки соли 1948 давлати яҳудиён таъсис шуд, онҳо маљбур буданд, ки худашонро аз арабҳои ҳамсояашон ҳимоят кунанд. Инчунин асосгузори таълимоти саҳюнистӣ ва давлати яҳудиён, дар ин бора суханҳои зиёде гуфтааст. Масалан: Владимир (Зеэв) Жаботинский чунин шуморидааст, ки **«низоъ дар Фаластин миёни яҳудиён ва арабҳо барои \*як порча замин\* аст».**

Аввалин сарвазири Исроил, **Давид Бен Гурион** дар суханрониаш 12 октябри соли 1936 гуфтааст: **«миёни яҳудиён ва фаластиниҳои миллатгоро низоъ нест ва халқи яҳуд дар Фаластин нест, балки Фаластинӣ гуфтани халқ вуљуд надорад»**. Ва ин гуфтаҳои ў худ арабҳои фаластиниро ба низоъ даъват менамуд.

Муҳаққиқи дигари исроилӣ **Симха Флапан** иброз доштааст, ки эътироф накардани фаластиниён ҳамчун халқ ва ҳуқуқи онҳо ба мустақилият, ин худ яке аз заминаҳои низоъ дар Шарқӣ Наздик мебошад.

Ман чунин фикр мекунам, ки сиёсати саҳюнистии Исроили ишѓолгаро, мардуми фаластини мазлумро ба низоъи муқобили яҳудиён водор намудааст.

Ин низоъро наметавон низои соф динӣ номид. Омили динӣ метавонист љнибҳоро аз якдигар људо намояду халос, аммо заминаи пайдоиши дигари низоъ низ маљуд аст, ки он: иммгратсияи яҳудиён ба Фластин таҳти шиори саҳюнизм ⎯ таълимоти замонави, амали мешуд, аммо фаластиниҳои араб инро таҳдид ба дин қабул мекунанд. Ва ин низ сабаб мешавад. Сабаби динии инкишофи ин низоъро англисҳо тақвият доданд. Аз назари иқтисодию – иљтимои гирем аз оѓоз маълум буд, ки миёни арабҳо ва исроилиён ангезиши низоъ ногузир аст. Бо таъсисёбии давлати Исроил низоъ байни давлати миллии яҳудиён – Исроил ва фаластиниҳои араб, ки ҳуқуқи таъсиси давлаташонро доштанд ва исроилиён ба таъсиси давлати онҳо халал ворид сохта, фаластиниҳоро аз замини аљдодиашон рондани исроилиён, ин низоъ оѓоз мешавад. Дар ин вақт инчунин миёни аҳолии дар Исроил мезиста низоъ оѓоз гардид. Арабҳое, ки шаҳрвандии Исроилро доштанд ба сабаби ба љойҳои кори хуб таъмин накардани ҳукумати Исроил ба низоъ бар мехестанд.

Аввлин низоъи хислати арабу – исроилӣ дошта ҳанўз дар асри ХIХ рух дода буд. Аз аввал ин низоъ хислатҳои сиёсиро ба худ касб намуд. Кишварҳои ѓарбӣ ва ташкилотҳои яҳудиён аҳолии нав куч бастаи яҳудиро дар Фаластин маблаѓгузори мекарданд.

Таҳқиқотҳои бузурги низоъҳои байналхалқӣ нишон медҳад, ки **«ҳаста»**-и ҳамкори накардани иштирокчиёни низоъ ва **«периферия»**-и давлатӣ(ду қудрати Љаҳониро дар назар дошта шудааст), ин ба низоъ он қадар алоқаманди надорад, балки манфиатҳои кишварҳои абарқудрат мебошад.

Дар ин низоъ мо метавонем бигуем, ки ҳамкори накардани ин кишварҳо: Исроил, Миср, Сурия, Урдун ва Лубнон низ ба манфиатҳои онҳо вобастаги дорад. **«Периферия»**-и низоъи арабу – исроил дар ин заминаҳо ба амал омадааст. Ба ин қудрати киварҳои арабӣ ва мусулмонӣ ва периферияи Исроил ⎯ Фаронса, Британияи Кабир, Германия, ИМА ва дигар кишварҳои ѓарбӣ шомил мебошад.

Дар рушди низои Шарқӣ Наздик таъсири назаррасро инқилобҳои миллӣ – озодихоҳӣ, заволи низоми мустамликавӣ ва гузаштани арабҳо ба моделӣ сотсиалистӣ, бозидааст. Ин рушд дар ҳоли муборизаҳои ИЉШС бо ИМА барои зери нуфузи хеш дароврадани ин минтақа, сурат гирифтааст.

Айни замон зери мафҳуми низоъи байналхалқӣ мо метавонем танҳо ин низоъро дохил намоем, ки пеш аз ҳама дар он муносибати сиёсии кишварҳои иштирокдор дар назар дошта шудааст. Ба ин **«алоқаҳо»** нанигариста, Фаластин то ҳол якчанд љанбаҳои байналхақӣ доштаашро аз даст надода буд.

**83 Иттиҳоди Аврупо чун субъекти муносибатҳои байналмилалии муосир**

Таърихи инкишофёбии Иттиҳоди Аврупо аз давраи анљомёбии Љанги якуми љаҳон оѓоз меёбад. Роҳи тай намудаи Иттиҳодҳо ба таҳлили чуқур ва ҳамаљониба сазовор аст. Дар баҳодиҳӣ ва хулосабарорӣ бояд аз хатогӣ кардан дурӣ љуст, то ки нақшаҳои он вақтаи иттиҳодҳо зарар набинанд. Мумкин ки ҳамаи ин ба як андоза ҳолатро шарҳ, диҳанд, лекин бешубҳа натанҳо мавқеъи расмӣ, балки асоси ҳудудии онро, ки ба охири солҳои 1940 ва оѓози соли 1960 хос буд, асоснок карда наметавонад. Гарчанде ҳамон вақт ҳам табиӣ буд, ки Аврупои баъд аз Љанги дуюми љаҳонӣ аз Аврупои то Љанги якуми љаҳонӣ ба куллӣ фарқ мекард.

Ҳуқуқ ва институтҳои Иттиҳоди Аврупоро дарк кардан душвор, агар ба таърихи он аҳамияти љиддӣ надиҳем. Набояд фаромўш кард, ки Иттиҳоди Аврупо дар як љояш намеистад, чун сохторҳои карахтшуда боқӣ намемонад, балки беист аз як зинаи дигараш гузашта тараққӣ меёбад.

Ҳамин тавр ду мафҳум вуљуд дорад ва байни худ рақобат дорад, ки худи ҳамон як зуҳуротро дар назар дорад: «Иттиҳод» ва «Иттиҳодҳо» мебошад, ки баҳс мебарад. Дар ин љо бояд мафҳумҳои мазкурро муайян кард, дар Аврупо се сохторҳои расман махсусгардонишуда вуљуд дорад: Иттиҳоди ангишт ва оҳани Аврупо (ЕОУС), Иттиҳоди иқтисодии Аврупо (ЕЭС) ва Иттиҳоди Аврупо оид ба энергияи атомӣ (Евроатом). Онҳо аз рўи вақти ба вуљудомадаашон људо карда шудаанд: ЕОУС дар соли 1951 ташкил ёфтааст, ЕЭС ва Евроатом бошад дар соли 1957 таъсис ёфтаанд.

Фарқияти ин се шартномаҳои асосгузоранда бо мундариљаи онҳо муайян карда мешавад. Инак, сохторҳои «Иттиҳоди Аврупо» расман ва қонунан эътироф нагардидаанд. Ҳамаи ин се Иттиҳодҳо то ҳол ҳуқуқи субъективии худро чи дар дохили давлатӣ, чи дар ҳуқуқи байналхалқӣ нигоҳ, медоранд ва аз ин љиҳат ҳам аз «Иттиҳоди Аврупо», ки то ин дам дорои ин гуна ҳуқуқи субъективӣ нест, куллан фарқ мекунанд.

- Институтҳои Иттиҳод Парлумони Аврупо, Шўро, Комиссия, Суд, Палатаи аудиторҳо, ҳамчунин дигар макомотҳо дар шакли муосирашон бо тезӣ ба вуљуд наомадаанд. Шартномаҳои асосгузоранда натанҳо манбаи ҳуқуқӣ барои ташкил ва фаъолияти онҳо, балки инкишофи ояндаи онҳоро муайян карданд.

Инкишофи системаҳои институтсионии Иттиҳод мафҳуми «ҳамгироии аврупоӣ»-ро баштар бо ақидаи муттаҳидшавии аврупоӣ алоқаманд мекунанд, ки метавонад ба конфедератсияи аврупоӣ табдил ёбад ва мувофиқи ақида ба он тамоми давлатҳои Аврупо бояд дохил шаванд (аз љумла Россия низ) ва зиддияти дохилӣ, ки мушкилотҳои љиддиро пеш меорад, душвориҳои худро дорад.

Вале барои ин заминаҳои зиёд барои муносибати сатҳи олии давлатҳо, ки дар минтақаи Аврупо Ѓарбӣ ва Шарқӣ љойгиранд, лозим аст.

Зинаи нав дар таърихи Иттиҳоди Аврупо 7.02.1992 дар шаҳри Маастрихт (Нидерландия) бо баста шудани шартнома дар бораи Иттиҳоди Аврупо ба вуљуд омад. Ба ояндаи дур нигоҳ, накарда бовуљуди он бо асоси пурра тасдиқ, кардан мумкин аст, ки ба имзо расидан ва тасдиқёбии Шартнома дар бораи Иттиҳоди Аврупо ба раванди серҳаракати ҳамгироии аврупоӣ матонати зиёд бахшид ва ба тадбиқнамоии бомуваффақияти демократияи консенсусӣ дар Иттиҳод имконияти калон дод.

Бо таѓирёбии таносуби қувваҳо дар арсаи байналхалқӣ равандҳои ҳамгироӣ ављ гирифтаанд ва ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолият байни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил гардид, ки бо Иттиҳоди Аврупо дар бораи бастани созишнома оид ба шарики ва ҳамкорӣ гуфтушунидҳоро оѓоз кард.

Дар солҳои охир робитаҳои иқтисодӣ, иљтимоӣ ва сиёсии Тољикистону Иттиҳоди Аврупо сатҳи сифатан навро касб кардаанд. Созишнома дар бораи шарикӣ ва ҳамкорӣ байни Тољикистон ва Иттиҳоди Аврупо шаҳодати ин гуфтаҳо мебошанд. Ҳукумати Тољикистон дар чорчўбаи се ҳадафи стратегӣ-таъмини истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва таъмини амнияти озуқавории кишвар як теъдод барномаву лоиҳаҳои иқтисодиро дар ҳамљоягӣ бо Иттиҳоди Аврупо амалӣ менамояд.

**84 Олмон дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

ҶФО олмон яке аз кишварҳои абарқударти минтақаи Аврупо ба ҳисоб рафта аз лиҳози иқтисодӣ баъд аз Амрикову Япония ва аз лиҳози тиҷорати хориҷӣ баъд аз Амрико мавқеъ гирифтааст. Аз соли 1975 сар карда он иштирокчии ҳаштгонаи бузург буда, бо Фаронса ба ҳайси Роҳбари Аврупо баромад мекунанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки нақш ва мақоми ҶФО дар системаи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва гуманитарии ИА хеле бориз аст. ҶФО аз 3,1 % ҳиссаи ММД содир намуда, ҷонибдори тиҷорати озоди ҷаҳонӣ мебошад. Он кушиш дорад, ки бозори дохилии аврупоиро васеъ намуда бозорҳои навро берун аз ИА соҳиб гардад. ҶФО дар системаи сиёсати ҷаҳони нақши боризро мебозад. Имруз он ба дастовардҳои назаррасе ноил гаштааст, ки нақш ва мақоми ҶФО-ро дар низоми ҷаҳон боз ҳам баландтар мебардорад. Германия аъзои созмонҳои зиёди байналхалқӣ мебошад ва тавассути он манофеи ҳаётан муҳимии давлати ва миллиашро ҳифз менамояд.

**85. Федератсияи Россия дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

Хусусияти фарккунанди нукш ва макоми Россия дар МБ муосир иборат аст аз:

1.Заиф гардидани мавкеи он такрибан дар хамаи арсахои хаёт (сиёсат, иктисодиёт, ичтимоиёт, фарханг ва u.)

2.Махдуд гардидани фазои геопалитикии он.

3.Баромадхо ва бандархои стратегии худро ба кулли аз даст додаст.

4.Сархадоти Расия то имруз бахсталабанд.

5.Куввахои мусуллахи ФР имруз чавобгуи талаботхои мочарохои байнидавлвти нестанд.

Аммо:

1.Расия абаркудраттарин давлатии географии боки монд.

2.Дар каламрави он захирахои асосии табии барои бозорхои чахон зарур боки монданд.

3.Расия таносуби ядроии хешро бо ИМА хифз намуд.

Омилхое, ки барои муайян намудани накш ва макоми Россия дар МБ мусоидат менамоянд ба 2 гурух чудо м/д:

**1.** **Дохилии 2. Хоричи**

Омилхои дохилии:

1.Муайян намудани самти геопалитикии Россия.

2.Ба поён нарасидани раванди ташаккули системаи сиёси кишвар.

3.Муайян намудани самтхои афзалиятноки манфиатхои милли.

Омилхои беруна:

1.Таъмини устувори ва пойдари дар фазои собик шурави.

2.Хифз намудан ва идомаи мун. мутакобилаи судманд бо кишвархои Осиёи Чанубу Шарки ва кабл аз хама Хитой ва Хинд

3.Мустахкам намудани роб. дучониба ва бисёрчониба бо кишвархои аз нигохи технологи пешрафтаи Аврупои Ғарби.

**86 Амрикои Лотинӣ ҳамчун субъекти муносибатҳои байналмилалии муосир**

Ҳамгироии иқтисоди икишварҳои амрикои лотинӣ хусусияти хос дорад. Ба А.Л. дар марҳилаи аввал(солҳои70-ум) бунёди гуруҳҳои зиёди иқтисодӣ ба мақсади озоднамоии тиљорати хориљӣ ва ҳифзи бозори дохили минтақавӣ тавассути монеаи гумрукӣ хос мебошад. Аксарионҳо то ҳол амал менамоянд.

Дар миёна исолҳои 90-ум равандҳои ҳамгироӣ тақвият ёфтанд. Дар натиљаи ақди паймони тиљоратӣ (соли 1991) байни Аргентина, Бразилия, Уругвай ва Парагвай (МЕРКОСУР- Mercado Común del Sur, маънояш бозори умумии АЉ), ки аз 1 январи соли 1995 ба ҳукми қонунӣ даромад, гуруҳи нави бузурги минтақавии тиљоратӣ-иқтисодӣ ба миён омад. Дар он 90% тиљорати мутақобила аз монtаҳои гумрукӣ озод буда. Нисбати кишварҳои сеюм тарофаи ягонаи гумрукӣ муқаррар гардид. Дар ин минтақа 45% аҳолии А.Л. (зиёда аз 200 млннафар), зиёда аз 50% ММД-и умумӣ мутамарказ гардидааст.

МЕРКОСУР низоми муайяни идора ва ҳамоҳангии равандҳои ҳамгироиро доро мебошад. Ба он Шўроибозори умумӣ дар ҳайати вазирони корҳоихориљӣ, Гуруҳи бозори умумӣ – мақомоти иљроиява 10 комиссияи техникие, ки ба он тобеъ мебошад, дохилмешаванд. ФаъолиятиМЕРКОСУР ба суботи рушди иқтисодии кишварҳоиаъзо, аз љумла пешгирии таваррумва коҳиши истеҳсолот мусоидат менамояд. Ҳамзамон масоили ҳалношуда низ ба монанди: танзими асъорӣ, ягонагии қонунгузории низоми андоз ва меҳнат ба назар мерасанд.

Кушиши кишварҳои Амрикои Марказӣ (Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа ваСалвадор) ба ҳамкории иқтисодӣ аллакай солҳои 60-уми асри гузашта, инъикоси ҳуқуқии хешро дар шакли аҳднома, ки таъсиси минтақаи озодит иљоратӣ, баъдан БозориУмумии АМ –ро дошт, дарёфт намуда буд. Вале вазъи минбаъдаи сиёсӣ ва иқтисодӣ дар минтақа равандҳои ҳамгироии иқтисодиро коҳиш дод.

Аз миёнаи солҳои 90-ум дар заминаи Бозори Умумии АМ, ки фаъолияти он то ин дам хеле суст шуда буд, минтақаи озоди тиљоратӣ (бо кумаки Мексика) бунёд гардид. Дар натиља гардиши моли дохили минтақавӣ афзоиш ёфт.

Ба равандҳои ҳамгироии АЛ узвияти як қатор кишварҳо ҳамзамон дар чанд иттиҳодияҳои иқтисодии мухталиф хос мебошад. Аз љумла кишварҳои аъзои МЕРКОСУР, якљоя бо кишварҳои дигар (дар маљмўъ11 кишвар) аъзои иттиҳодияи бузурги кишварҳои АЛ – ассосиатсияҳои ҳамгироии АЛ дохил мешаванд. Дар чаҳорчўбаи ин ниҳод ҳамзамон гуруҳи зерминтақавии Анд (аз соли 1969), ки Боливия, Колумбия, Перу, Чили, Эквадор, Венесуэларо дар бар мегирад, фаъолиятдорад. Боливия ва Чили дар баробари ин мақоми аъзоёни муттаҳидаи гуруҳи МЕРКОСУР-ро доранд.

Дар баробари гуруҳҳои мазкур КАРИКОМ – љомеаи Кариб низ иттиҳодияи нисбатан пешрафтаи ҳамгироӣ мебошад. Он 15 кишвари англис забони ҳавзаи баҳри Карибро пайванд сохта, ҳадафи ниҳоияш буёди бозори умумии Кариб ба шумор меравад.

Дар чаҳорчўбаи ҳамаи гуруҳҳои ҳамгироӣ дар АЛ барномаҳои озоднамоии тиљорати хориљӣ қабул шуда, механизмҳои ҳамкории саноатӣ ва молиявӣ таҳия шудаанд. Инчунин дар доираи онҳо усулҳои танзими рвобит бо сармоягузории хориљӣ ва низоми ҳифзи манофеи кишварҳои мутарақӣ пешинӣ шудаанд.

**87 Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти муносибатҳои байналхалқӣ.**

Пошхурии ИШ дар МБ таъгироти бузргро ба фоидаи кишвархои пешрафтаи чахон ба миён оварда буд. Эълони истиклолитяи Точ 9 сентябри соли 1991 сурат гирифт. Хануз то эъломияи пурраи истиклолият, дар точ 24 августи соли 1990 эъломия дар бораи истиклолият кабул намуда буд, ки эъломияи зикргардида хусусияти истиклоли пурраро дар назар надоошт, аммо эъломияи навбати ба таври пурра истиклолияти ЧТ ро муайян менамуд. 25 декабри соли 1991 дар машварати Алмаато дар баробари 7 чумхуриии дигари собик ИШ ба ИДМ дохил гардид ва хамчун субъкти хукуки ва МБ ба чомеаи чахони ворид гардид. Пас аз эъломи истиклолият ва ворид гардидан ба чомеаи чахони ба созмонхои бай – ки ворид гардид. Пеш аз хама дар навбати аввал б САХА 26 феврал ва СММ 2 марти соли 1992 ворид гардида пай дар ба дигар созмонхои бай ли шомил шудан гирифт.

Точикистон бо назардошти мавкеи гуопалитикии худ дар МБ накши хоса дорад. Ин накш бад аз ходисахои 11 сенябри соли 2011 возехтар шудааст. Точ аз чониби беш аз 140 кишвари дунё эътироф гардидааст. Хукумати ЧТ бо пешниходоти ва мавзуъгозирохои худ чун таблигкунандаи халли масъалахои чахони дар МБ баромад мекунад.

Точикистон дар низоми МБ мавкеи хуби геополитикиро дар минтака ишгол кардааст, ки чунин инъикос мегардад:

1. Каноти чанубии ИДМ ба хисоб меравад.

2. Бо Афгонистон хамсоя аст.

3. Монеаи меҳварӣ барои пахншавии маводи мухаддири Афгонистон мебошад.

4. Пули пайвасткунанда байни Узбекистон ва Чин аз як тараф ва байни Казокистону Киргизистон бо Афгонистон аз тарафи дигар мебошад, яъне тавассути ин гузаргох ба бахрхои давлатхои минтакавии Осиёи маркази баромада метавонанд.

5. Дорои канданихои фоиданоки зеризамини мебошад.

6. Давлате мебошад, ки дар он 60% захираи обии ин минтака мавчуд аст.

ЧТ аз руи чойгиршавии чугрофи, геополитики, манфиатхои иктисоди ба 5 минтакаи сиёси дохил аст: ИДМ, Осиёи Маркази, кишвархои форсизабон ва мусулмони ва билохира чомеаи башар.

**88 Самтҳои афзалиятнокӣ сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Сардори Давлат ва ҳукумати Чумхурии Точикистон Э. Ш. Рахмонов дар суханронии хеш дар Ичлосияи XVИИИ Шурой Олии Чумхурии Точикистон дар таърихи 28 дека­бри соли 1993 зимни зарурати танзими консептсияи сиё­сати хоричии кишвар таъкид намуда буд, ки «Чумхурии Точикистон аз руи мавкеи чугрофй, мавкеи геополитики ва манофеи иктисодиаш ба 5 хавзаи сиёсй дохил мешавад.

Давзаи якум - Иттиходи давлатхои мустакил аст, ки бо вучуди душворихои солхои аввали ташаккулаш ба суй тахкими равобити хамачихата тамоили ботинй дорад.

Хавзаи дуввум - Осиёи Марказист, ки кунун ру ба вахдати иктисодию сиёсй карор дорад.

Хавзаи саввум - Фазой зисту амали давлатхои хамсо­яи форсизабон аст, ки хануз ба ягон иттиходи муштараки сиёсй ё иктисодй нарасида бошанд хам, онхоро нафакат хамбастагии таърихи ва мазхабию фархангй, балки дурнамои вокеии рушди миллй бо хам чазб мекунанд.

Хавзаи чахорум — Доираи нуфузи давлатхои мусулмоннишини Шарқ; аст, ки онхоро на факат ягонагии дину ойин ва суннатхои рухонй, балки имконот ва эхтиёчоти рушди миллй низ ба хам мепайванданд.

Нихоят, хавзаи панчум - чомеаи байналмилалист, ки чамъбастагии зохирию ботиниаш беш аз пеш кувват мегирад ва хам охиставу пайваста ба суй тамаддуни вохиди умумибашарй рох мепаймояд».

Дар маркази доираи диккати кишвархо ва минтакахои номбаршуда карор гирифтани Точикистон се иллати асосй дорад: иктисодй, низомй ва сиёсй. Диккати он кишвархоро, пеш аз хама, сарватхои зеризаминй ва руизаминии Точи­кистон - тилло, нукра, пахта, арзиз, мис, охан, ураниюм, хамчунин мавкеи стратегии он ва равандхои сиесию ичтимоие, ки солхои охир дар сарзамини мо ба вучуд омаданд, ба худ чалб намудааст.

Ва азбаски кишвархои гуногун дар нисбати Чумхурии Точикистон хостхои гуногун, манфиатхои гуногун доранд ва аксар хостхои онхо бо хостхо ва манфиатхои давлатхои дигар дар тазод мебошад, байни ин кишвархо ракобате вучуд дорад.

Ва ин ракобати онхо ба вазъи Точикистон бе таъсир нахохад буд. Чунончи, Покистон ва Эрон хохони онанд, ки дар Афгонистон хукумате дар сари кудрат бошад, ки бо истифода аз он манфиатхояшонро на танхо дар худи он мамлакат, балки дар Точикистон низ харчи тамомтар ба­роварда созанд.

Дар чунин вазъият рохи дуруст ва савоб барои љумхурии Точикистон он аст, ки дар ин халкахои пурпечутоби муносибат бо кишвархои дигар истиклоли сиёсй, иктисодй, фархангй ва низомии хешро хифз намояд ва бо хамаи он кишвархо муносибати ҳасана дошта бошад. Дар акси хол худро ба сифати давлати мустакил гум хохад кард ва хайсияти хешро аз даст хохад дод.

Ҳангоми муайян намудани самтхои асосии сиёсати хо­ричй ва афзалиятхои он љумҳурии Точикистон ба хадафхо ва манфиатхои миллии худ такя мекунад. Манфиатхои миллии љумхурии Точикистон дар сохаи сиёсати хоричй дар мархилаи хозира ва дар дурнамои наздик ба карори зайл аст:

1. Хифз ва таҳкими истиклолияти давлати, тамомияти арзй, таъмини амнияти миллй, истиклоли сиёсй, иктисодй ва фархангии кишвар;

2. Тахкими суботи сиёсй ва ваҳдати миллй;

3. Таъмини шароити мусоид барои рушди устувори ик­тисодй ва баланд бардоштани сатхи некуахволии мардум, амнияти иктисодй ва экологии мамлакат;

4. Бунёди чомеаи демркратй мабнй бар усули иктисодй бозорй;

5. ҳифзи хукук, озодй, ҳайсият ва манфиати шахрвандон дар дохили кишвар ва хорич аз он;

6. Эчоди камарбанди хусни хамсоягии нек дар марзхои кишвар;

7. Инкишофи муносибатхои боварй, дустй ва хамкории мутақобилан судманд бо хамаи мамлакатхои дунё;

8. Тахкими чехраи матлуб ва мусбати чумҳурй дар олам;

9. Мусой дат ба точикон дар кишварҳои дигар.

Афзалиятхо дар сиёсати хоричй дойми ва бетагйир буда наметавонанд, онҳо ба сатҳ ва муҳтавои муносибатхои Љумхурии Точикистон бо ин ва ё он кишвар, фазои умумии сиёсй, ичтимой, иқтисодй, фархангии минтака ва чахон айният доранд.

Мавкеи геополитики Љумхурии Точикистон, таркиби кавмию миллии он, сатхи рушди иктисодй ва ичтимоии он пеш бурдани сиёсати хоричии фаъод амалигаро ва мутавозину мутаносибро такозо мекунад. Барори сиёса­ти хоричии ин ва ё он кишвар вобаста ба риояти таноссуби хадафхои миллй ва имкониятхои вокеии он мамлакат мебошад.

**89 Эмомалӣ Раҳмон-асосгузори Cиёсати «дарҳои кушод» -и Љумҳурии Тоҷикистон.**

Баъди ходисахои 11-уми сентябри соли 2001 таваччухи чомеаи чахони ба Точикистон ру ба афзоиш нихода буд. Муносибати Тољикистон ба амалиёти зиддитеррористии чомеаи чахони дар Афгонистон дар машварат бо чумхурихои собик ИШ чанбаи амалиро пайдо намуда буд. Мубориза бо терроризм Точикистонро бо ИМА ва кишвархои Аврупо ва дигар китъахо наздик сохт. Дар замони мазкур дар минтака бозингарони нав, чун ИМА, Хитой, кишвархои Иттиходи Аврупо, Ирон, Туркия, Хиндустон, Покистон, Япония ва дигарон арзи вучуд намуданд. Бо назардошти чунин холат дар Паёми солонаи(соли 2002) Президенти ЧТ Э.Рахмон ба Мачлиси Оли изхор гардид, ки сиёсати хоричии ЧТ дар пояи «дархои боз» омодаги барои хамкори бо хамаи субъектхои МБ дар заминаи эхтироми усулу меъерхои пазируфташудаи Хукуки байналхалки устувор мебошад. Баъди эълони чунин тасмим дар самти муносибатхои Точикистон бо давлатхои хоричи такони чидди ба амал омад. Охиста-охиста таи солхои охир ба рушди муносибатхои муфид бо шарикони классики кишвари мо дар доираи муносибатхои худ давлатхои дигарро чалб намуда истодааст. Махз бо туфайли сиёсати мазкур имруз Точикистон бо максади васеъ намудани хамкорихои муфид ва самаранок бо кишвархои ИДМ, Осиёи Маркази, Чумхурии мардумии Чин, Япония, як катор давлатхои чанубу шаркии Осиё, Хиндустон, Туркиё, давлатхои араб, давлатхои Иттиходи Аврупо ва созмонхои бонуфузи мухталифи чахон робитахои худро дар асоси баробари, дахолат накардан ба корхои дохилии давлатхои дигар ва эхтироми мустакилият густариш дода истодааст.

Дар дахсолаи охир дар сиёсати хоричии кишвар муносибатхои иктисоди беш аз пеш макоми аввалиндарачаро касб намудааст. Чунин муносибат албатта натичахои муфидро ба бор овард. Феълан ЧТ бо зиёда аз 100 давлат гардиши молро амали намуда истодааст. Шарикони асоси оид ба гардиши мол Россия, Хитой, Нидерландия, Туркия, Казокистон, Узбекистон, Ирон, Афгонистон, Италия ва дигарон ба шумор мераванд. Давлате, ки солиёни дароз дар системаи ягонаи иктисодии ИШ карор дошту ба хайси таъминкунандаи ашёи хом баромад мекард, дар шароити нави таърихи чахду талоши таъмини иктисодиёти худро тарики гузариш аз самти ашёи хоми иктисоди давлатиро дорад. Хулас ЧТ дар барохмонии чунин тарзи сиёсат ниёз дорад. Зеро маълум аст, ЧТ дар кори пиёда намудани се самти асосии хеш: таъмини амнияти озукавори, ба даст овардани истиклолияти энергетики ва баромадан аз бумбасти коммуникатсиони карор дорад. Албатта бе сиёсати дархои боз амали намудани чунин сиёсат амалинашаванда аст.

**90 Конгресси Вена ва таъсиси «низоми Вена».**

Аз сентиябри соли 1814 то 1 июни соли 1815 дар Вена конг. Б-и баргузор шуд. Ки вазъи сиёсии Европаро баъд аз торумор намудани имп. Напалеон бараси менамуд. Масалахои асосии конг. Вазифахои мухими ког. Вена баркарор намудани манархия, озод намудани заминхои ишгол намудаи Напалеон, мубориза бо харакатхои инкилоби, пешгирии зхёи Банапартизм дар Фаронса ва хали даъвохои худуди ва г. буданд. Пас аз галаба аз болои Напалеон Россия давлати неруманди Аврупо гардид. Австрия , ПРоссия, Англя, Франсия, ки намехостанд Россия неруманд шавад. Дар конгресс хайати Россияро Александри 1 , Британия Каслри , Австрия Франси 1 ва ПРоссияро Гереденберг рохбари менамуд. Накши асосиро дар хали масалахои мухими конг. Александри 1 ва конслери Австрия Митерних доштанд. Талейран чониби Франсияро намояндаги мекард ва тавонист дар мавриди баъзе масалохо манфиати Франсияро химоя кунад. Нобовари байни кишвархои голиб ва зидиятхо байнихамдигарии онхо ба Талеран имкон дод ки иштироки баробари намояндагони Франсияро дар конг. Фарохам оваранд. Талеран манфиатхои Франсияро химоя намуда пешниход намуд, ки бояд сархадои нав бо назардошти холати то соли 1792 вучуд дошта таъин гардад. Ба ин тартиб Франсия худуди кишвари худро хифз намуд, вале Россия ва ПРоссия бояд ба манфиатхои худ боки мемонданд. Ин усул хамчун «усули легитимизм» ё мудохила накардан маълум аст. Толеран музокироти махфӣ бурда онхоро бар зидди Расия ва ПРоссия бархезонд. Россия, ки дар ин замон дар маркази Аврупо буд намехост худудюхои ишгол кардаашро аз даст дихад аз хамин лихоз ба итифокчияш Фридрих Вилгелми 3 нома навишта Саксонияро пешниход намуд. Австрия мехост заминхояшро баргардонад. Англия кушиш дошт, ки дар Аврупо статус кво хукумфармо бошад. Пас аз музокироти тулони Талеран ризоияти Митерних ва Каслиро барои дохил шудан ба итиходи Англия, Австрия ва Франсия мукобили ПРоссия ва Россия дарёфт ва 3 – январи соли 1815 шартномаи махфи дар бораи ухдадории седавлат бар зидди додани Саксония ба ПРоссия ба имзо расид. Се давлат ухдадор гардиданд, ки ба таъғироти сархад дар Аврупо рох намедиханд. Ба ин тартиб ба Митерних муясар шуд, ки Фаронсаро ба тарафи худ кашад. Аммо шартномаи махфии Анг, Франс, Авст, фош гардида ба кори ояндаи конг. Таъсир расонд. Напалеон 19. 03.1815 ба Париж ворид гарид. Людовики 18-ро сарнагун карда аз се нусхаи шартномаи махфи танхо як нусхаашро пайдо мекунад. бо фармони Нап. як нусхаи он ба Александри 1 фиристода шуда Алек. Онро ба Митерних дод. Бо муракаб гаштани вазъият дар Фарс. Кишвархои иштирокчии конг. Бахри сарнагун кардани он равона месозанд. Напалеонро дар назди Ватерло шикаст дода дар Фаронса сулолаи Бурдбонхоро ба сари кудрат овард. Дар Вена санади асоси ба имзо расид, ки мухокимаи он як сол тул кашид. 9.06.1815. намояндагони Россия, Австрия , Испания, Франсия, Англя, Португалия, ПРоссия, Швеция, санади умумии хотимавии конгреси Венаро ба имзо расониданд. Ин санад , ки асоси онро легитимизм ташкил медод давраи чангхои 25-соларо ба охир расонид ва вазияти дар Европа ба амал омадаро иникос намуд.

Санади умумии конг модахои хос дошт, ки ба муносибатхои байни давлатии кишвархои Аврупои иртибот доштанд. Дар санад усулхои киштирони озод таин гардид. Дар замимахо ба санади хотимавии конг. Манъи савдои Хабашхо ва таини се дарачаи ягонаи дипломатии зикр шуда буд, ки онро регламенти Вена меномиданд.

Иштирокчиёни конг умед доштанд, ки тартиботи пешинаро дар Аврупо баркрор намоянд.

Иттифоки мукадас: 26 . 09 1815. Рохбарони се давлат Расия АВст. Ва ПРоссия дар байни худ ахдномаро ба имзо мерасонанд, ки дар таърихи дип. Иттифоки мукадас маълум аст. Лоихаи шартнома ба тамоми кишвархои Аврупо фиристода шуд. Хадафи ин шартнома бозхам мукобили Фаронса ва харакатхои инкилоби буд. Гайр аз Туркия ва Англя дигар хама кишвархо иттифоки мукадасро дастгири намуданд. Итифоки мукадас 4 конг. Гузаронид, ки мухимтарин натичахои конг Вена ба хисоб мерафт.

Умуман натичахои асосии конг. Вена аз он иборат аст, ки масалахои сиёсии Аврупо минбад бояд ошкоро дар конг. хал мешуд. Ва конг. Вена сарогози конгресхои б-ки ба хисоб мерафт.

1 - соли 1818 дар Аахени Австрия баргузор мешавад, ки 5 кишвар иштирок мекунад ва онхо карор мекунан, ки дигар зарурати нигохдоштани артиш дар кишвар нест.

2 – октиябри соли 1820 дар Полша баргузор гардид сабаб Инкилоб дар Италия.

3 – конг. Дар Лейбах баргузор шуд.

4 – конг. Дар ш. Веронаи Италия баргузор гардид.

Хамин тарик ахномаи Иттифоки мукадас то соли 1830 фаъолият намуд.

**91 муносибатҳои байналмилалӣ дар Аврупо байни ду љанги љаҳонӣ**

Баъди чанги 1-уми чахон вазъияти байналхалки ба як чанд дигаргунихо ноил шуд,ки яке аз инхо ба вучуд омадани як субъекти нави абаркудрат яъне ИШ мебошад,ки он декабри соли 1922 таъсис ёфта буд. Солхои 1919-1920 Англя, Франсия ИМА се маротиба барои ба кудрат нарасидани режими камунисти бо мукобили Руссияи шурави мубориза бурданд. Аммо онхо ба максади худ нарасиданд читавре,ки Черчил гуфта буд, «иш бояд дар гавхора буги карда кушт» Яке аз вокеахое,ки баъди чанги 1-уми чахон ба вучуд омад ин конфренсияи Генуя мебошад,ки он мохи апрели соли 1922 доир гадид. Конфренси 10 апрели соли 1922 дар касри Санчорчо ифтитох гардид ки дар он намоядагони 22 кишвар дар мачму бо доминихои Англя 37 иштирок доштанд. Дар ичросияи ин конфренсия Чичерин баромад карда аз номи чумхурихои И.Ш барномаи баркарор намудаии сулхи пойдор, кохиши умуми аслиха ва манъи истифодаи томаоми аслиха ки асоси ахолиро тахдид мекарданд пешниход намуд ва муносибатхои иктисодиро бо тамоми кишвархо эълон намуд. Ба таври расми конфресия кори худро 19-и майи соли 1922 ба анчом расонид. Дар Генуя байни намоядагони Рассияи шурави ва германия музокироте,ки дар Берлин огоз шуда буд давом дода шуд. Дар натича 16-и апрели соли 1922 дар Рапалло шартнома дар миёни Рассия шурави ва Германия ба имзо раисд. Шарномаи Рапалоро Черчил ва В. Ратенау ба имзо расониданд. Дар ин давра яке аз ходисахо мухим ин бухрони иктисоди чахони ба шумор меравад,ки то соли 1932 ба дарачаи таракиёти худ расида буд. Вазъияти Япония дар ин давра муракаб шуд,ки Японихо хали мушкилотро дар чанг медиданд. Соли 1927 мемарандуми Танака тартиб Гарди,ки мазмуни он ишголи вилоятхои шимолу шарки Хитой ва мугулистон бад. 19-ми сентябри соли 1931 Япония Музденро ишгол намуд. Дар ин давра Хукумати Хитой ба Чумхурии Мугулистон мурочиат намуд ки барои катъи хучуми кушунхои Япония чорахо андешанд. Соли 1931 Чум. Мугулистон комиссия аз намояндагони Англя, Франсия,Италия Германия ва ИМА тахти рохбари Лорд Линтон ташкил намуд. 24-и феврали соли 1933 ансамблияи Чум. Мугулистон карор кабул намуд,ки кушунхои Япония аз шимолу шарки Хитой бароварда шавад. Япония ин карорро кабул накарда 27-и Марти соли 1933 аз узвияти Чум. Мугулистон баромаданашро эълон намуд.

Чи тавре,ки маълум аст низоми Версалу Вашингтон ба сари мардуми Олмон як нохуширо ба бор овард. Соли 1933 хизби Миллии Социалистии Германия бо сардории Адолф Гитлер ба сари кудрат омад. 30-ми январи соли 1933 Рейх- конлери нав А. Гитлер ва вица коннелер Фон Папен таъин шуданд. Соли 1933 баъди интихоби Рузвелт ба сифати президенти ИМА 8-ми ноябри соли 1933 байни И.Ш ва ИМА муносибатхои дапломати баркаро гардиданд. 3-юми сентябрисоли 1933 дар Рим байни Италия ва И.Ш паймони дусти ба ҳам хучум накуни ва бе тарафи дар холати чанг ба имзо расид. Талаби вазири корхои хоричии Германия Нейрит вакте,ки дар конфренсия бе яроккуни тирамохи соли 1933 барои баробарии низомии Германия бо кишвархои голиб кабул намуд 14-уми октябри соли 1933 Германия аз узвияти Чум.Мугулистон баромад. 30-юми июни соли 1934 сарвазири Австрия Долфуз аз чониби милатгароён кушта шуд. Читавре,ки маълум аст аз узвият даст кашидани ду давлат Германия ва Япония аз Чум.Мугулистон ин нуфузи онро дар арсаи байналхалки паст гардонид ва абаркудратон барои нагохдоштани нуфузи он азогии И.Ш ба он медиданд И.Ш узвиятро ба шарте кабул намуд,ки узви доимии шуро пазируфта шавад.18-уми сентябри соли 1934 узви Чум.МУгулистон гардид. 2-юми октябри соли 1934 дар Марсел вазорати корхои хоричии Франсия Барту ва шохи Югаславия Александр ки тарафдори амнияти дастачамъи буданд ба катл расонида шуданд.

**92 ВАО дар низоми муносибатҳои байналмилалии муосир.**

Дар рб-и муосир накши ВАО торафт афзуда истодааст. Дар замони муосир, бахусус, радио ва телевизион ба як омили таъсиркунанда шаклгири ва татбики сх-и к-р табдил ёфтааст. Таъсири телевизион ба сх хам чамбаи милли ва хам чамбаи б-ли дорад. Телевизиони милли метавонад тавассути ахбори пешниходкардаи худ ба сх таъсир расонад. Сх- хар як к-р дар асоси се унсур шакл мегирад:

1) Унсури ратсионали (максаднок), яъне Вазири КХ имкон дорад аз мачмуи хабархои пешниходшуда бо салохдиди хеш бо маслихати мушовиронаш маводи ба худаш даркориро чудо намояд.

2) Унсури сиёси – он чи, ки хукумат имконпазир ва бомаксад мувофик медонад.

3) Унсури эхсосоти – он чи, ки ахли чомеа интизор аст аз телевизион дидан мехохад.

Телевизиони б-ли дар ташаккули чомеаи глобали хизмат кардааст. Ин телевизион тавонистааст, ки:

- дар ахли чомеа хисси таваччухи бештар ба проблемахои глобалиро бедор намояд;

- барои дарки эхтиёчоти инсонгарои ва гамхори дар бораи мухити атроф мусоидат кардааст;

- дар дип-ияи халкии суннати арзишхо ва ченакхои навро ворид сохтааст.

**93 Љанги Қрим ва шикасти «низоми Вена».**

Дар нихоят ба англисхо ва франсусхо муясар гардид султонро боваркунонданд,ки бо Руссия чанг эълон намоянд. Пас аз он ки сарфармондехи Россия Гарчаков баровардани кушунхоро 4.10.1853 аз князигарии Дунай рад намуд, чанг огоз шуд. 30 ноябр эскадраи руси тахти фармондехии адмирал П.Нахимов дар халичи Синоп флоти туркхоро тору мор намуд. англия ва Франсия аз галабаи Россия дар мухорибаи Синоп харосида ба мудохила намудан ба он шуруъ намудан. 4 .01.1854 киштихои харбии Англия ва Франсия дохили бахр миёназамин шуданд. 12 .03.1854 Британия Фароонса ва Туркия дар Констанипол шартномаи иттиходиро имзо намуданд. Англия ва франсия ухдадор шуданд, ки туркияро дар холати чанг кумак мерасонанд. Инчунин дар шартнома оварда шуд ки англия ва фаронса кушунхояшонро аз туркия мебароранд. Султон аз чониби худ ухдадор шуд ки сулхи чудогонаро имзо намекунад. Сафирони англис ва фарнса дар туркия стредфорд ва б.Деиле агар чи дар мавриди масъалахо хамфикр набуданд. Аммо мавкеи ягонар пеш мебурданд. 10.04.1854 байни франсия ва англия шартномаи иитихд имзо шуд ки амалан мукобили росия буд.

**94 Тољикистон дар низоми ИДМ (1991-2011).**

Баъди фурупошии стихиявии И.Ш. сарони кишвархои Беларус, Украина ва Россия дар миёни худ декабри соли 1991 Созишнома оид ба ташкил намудани ИДМро бастанд. Дар ҳамин замон дар ш.Алмаато сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ низ баҳри бастани аҳднома миёни хеш чамъ омада буданд. Ва ҳамин тариқ моҳи декабри соли 1991 ИДМ таъсис ёфт. ИДМ оинномаи худро дар чаласаи сарони давлатхо дар Минс 22 январи соли 1993 қабул намуд ва оинномаи ИДМро Тољикистон 26 июни соли 1993 ба тасвиб расонидааст. Дар доираи созмони мазкур ЧТ бо кишвархои дигари собик Ш-и ровобити густурдаро пеш мебарад. Макоми олии ИДм шурои сарони давлатхо ба шумор меравад ки дар он тамоми масаълахои дучониба ва бисёрчониба миёни кишвархо мавриди барраси карор мегирад ва он дар ду сол як маротиба баргузор мегардад. Тавре ба мо маълум аст дар доираи ташкилоти мазкур бисёр аҳдномаҳои муҳим баста шудааст. Аз љумла аҳдномаи ба таври бе раводид дар миёни кишварҳои ИДМ равуо намудан. (ба истиснои Узбакистон барои точикистон. Туркманистон ба аҳдномаи мазкур шомил нест) ѓайр аз мавзуи мазкур дар доираи созмо кишварҳо яке аз масъалаҳои муҳими дигар масаъалаи муҳољиратро ҳамеша мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда мо наметавонем фаъолият иИДМро ба таври комил самарабахш бишуморем. Зеро бисёр аз аҳдномаҳо е ки дар доираи ташкилот баста шудааст, амалӣ нагрдидааст ва дар бисёр мавридҳои фаолияти ин созмоно сарони кишварҳо мавриди интиқоди шадид қарор медиҳанд. Аз љумла президенти љумҳуриамон. Баъзе аз расонаҳо фаолияти ин созмонро ба клуби президентон ва ҳатто клуби «гапфурушон» низ унвон намуданд. Аммо ба ҳамаи ин нигоҳ нанамуда имсоли роҳбарии созмони мазкур ба ўҳдаи љумҳурии мост. Аслан принсипҳои асосии созмон иборат аз эҳтироми соҳибихтиёрии давлатҳои аъзо, дахлномапазирии сарҳади давлатӣ, тамомияти қаламрави мамлакатҳо ва ѓайраҳо ба шумор меравад. Аз ҳамин лиҳоз љумҳурии мо низ дар асосии принсипҳои зикргардида, равобити хешро бо ташкилоти мазкур ба роҳ мондааст. Ҳамзамон қобили зикр аст, ки дар доираи ташкилоти мазкур баҳри тақвияти ровити фарҳангӣ ва варзишӣ дар солҳои ахир чорабиниҳо доир карда мешавад. Пеш аз дар соли 2007 дар ш. Брести Белорус аввалин бозиҳо миёни љавонон ва наврасони ташкилоти ҳамкориҳои иқтисодӣ баргузор гардид. Бори дуввум бозиҳои мазкур дар соли 2010 дар ш.Казани ФР баргузор гардид. Дар соҳаи фарҳанги низ дар доираи ташкилоти мазкур консерт ва рўзҳои фарҳангии кишварҳо дар дигар кишварҳо доир мегарад.

Низоми мақомоти ИДМ чуни наст:

1. Шўрои сарони давлатҳо
2. Ш ўрои сарони ҳукуматҳо
3. Шўрои Ваз. Корҳои хориљӣ
4. Кумитаи ҳамоҳангию машваратӣ
5. Шўрои вазирони мудофиа
6. Сарфармондеҳи қувваҳои ИДМ
7. Фармондеҳи қушунҳои сарҳадӣ
8. Суди иқтисодӣ
9. Комиссия оид ба ҳуқуқи инсон
10. Мақомоти ҳамкориҳои соҳавӣ

**95 Тољикистон ва СММ (1992-2000).**

29 январи соли 1992 Шурои Амнияти СММ дар чаласаи худ катъномаеро кабул намуд, ки мувофики он ба Мачмаи Умумии ССМ тавсия гардид, ки Чумхурии Точикистонро ба узвияти Созмон бипазирад. 2 марти 1992 дар чаласаи 46-и Мачмаи Умумии СММ катъномаи 46/224 рочеъ ба пазируфтани Чумхурии Точикистон ба СММ ба кабул шуд..Намояндагии СММ дар Душанбе 1 феврали 1993 кушода шуд.Фаъолияти намояндагии нозирони СММ дар Точикистон (21 январи 1993 –майи 2000) аз тарики мусоидат ба кушишхои сулхофарин ва арзёбии холати чанг дар кишвар пешрафти раванди сулхро дар Точикистон таъмин намуда, дар расонидани ёрии очилии башардустона мусохидат кард. Майи соли 2000 чихати татбики Созишномаи умуми бо пешниходи котиби кулли СММ Кофе Аннон Дафтари СММ оид ба бунёди сулх дар Точикистон таъсис гардид. Намояндагонии Барномаи рушди СММ декабри 1993 таъсис ёфт. Худи хамин сол Созишнома байни Хукумати Чумхурии Точикистон ва Барномаи рушди СММ ба имзо расид. Он Созишнома барои фаъолияти Созмон дар кишвар асоси конуни гузошт. Созишномаи хамкори байни Хукумати Чумхурии Точикистон ва Барномаи рушди СММ дар ибтидо барои солхои 1999-2000 тасдик шуда, баъдан то соли 2003 тамдид гардид. Он Созишнома сохахои идораи давлати ва эчоди имконот дар сатхи махалли, бозсози ва рушд, химоя ва идораи захирахои табииро дар бар мегирифт. Баъд аз он ки Созишномаи умумии истикрори сулх ва ризояти Милли дар Точикистон соли 1997 ба имзо расид Барномаи рушди лоиха ва барномахои асосии худро тахдиди назар кард. Бо тавсияи Хукумати Чумхурии Точикистон таваччухи асоси ба лоиха ва барномахои дарозмуддате дода шуд, ки ба рушди устувор ва бозсозии иктисоди милли дар Точикистон равона шуда буданд. Бо максади густариши хамачонибаи хамкории байналмилали дар сохаи мубориза бо гардиши гайриконунии мухаддирот Точикистон чи дар чахорчуби СММ ва чи бо кишвархои минтака асоси конуни гузошт. Соли 1996 Точикистон Еддошти тофохуми хамкории кишвархои Осиеи Маркази дар сохаи назорат бар истехсолот, гардиш ва суиистифодаи гайриконунии мухаддирот, ашеи психотропи ва прекурсорхоро ба имзо расонид. Точикистон соли 1991 ба Конвенсияи муттахидаи мухаддирот, Конвенсияи ашеи психотропиии соли 1971, Конвенсияи мубориза бо гардиши гайриконунии мухаддарот ва ашеи психотопии соли 1988 ва Конвенсияи ашеи психотропи пайваст. 27 апрели 1999 Президенти Чумхурии Точикистон ва Мудири кулли Дафтари СММ оид ба мухаддирот ва чиноет Протокол дар бораи таъсис додани Агентии назорати моддахои нашъадорро дар асоси комитети давлатии мавчуда ба имзо расониданд. Вазифахои Агенти аз ичрои конунхо дар мавриди мубориза бо гардиши гайриконунии мухаддирот, пешгир ва муомилаи муътоди ба мухаддирот, инчунин тахкики чиноятхои марбут ба мухаддирот иборат мебошанд. Намояндагии Дафтари минтакавии СММ оид ба мухаддирот ва чиноет дар Точикистон аз июни 1999 ба инчониб фаъолият мекунад. Дафтари Комиссари олии СММ оид панохандагон январи 1993 дар Точикистон ба фаъолият шуруъ намудааст. Хадафи асосии Дафтар мусоидат ба бозгардонии ихтиерии панохандагони точик ба ватан аз Афгонистон ва Иттиходи Давлатхои Мустакил, инчунин ба онхо расонидани ери дар раванди иодаи хайсият ва хамгирои аз тарики чалби онхо ба иштирок дар лоиха ва барномахои гуногун мебошад. Дар холи хозир ихтиероти Дафтари Комиссари олии СММ оид ба панохандагон мунхасир ба дастгирии панохандагони афгон дар кишвар аст. Бунеди кудакони СММ (ЮНИСЕФ) майи 1993 дар Точикистон ба фаъолият шуруъ кардааст. Ба доираи ихтиероти Бунеди кудакони СММ дар Точикистон ба миен гузоштани тачрибаи чахонии худ дар сохаи амалисозии хукукхои кудакону занон дар асоси тахлили вазъи миллию махаллии кишвархое, ки дар он Бунед намояндаги дорад, инчунин авлавиятхо дар чахорчуби ухдадорихои байналмилал дар мавриди кудакону занон медарояд. Дафтари Барномаи чахонии хуроквори дар Точикистон майи 1993 ифтитох гардид. Вазифаи аслии Дафтар расонидани ерии башардустонаи гизои ба панохандагон ваоворагон мебошад. Созмони чахонии тандурусти дафтари худро дар Душанбе соли 1993 ифтитох намуд. Накши Созмони Миллали Муттахид дар баркароршавии сулх дар ТочикистонНоми созишномаи умумии дар бораи баркарор кардани сулх ва ризоияти Милли (Созишномаи умуми) мачмуи аснод (протоколхо, созишномахо)–еро, ки дар чараени хашт давраи гуфтушунидхо миёни Хукумати Чумхуриии Точикистон ва Иттиходи мухолифини точик (ИМТ) ки шаш мулокот миёни Президенти Точикистон ва рохбари ИМТ хамчунин се давраи машваратхо миёни хайатхо ба имзо расидаанд, дар бар мегирад. Тамоми раванди гуфтушунидхо тахти сарпарастии Созмони Миллали Муттахид сурат гирифт.

**96 Омили ҳарбӣ дар муносибатҳои байналмилалии муосир.**

Истифодаи неру ва тачовуз аз замонхои кадим яке аз воситахои пахншуда ва халкунанда дар арсенали акторхои бай-ки бо мафхуми неру яке аз проблемахои марказии МБ – проблемаи чанг ва сулх алокаманд аст. Дар асоси мафхуми неру акторхо оиди имкониятхои хамдигар бахо медиханд, накша мекашанд, карор кабул мекунанд ва сатхи устувории низоми бай-киро тархрези менамоянд. Охиран категорияи неру накши назарраси методологиро дар илми МБ мебозад ва усули мухими тахлил илми мебошад. Неру хамчун ченаки моделхои зиёди низоми МБ фахмида мешавад.

Неру – имконияти акторони бай-ки оиди таъмили иродаи худ ва дар натича ба характери МБ барои манфиатхои хеш таъсир расондан. Масъалаи аз нигохи реалистон ки барои онхо расидан ба кудрат яке аз масъалахои асоси аст ва онхо пешниход мекунанд ки барои расидан ба манфиатхо аз тахдиди неру истифода бурдан дар баъзе мавридхо муфид аст.

**97 Масоили умумиљаҳонӣ ва таъсири онҳо дар муносибатҳои байналмилалии муосир.**

Дар нимаи дуюми асри XX инсоният бо як катор проблемахои глобали ру ба ру гашт. Сухан дар бораи чараён ва зухуроте, ки фазои мутакобилаи табиат ва чамъиятро фаро мегирад, инсоният ва хифзи мухити зист, инчунин муносибат миёни умумиятхои ичтимои- халкиятхо, миллатхо ва давлатхо рафта истодааст. Суръати тези афзоиши ахолии дар чахон ба афзоищи махсулоти хурока ва таъмини шароити мусоиди халкхои шумораашон зиёд мувофикат намекунад. Мавчудияти кашшоки дар кисмати зиёди сайёра монеахои чиддиро дар рохи баромад аз вазъияти баамаломадаи демографии ва экологи ба вучуд овард. Дар остонаи хазораи 3-ум инсоният бо тахдидхои нав ру ба ру гашт. Чинояткории муташаккилонаи ***трансмилли, терроризми*** байналхалки, интиколи гайриконунии маводи мухаддир ба амнияти кулли шахрвандони кишвархои чомеаи чахони тахдидхои чиддиро ба вучуд овард.

Махсусияти кулли ин проблемахо дар он аст, ки онхо:

-характери умумиро ба худ касб намуданд, ки ба манфиатхои хамаи халкхои давлатхо дахл менамоянд. -ба таъхирнопазирии карор ва амалиёт оид ба муайян намудан ва аз байн бурдани натичахои хатарнок ва тахдид ба амалиёти шахрвандон ва хайёти онхо ниёз дорад.

-кушиши коллективона ва амалиёт дар рохи халли проблемахои мазкурро аз хамаи давлатхои чомеаи чахониро такозо ва талаб менамояд.

Проблемахои мухити зист, захирахои табии ва мардуми: Дар чараёни таърихи чандинасра инсоният аз захирахои табии ба таври фаъол истифода менамуд, аммо оид ба натичахои фаъолияти хеш андеа намекард. Акида оид ба тамомонашаванда будани захирахои сайёра вучуд дошт. Инсоният дар нимаи авали садсолаи чори тавонист низоми боэътимоди амниятиро бунёд намояд: дар натичаи 2 чанги чахони ва инкилобхои хунин миллионхо одамон халок гардиданд. Махсусияти нимаи дуюми, а.XX дар он аст, ки чомеаи чахони тавонист тахдид чанги ***термоядроиро,*** ки омили нест кардани тамоми замин аст, аз байн баранд. Аммо силохи ядрои, кимиёи ва бактреологи боки мондаанд. Истехсоли навъхои чадиди аслиха идома ёфта истодаанд. Натичаи гарони он метавонад низохои гуногуни минтакави ва локали гарданд, ки характери чангиро доранд. Хатари махсусро низохои ярокнок дар Югославия ва кушишхои НАТО борохи харби хал намудани бухрон, ба вучуд меовард. Он на танхо натичаи харобихои зиёд, балки боиси халок гаштани ахолии осоишта гардид, инчунин зиёд шудани шумораи гурезагони кишвархо дар натичаи чангхои дохили. Ҳамин тавр чомеаи чахони дар арафаи XX-XXИ бо тахдидхои нав: терроризми байналхалки, ифротгарои, чинояткории муташаккилонаи трансмилли дар хамаи шаклхояш, интиколи гайриконунии маводи мухаддир, низохои ярокнок дар минтакахои дигари чахон ру ба ру гашт.

**98 Масъалаи «Шимол-Љануб» дар муносибатҳои байналмилалии муосир.**

Мафхуми Шимол-Чануб асосан баъди Чанги сард ба таври васеъ истифода мешуд. Умуман тахти ин мафхум фаркияти байни минтакаи байни Шимол-Чануб фахмида мешавад. Хангоми таснифи ин мафхум фахмидан мумкин аст ки Шимол ин минтакаи пешрафта ва Чануб минтакаи кафомонда ба хисоб меравад. Муносибати байни ин ду минтака хеле печида аст. Аз сабаби он ки Шимол аз чихати технологи, иктисоди, ичтимои пеш рафтааст, Чануб бо Шимол муковимат карда наметавонад. Ягона чизе ки Чануб ба Шимол дода метавонад ин кувваи кори ва ашёи хом мебошад.

**99 Муносибатҳои байналмилалӣдар Осиёи Марказӣ дар ибтидои асри 21**

Яке аз проблемаҳои асосие, ки дар сиёсати имрўзаи кишварҳои Осиёи Марказӣ мавриди баҳс қарор дорад, ин проблемаҳои захираҳои табии нафту газ аст. Ин масъала боби наверо дар сиёсати кишварҳои абарқудрат тавонист саҳифаи љадидеро боз намояд.

Осиёи Марказӣ чун як меҳвари асосиест барои кишварҳои абарқудрати олам. Аз як тараф Россия, ИМА ва аз тарафи дигар Чин мехоҳанд афзалиятҳои геополитикии худро дар ин минтақа васеъ намоянд. Ҳар як бозингар кушиш ба он мекунад, ки манфиатҳои миллии худро дар ин минтақа нигоҳ дорад, ва алайҳи масъалаҳои марбути сохти глобалӣ дошта дар ин минтақа ҳукм ронда мубориза барад.

Тавре ки маълум аст, Россия солҳои тулонист, ки дар Осиёи Марказӣ ҳукумронӣ карда, ин минтақаи аҳамияти стратегӣ доштаро аз даст надоданист, аммо роҳ ёфтани ИМА ба ин минтақа дер боз диққати аҳли башарро ба худ љалб сохтааст.

Баъд аз фанои Иттифоқи Шўравӣ ИМА давлатҳои нави соҳибистиқлоли Осиёи Марказиро ҳамчун минтақаи стратегии муҳими манфиатҳои геополитикии хеш шинохт. Аҳамияти ин минтақаҳоро ҳукумати Амрико дар як қатор давлатҳо Қазоқистон, Ўзбакистон, Туркманистон, Тољикистон ки дороизахираҳои бойи обу барқ ва нафту газро соҳиб буданд эҳсос намуда буд. Акнун дар ин минтақа рақобат байни Россия ва ИМА рўз аз рўз афзун мегардад.

Яке аз давлатҳои бузурги минтақа, ки дар муносибатҳои геополитикии Осиёи Марказӣ аҳамияти барљастаро пайдо намудааст Љумҳурии Халқии Чин ба ҳисоб меравад, ки авзои Осиёи Марказиро бо кулли тавонист таѓйир диҳад, бар ниҳоди сиёсати пешгирифтаи Россия ва ИМА дар минтақаҳои Осиёи Марказӣ.

Россия то ҳоло дар муносибатҳои мутақобила бо давлатҳои Осиёи Марказӣ мақом ва нақши стратегӣ дорад. Муносибати Россия дар минтақа вобаста ба воқеияти сиёсати дохилӣ ва хориљӣ дар заминаи манфиатҳои худи вай сурат мегиранд, ва дар минтақа нақши стратегиро фаъолона иљро менамояд.

Мавқеи геополитикии ИМА ва сиёсати аввалиндараљаи он дар минтақаи Осиёи Марказӣ ба хотири дастрасии иқтисодӣ ва барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад, то ин ки дар минтақа амнияту субот нигоҳ дошта шавад.

Субот дар Осиёи Марказӣ номусоид аст ва дар мавқеи геополитикии кишварҳои абарқудрат монеаҳо эљод мекунад. Ин гуна монеаҳо аз қабили сар задани низоъҳои сарҳадӣ, қочоқӣ маводи мухаддир мухолифатҳои сиёсӣ зоҳир мешавад.

Дар баробари Россия ва ИМА имрўз Чин мехоҳад, ки мавқеи геополикии хешро дар Осиёи Марказӣ вусъат диҳад. Бо вуљуди он ки Чин бо давлатҳои соҳибистиқлол муносибати дипломатӣ барқарор намуд, аммо сиёсати хориљии он дар ин минтақаҳо суст ба роҳ монда шуд. Яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки Чин дар Осиёи Марказӣ ин роҳ ёфтани фазои иқтисодии Чин ба ин кишварҳост. Назар ба давраи Шўравӣ Чин имрўз бо ин давлатҳои дар минтақа мављуд буда ҳамкории васеъи иқтисодию тиљоратӣ дорад. Дар ин минтақа беш аз 50-млн истеъмол кунандагони моли чинӣ вуљуд дорад. Чин имрўз сармоягузориро ба кишварҳои Осиёи Марказӣ дучанд менамояд, ки он бар ниҳод ва нуфузи эътибори Чин дар ин минтақаҳо хоҳад буд.

**100 Тољикистон ва СҲШ.**

СҲШ- созмони байналмилали ва байниҳукумати буда ба он Расия, Хитой, Казокистон. Қиргизистон, Точикистон ва Узбакистон аъзо мебошанд. Ҷумҳурии Ҳиндучтон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Муғулистон ва Покистон давлатҳои нозири назди СҲШ ҳастанд. Гуруҳи тамоси «СХШ - Афгонистон» низ ташкил шудааст.

Панҷгонаи Шанхай 26 апрели соли 1996 ва 24-уми апрели 1997 миёни кишварҳои Чину Россия, Тоҷикистону Қазоқистон ва Қирғизистон таъсис ёфтааст. Созишномаи таҳкими эътимод дар соҳаи низомӣ дар манотиқи назди сарҳад ва Созишнома дар бораи коҳиши мутақобилаи нерӯҳои низомӣ дар манотиқи наздисарҳадиро имзо намуданд

Дар ин миён *Љ*умҳурии Точикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол ва узви комилҳуқуқи ҷомиаи ҷаҳонӣ, барои густариши муносибатхои дӯстона бо ин давлатҳо сардори давлат Эмомалӣ Раҳмон бо изҳори қаноатмандӣ аз бунёди чунин фазои ҳамгироиву ҳамдигарфаҳмӣ дар ин ҳамоишҳо мавқеи Тоҷикистонро ба таври мусбат муайян намуд, ки аз нигоҳи коршиносони умури сиёсӣ ифодаи сатҳи баланди дипломатияи давлати тозабунёди Тоҷикистон ва падидаи неки сиёсати хориҷии роҳбарияти кишвар маънидод мегардад. Панҷгона 15 июни соли 2001 дар ш. Шанхай дар ҳайати, Россия, Чин, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон, ки то ин вақт ба ҳайси мушоҳид пазируфта шуда буд, ба имзо расид ва ҳамин тавр таъсиси Созмон расман эълон карда шуд.

Тарафҳо иброз доштанд, ки дар соҳаи сиёси, иқтисоди илмию-фарҳанги инчунин ҳарбӣҳамкори намуда дар баробари ин ба муқобили терроризми байналхалқӣ, иғвогарии дини ва људоандозиҳои миллӣ ки амният ,вазъияти босубот ва рушди минтақа хавфи љиддӣ дорад, ҳамчунин ба муқобили хариду фуруши ғайри қонунии аслиҳаю маводи мухадир, муҳољирати ғайри қонуни якљоя мубориза хоҳанд бурд.

*Сохтори Созмони Ҳамкории Шанхай*

Дар сохтори Созмон механизми Шўро ва муасисаҳои доимо амалкунанда шомил мебошанд:

1) Шўрои сарони давлатҳо

2) Шўрои сарони ҳукумат -( Сарвазирон )

3) Шўрои Вазирони Корҳои Хоричӣ

4) Машварати сарони вазорату идораҳо

5) Шўрои Ҳамоҳангсозии Милли

6) Котибот

7) Сохтори минтақавии зидди терористи

*Созмон ду макоми доимоамалкунанда дорад:*

Котиботи СХШ дар ш. Шанхай ва Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақави зиддитеррористи дар ш. Тошканд (СМЗТ)

ҶТ дар чорчубаи «Форуми Шанхай» фаъолона ҳамкори намуда, чунин фаъолиятро ҳамчун узви СХШ давом додаистодааст.

Моҳи июли соли 2000 дар ш. Душанбе саммити «Форуми Шанхай» баргузор гардид. Аз лаҳзаи таъсисёбии ин Созмон сарвари давлат дар ҳамаи вохуриҳо иштирок менамояд.

Баъди саммити Бишкек, ки 16 08 2007 доир гардид Раисӣ дар созмон баҶТ гузошта шуд. Ва 28.08.2008 дар ш. Душанбе ҷаласаи 8-уми Шӯрои Сарони давлатҳои аъзои СХШ барпо гашт, ки дар он сарони давлатҳои узв ва кишварҳои назоратчи фаъолона иштирок доштанд, ки як катор созишномаҳо вобаста ба тақвият бахшидани ҳамкориҳо ба имзо расид.

Бояд зикр намуд, ки ба гайр аз ҳамкориҳо дар самтҳои гуногун СХШ барои рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ кӯмаки воқеи расонидааст. Ҳаминтариқ дар чорчубаи саммити ҷашнии СХШ дар ш. Шанхай маҷмуи созишномаҳо дар бораи ҷудо намудани қарзи имтёзноки содиротии Ҳукумати ҶХ Хитой ба Ҳукумати ҶТбарои амали гардонидани лоиҳаҳои минтақавӣ имзо гардид, аз ҷумла:

- Шартнома дар бораи сохтмони роҳи мошингарди «Душанбе Чанак» байни Тоҷикистон ва Узбакистон. Арзиши каблии таҷдиди роҳи мошингарди «Душанбе Чанак» 295.9 млн долари ИМА-ро ташкил медиҳад, ки карз дар ҳаҷми 281.2 млн ҷудо шуд.

**101. Назарияи «Бархурди тамаддунхо» ва «Фарчоми таърих» и С Хангтингтон ва Ф. Фукуяма.**

С. Хантинтон доктринаи неоатлантизмро дар рисолаи «Бархурди тамаддунхо» асоснок намудааст. Дар маркази диккати мухаккик масалахои муносибатхои байнихамдигарии Ғарб ва Шарк карор доштанд. Ба андешаи у ғалабаи стратегии атлантистхо аз болои евразиягароён ғалабаи тамаддунхо башумор намераванд. Шарк ва Ғарб то бахоло тафовутхоро нигох медоранд. Ва то рафт онхо хосияти муковимати пайдо менамоянд. Арзишхои асосии Ғарбро индивидуализм, бозор, либерализм, демократия, хукуки инсон, ва ғайрахо ташкил медиханд. ба андешаи С.Хантинтон ғалабаи идеологияи ғарб хосияти муваккати дошта, тантанаи вай кабатхои амики маданияти Шаркро боло мебардорад. Пеш аз хама накши омили диниро афзун мегардонад. Ба андешаи у, барои он ки атлантизм нигох дошта ва пеши рохи харобкорихои тамаддуни шарки гирифта шаванд, зарур аст, ки низоми муносибатхои байнихамдигарии Шарк ва Ғарб танзим карда шаванд. Барои ин Ғарбро лозимаст, ки амалхои зеринро ба анчом расонад:

 Хамкории харчи бештар ва самараноки ИМА ва Аврупо таъмин гардад.

 Ба тамаддуни ғарби наздик кунонидани мамлакатхои Аврупои Шарки ва Амрикои Лотини, ки аз чирханги ба тамаддуни аврупои наздики доранд.

 Пешгири намудани мочарои локалии байнитамаддуни бахотири ба чангхои глобали табдил наёфтани онхо,

 Махдуд гардонидани экспансияи харбии конфутсиягарои ва давлатхои исломи. Пешгирии махдуднамоии иктидори харбии давлатхои Ғарб ва таъмини афзалиятхои харби дар Шарки Дур ва Осиёи Чанубу Шарки,

 Истифода намудани мушкилихова мочарохо дар муносибатхои байнихамдигарии мамлакатхои исломи ва конфутсиягарои,

 Чонибдори намудани гуруххои тамаддунхои дигар, ки ба арзишхо ва манфиатхои тамаддуни Ғарби ру овардаанд.

Ёри расонидан ба институтхои байналхалкие, ки манфиатхо ва арзишхои Ғарбро тачассум менамоянд. Чалб намудани давлатхои минтакахои дигар бафаъолияти институтхои мазкур.

**102 Регионализм ва глобализм дар МБ**

Дар замони муосир дар тамоми системаи муносибатхои байналхалки дигаргунихои кулли ба миён омада истодаанд. Хусусияти нави назарраси онхо глобализатсия мебошад. Ин мафхум ба таври гуногун маънидод карда мешавад: мувофики нуктаи назари васеъ пахнгардида, ягон амалиёт (иктисоди, сиёси, хукуки, ичтимои, харби ва гайра), ягон чараён дар чамъият дар хаёти мо, чи гуна микёсе ки надошта бошад, ё ин ки баръакс чи гуна хусусие набошад, наметавонад аз нуктаи назари махдуд дида баромада шавад. Алокаманди ва таъсири тарафайни амалиётхо, зухурот ва чараёнхои алохида шиддат ёфта истодаанд, ки ин бахисобгири ва баходихии самараи баръакс, хама натичахоро чи дар сохахои наздик ва чи дур, дар сохахои бевосита алокаманд ва аз якдигар новобаста талаб менамояд. Муайяннамоии заминахо нихоят мушкил гардидаст: ин ё он вазъият дар сиёсат метавонад дар натичаи на факат омилхои сиёси, балки омилхои иктисоди, ичтимои, этники низ ба амал биёяд. Ва баръакс вазъияти муайяни иктисоди метавонад на танхо дар натичаи таъсири омилхои иктисоди ба амал биёяд.

Глобализатсия дар чунин маънои васеъ афзоиши назарраси фазои бевосита, доираи бавучудои, амалигардони, таъсирбахшии натичахои амалиётхои алохидаро дар сохахои гуногуни фаъолияти инсони мефахмонад. Барои масъалахои дидабаромадашаванда хочагии чахони, тамоми ситемаи муносибатхои байналхалки чунин фазоро ташкил медиханд. Дар назари аввал, амалиёти байналхалкии хукуки, ки вазъият ва холатхои иктисоди, сиёси ва ичтимоиро дахлдор мегардад, метавонад аз чунин нуктаи назар омили мухим ва халкунандаи инкишофи онхо бигардад. Дар баробари ин дар доираи муносибатхои байналхалки ин амалиёт ба дигар мамлакатхо хам таъсир мерасонад, ки наметавонад хангоми асоснокнамои, тайёркуни, амалигардони, баходихии натичахо ва окибатхо ба хисоб гирифта нашавад. Масалан, масъалаи муосир - дохилшавии мамлакатхои нав ба блоки харбии НАТО. Аз назари аввал ин масъала масъалаи чиддии харбию сиёси менамояд. Дар асл бошад масъалаи нихоят мухими иктисоди мебошад – азнавтаксимнамоии тичорати берунаи тачхизоти харби, тагйирёбии инвестицияхо ба истехсолоти харби, харочотхо ба таъминот ва тайёрнамоии хизматчиёни харби, тагйирот дар харочотхои харбии бучаи давлат ва гайра.

Ба суръатбахшии чараёни глобализатсия дар микёси чахони таъсири нихоят калонро инкишофи фарогирандаи системаи алока ва иттилоот, ташаккулёбии шароитхои сифатан нави муоширати чахони мерасонад.

Глобализатсия инчунин чунин доираи махсуси муносибатхои байналхалкиро, ба монанди робитахои хочагичахони, иктисодиёти чахони фаро мегирад. Ин чунин маъно дорад, ки амалиёти тичорати дар ин соха хох- нохох иктисодиёти дохили, истехсолот, демография, экология, муносибатхои ичтимои, хукук, сиёсат ва гайраро дахлдор мегардонад. Аз нуктаи назари муносибатхои байналхалкии иктисоди глобализатсия ин васеъшавии мутақобилаи иқтисодии байни мамлакатхои гуногун дар рохи барқарор кардани иқтисодиёти чахони мебошад, ки дар он хар як хочагии халқ аз дигаре вобаста мебошад. Ягон мамлакат пурра мустақил шуда наметавонад ва бояд махсулоти исчтехсолкардаи худро бо махсулоти дигар мамлакатхо иваз намояд. Тақвият ёфтани интегратсияи иқтисодиёти чахони худ аз худ чизи бад нест ва вай табиатан заминаро барои банақшагирии иқтисодиёти байналмиллали ба миён меоварад. Мархилахои барқароршавии тамаддуни инсони бо интихоби рохи асосии инкишофи экологи ё энергетики тавсиф медихад. Рохи аввал ягонаги бо табиат, давоми эволютсияи биологи, истифодаи иктидори аклони барои инкишофи хаматарафаи биосфера ва ноосфера, ташаккули фикри адолатпарвар мебошад.

МИНТАҚАГАРОӢ - сиёсатест, ки пеш аз ҳама ба ҳимояи манфиатҳо! минтақаи худ - ҳудуде, киумумияти географӣ, таърихӣ, иҷтимоию иқгисод1 ва маданӣ дорад, равона гардидааст ва кӯшишест ба мустақилияти Baceи ҳудуди маъмурй аз марказ. Минтақагароӣ дар шароити инкишофи бӯҳрон ва номутаносибии инкишофи ҷомеа авҷ мегирад ва нерӯҳои сиёсии гуногунро ба худ мекашад. Онҳо кӯшиш менамоянд, ки ҳар чӣ бештар аз марказ вобаста набошанд. Дар ҳолатҳои муайян, бахусус дар замони инкишофи бӯҳронии ҷомеа минтақагароӣ метавонад, манбаи асосии авҷ гирифтани ҷараёнҳои ҷудоихоҳӣ гардад. Яъне, эҳтимолияти дар заминаи минтақагароӣ ташаккул ёфтани равандҳои сепаратизм чандон дур нест.

МИНТАҚАГАРОИИ ДАВЛАТҲО - яке аз тамоюлҳои асосии инкишоф1 давлати муосир мебошад. Олам ба 7 минтақаи асосӣ ҷудо карда мешавад Ба андешаи М. Гренье «интегратсияи дохилӣ асоси онро ташкил медиҳад» Инчунин оламро ба Шимол ва Ҷануб ҷудо менамоянд. Ин маъниро бештар В. Брант асоснок карданӣ мешавад,

Минтақагароии давлатҳоро ибтидои федератсияи ҷаҳонӣ медонанд Интегратсияи Аврупои Ғарбӣ шакли беҳтари федератсияи ҷаҳонӣ дониста мешавад. Федератсияи ҷаҳониро шакли беҳтарини давлат ва ё ҳукумап ҷаҳонӣ медонанд. Олимон Я, Тинберген ва Д. Фишер пешниҳод менамоянд ки 150 давлати мутамаддини оламро дар 10-15 федератсияи минтақав! гирд овардан мумкин аст.

Ба инкишофи таълимот ва амалияи минтақагароии давлатҳо в; минтақаҳо раванди глобализатсияи сиёсат ва муносибатҳои сиёси1 давлатҳо таъсири фаъол мерасонанд.

**103 Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо**

Муносибатҳои дипломатӣ байни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо бо ифтитоҳи намояндагии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Иттиҳоди Аврупо (Брюссел) дар соли 2001 фаъол гардид.Дар навбати худ, Намояндагии Комиссияи Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Намояндагии Иттиҳоди Аврупо аз соли 2009) соли 2004 кушода шуд.

**Пояи қарордодиву ҳуқуқӣ.**Созишномаи шарикӣ ва ҳамкорӣ (СШҲ) байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷомеаҳои Аврупоӣ, ки соли 2004 ба имзо расида буд ва аз 1-уми январи соли 2010 ба қувваи амал даромад, муносибатҳоро байни Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо ба сатҳи сифатан нав баровард.

Мақсади Созишнома дар фароҳам овардани чорчӯба барои муколамаи сиёсӣ, фароҳам овардани асос барои ҳамкории қонунгузорӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ, шаҳрвандӣ, илмӣ, саноатӣ, технологӣ ва фарҳангӣ, инчунин мусоидат ба рушди савдо ва сармоягузорӣ, алахусус, дар соҳаи энергетика ва захираҳои обӣ, мусоидати Иттиҳоди Аврупо ба рушди иқтисодӣ ва тақвият ба саъю кӯшишҳои  Тоҷикистон дар пойдории демократия, рушди иқтисод ва инфрасохтори иҷтимоӣ ва таъмини гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ ифода мегардад.

**Ҳамкориҳои сиёсӣ.** Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамкорӣ бо Иттиҳоди Аврупо таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамояд. Ҳамкорӣ бо Иттиҳоди Аврупо авлавияти сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад.

Мутобиқи созишномаи СШҲ, ҷаласаҳои Шӯрои ҳамкорӣ дар сатҳи вазирони корҳои хориҷӣ, Кумитаи ҳамкорӣ ва Кумитаи парлумонии ҳамкорӣ мунтазам барпо мегарданд.

Дар сатҳи минтақавӣ равобити сиёсӣ бо Тоҷикистон дар чорчӯбаи [Стратегияи шарикии Иттиҳоди Аврупо оид ба Осиёи Марказӣ](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf), ки моҳи июни соли 2007 аз тарафи Шӯрои Аврупо қабул шудааст,  амалӣ мегардад.

Соли 2005 аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо қарор оид ба таъсис додани вазифаи намояндаи махсус оид ба масъалаҳои Осиёи Марказӣ қабул гардид, ки аз тавваҷҷуҳи баланди Иттиҳоди Аврупо ба минтақа гувоҳӣ медиҳад.

Стратегияи Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ (2007-2013) равобити дутарафаро дар ҳамаи соҳаҳои ҳамкорӣ вусъат медиҳад. Тавассути гузаронидани вохӯриҳои мунтазами вазирони корҳои хориҷии Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ, Стратегия муколамаи сиёсиро тақвият дода, инчунин шоҳиди ҷорӣ шудани муколамаи таркибӣ оид ба масоили ҳуқуқи инсон гардида, ба иқдомоти Иттиҳоди Аврупо дар соҳаҳои маориф, волоияти қонун, ҳифзи муҳити зист ва захираҳои об оғоз бахшид. Стратегия аз ин зиёда ба вусъатёбии ҳамкориҳо дар соҳаи нерӯ ва нақлиёт, таҳдид ва душвориҳои умум (аз ҷумла, идораи сарҳад  ва мубориза алайҳи қочоқи маводи мухаддир), инчунин равобит дар соҳаҳои савдо ва иқтисодиёт кӯмак намуд. Амалӣ гардонидани Стратегия тавассути зиёд шудани ҳаҷми кӯмаки молиявии Иттиҳоди Аврупо дастгирӣ карда мешавад. Бояд қайд намуд, ки Стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ (2014-2020) дар сатҳи коркард қарор дорад.

**Табодули сафарҳо.** Ду маротиба сафарҳои расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба қароргоҳи Иттиҳоди Аврупо дар шаҳри Брюссел баргузор гашт. Дар доираи аввалин сафар, ки 9-11 феврали 2009 баргузор гашт, Созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки сармоягузории Аврупо оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид.

Дар чорчӯбаи сафари расмии навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Брюссел, ки 9-12 апрели соли 2013барпо гардид, ду санад ба имзо расид: 1. Ёддошти ҳусни тафоҳум оид ба густариши ҳамкорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки сармоягузории Аврупо; 2. Ёддошти ҳусни тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустии давлатӣ ва хусусӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи тандурустии Шоҳигарии Белгия.

29 ноябри соли 2012 намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо оид ба корҳои хориҷӣ ва сиёсати амниятӣ, ноиби Президенти Комиссияи Аврупо хонум Кэтрин Эштон дар ҳошияи барномаи сафарҳояш ба Осиёи Марказӣ, аз Тоҷикистон боздид ба амал овард. Зимни сафари кӯтоҳмуддат, мулоқоти судманду пурмуҳтавои хонум Кэтрин Эштон бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид.

**Ҳамкориҳои иқтисодӣ-тиҷоратӣ.** Дар 10 моҳи соли 2015 ҳаҷми мубодилаи мол байни Тоҷикистон ва кишварҳои Иттиҳоди Аврупо 445,669.4 доллари ИМА-ро ташкил кард, ки аз он 212,123.0 миллион доллари ИМА ба содирот ва 233,546.4 доллар ба воридот рост омад

**Ҳамкориҳои фарҳангӣ.** Намояндагии Иттиҳоди Аврупо хамасола «Ҳафтаи Аврупо» дар Тоҷикистонро барпо менамояд. Ҳамзамон Сафорати Тоҷикистон дар Белгия иди «Наврӯз»-ро дар шаҳри Брюссел қайд мегирад.

**Ҳамкориҳои байналмилалӣ.** Аз аввали амалиёти зиддитеррористӣ дар Афғонистон байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои аъзои Иттиҳоди Аврупо ҳамкорӣ дар дастгирӣ намудани қушунҳои коалитсионии байналмилалӣ дар Афғонистон ва пешниҳод намудани инфрасохтори Тоҷикистон ба афсарони ин кишварҳо ба роҳ монда шудааст, ки боиси гувоҳии мавқеи ягона доштани ҷонибҳо дар мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ, экстремизм ва қочоқи ғайриқонунии маводи мухаддир мебошад. Ҷонибҳо ҳамзамон дар доираи Созмони Умумиҷаҳоинии Савдо ҳамкорӣ менамоянд.

**104 Стратегия ва полистратегия дар муносибатҳои байналмилалии муосир.**

Мувофикатнамоии байни хадаф ва воситахоро стратегия меноманд. Мутахассисони сохаи мазкур кайд мекунанд, ки хусус. дилхох стратегия чунин муайян карда мешавад:

1. Таъсиррасонии назаррас ба касе ва ё чизе;
2. Восита ва тарзхои дурнамои таъсир;

Дар маънои васеъ стратегия ин хати рафтори дуру дароз мебошад, ки илмро бо санъат дар баррасии максадхои ояндаи наздик алокаманд мекунад. Дар замони муосир категорияи стратегия хосияти нисбатан хос ба худ касб кардааст, ба мисли стратегияи иктисоди, сиёси, стратегияи рушди сохибкори, фаъолияти бонки ва г. Вале дар хама холатхо стратегия хамчун илм ва санъат мувофикгардонии максадхо бо воситахои мавчудбуда фахмида мешавад.

**105 Ахлоқ ва меъёрҳои ахлоқӣ дар муносибатҳои байналмилалии муосир.**

Тахти мафхуми ***ахлок*** дар сиёсати чахони бахогузории ин ё он амалхоро дар сахнаи б-ки аз нуктаи назари он, ки оё ин хуб аст ё бад, дуруст аст ё нодуруст, ахлоки ё гайриахлоки аст, фахмида мешавад. Худи мафхуми «Ахлок» аз калимаи лотинии ***mores***  гирифта шуда, маънояш истифодаи чизе дар асоси умумкабулшуда – арзишхо ва анъанахои умуми мебошад. *М.Р.****Амстуц*** дар МБ ва сиёсати чахони ***се анъана***хои асосии ахлокиро чудо мекунад: 1 – скептисизм дар радифи ахлок (ахлоки масъулият), 2 – космополитизм (ахлоки водоркуни), 3 – коммунитаризм.

**106 Конфронси Потсдам ва ташаккули низоми нави муносибатҳои дипломатӣ.**

Хар кадом аз 3 кишвар-СССР, ИМА,ва Англя ки дар торумор намудани Германияи Гитлери накши худро дошта буданд,назари худро нисбати танзими сулхомези баъди чанги доштан.СССР умед ба тавсеъаи кобали мухофизаи ИШ дар Европа дошт ИМА мехост мавчудияти худро дар Европа махдуд созад ва нуфузи худро дар дигар минтакахои дунё васеъ намояд,Англя мехост тавозунро дар Европа нигох дорад, Дар мохи июни соли 1945 изхороти СССР,ИМА,Англя ва Франсия интишор ёфт. 17 июн то 2 августи соли 1945 дар вакти интихоботи парламенти дар Англя ин конф гузаронида шуд. Хайат намоядагонро аз ИШ Сталин аз ИМА Трумен ва аз Англя Черчил муовини у Этли рохбари менамуданд.Дар натича К. Этли сарвазир интихоб гардид ва аз 28 июль ба Потсдам хамчун рохбари намояндагони Англя бар гашт. Дар Потсдам давлатхои голиб дар бораи решакан намудани милитаризми Германи ба мувофика расиданд. Барои муайян намудани чинояти мушахаси шахсоне,ки чанги 2-юми чахониро барангехтаанд давлатхои иттиход СССР,ИМА, Англя ва Франсия трибунали низоми байналмилалиро ташкил намуданд,ки кори он 20 ноябри соли 1945 огоз ёфт ва 1 октябри соли 1946 дар Нюренберг ба охир расид. Ба карори трибанали Нюренбарг ба 12 нафар чинояткорони асосии чанг (Геренг,Рибентроп,Кейтель,Калтенбрунер,Розенбарг,Франк,Фрик ва дигар чинояткорон ба хукми катл Гесс,Функ ва Редер хукми зиндони якумра) муттахидин карор намудан ,ки кисми ахолии немис аз Полша Чехосовакия ва Венгря ба Германия кучонида шаванд. Хамчунин масъалаи бастани шартномаи сулх бо Италия, Финляндия,Руминия Булгория ва Венгрия хал гарддид. Дар Потсдам байни маттахидин дар мавриди як катор масъалахо аз чумла дар бораи вазъият дар кишвархои Европаи маркази ва Европаи чанубу шарки дар бораи тереторияхои собики Германия ки ба Полша гузаштанд ва гайра ихтилофот вучуд доштанд. Карор дар конф-ия Потсдам кабул гадида барои танзими сулхомези баъди чанги чи дар Европа ва чи дар тамоми дунё ахмияти калон дошт агарчи ИМА, Англя ва Франсия ба тадрич аз самт ба созиш расида канора нишини менамуданд.

**107 Низоъҳои иттилоотӣ дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

Андак пеш ҳаёти инсонӣ ба навъи нави низоъ мувоҷеҳ шуд, ки аз ҳама хатарноктарин ва кам масрафтарин ба ҳисоб меравад. Ба ин навъи низоъ “ҷангҳои иттилоотӣ” ном гузоштаанд.

Ҷангҳои иттилоотӣ-навъи силоҳи пурзур мебошад, ки он набояд ба дасти бегонагон дода шавад. Як гуруҳи одамонро зидди гуруҳи дигар ташкил кардан хеле боарзиш мебошад, ва имруз аз ин имконият бисёриҳо, ки дорои қудратанд истифода менамоянд. Мисоли возеҳи он ҳамлаи Грузия ба Осетияи Ҷанубӣ мебошад, ки мутаассифона бо роҳи мусолиматомез ҳал нашуд. Аз ҳаминҷо ҷангҳои иттилоотӣ оғоз шуд.

Ҳарчанд вожаи ҷанги иттилоотӣ дар охири садаи 20 ҷанги сардро иваз намуд, вале ҷангҳои иттилоотии имруза аз майдони ҳарбу зарб таъсири шадидтар доранд. Зеро агар қаблан ҷангҳо журналистикаро зери таъсири худ қарор медодан, акнун журналистика ба қисми сеюми ҳамин гуна ҷангҳо табдил ёфтааст. Ҷомеаи ҷаҳонӣ аз руи баҳои рузноманигорон ва воқеаву руйдодҳои олам менигаранд ва онро қабул мекунанд. Баъзан воқеият як тараф гузошта мешавад ва шеваи баҳогузорӣ тибқи ҷадвали бологузории манфиатҳо сурат мегирад. Бо дарназардошти мавҷудияти чунин омилҳои таҳмилӣ, ки ҷаҳонро зери таъсири фишанги гарони худ мекашад, имруз дар Тоҷикистон бояд хадамоти махсусе таъсис дода шавад, ки сараввал тамоюлот ва равандҳои иттилоотии ҷаҳонро омухта, вобаста ба самти ҳаракати онҳо чораҳои муассирро роҳандозӣ созад.

**108 Муносибатҳои байналмилалӣ баъди Љанги дуюми љаҳон. Доктринаи Трумэн. Барномаи Маршалл.**

**Тав**ре,ки аз нашри санадхо дарохири асри 20 маълум гардид Черчил огози амалиётхои харбиро бар зиди ИШ пас аз чанги дуюми чахон ба накша гирифт ва хануз 22-юми майи соли 1945 оиди мутахидаи ба накшагирии низоми хайати хукумати Британияи кабир амалиёти фаври ба охир расонид. 1 марти соли 1946 Черчил дар хуэури президенти ИМА дар Фултон баёният дода ИШ-ро ба аслихаи атоми тахдид намуд ва ба таври ошкоро даъват ба тадбики сиёсати чиди нисбат ба ИШ намуд.Ин баёния каблан бо сарвазири хукумати Лейбористии Этли ба муофика расонида шуд.ИМА муттахидини худро дар кивархое,ки ба сабаби заифии иктисодии мавкеашро нигох дошта наметавонистан иваз намуд вакте,ки Англя дигар наметавонист ба Туркия аз назари моли ёри расонад ва мачбур гардид кушунхояшро аз Юнон барорад. Америка фавран чорахоро барои мустахкам намудани мавкеи низоми стратеги ва иктисоди хеш дар ин минтака андешид.**Доктринаи Трумен** 12 марти соли 1947 презденти Трумен ба конгресс мурочиат намуд, ки 400 млн доллар барои ёри ба юнон ва Туркия чудо намояд.Аммо дар баёния гуфта мешуд, ки ИМА дар ин минтака мавкеи Англияро мебозад.хануз дар нию йорк ба муносибати рузи флоти низоми бахри трумен изхор дошта буд,ки ба мавчудияти бомбаи атоми нигох накарда бакудрадтарин давлатхо дар руи замин вучуд доранд Конгрес пулро барои ин амали сиёси тахсис дод., к ибо номи дактринаи трумен маъруф аст.Ин тарзи ёрии аз джониби сиёсатмадорони джахон бо норохатии муаяне пазируфта шуд хатто байни арбобони сиёси чахони гарб нисбат ба сиёсати ИМА изхори нигарони вучуд дошт.Чунин муносибат хукумати ИМА-ро водор сохт,дар оянда дактринаи труменро тадбик намояд ва батарзи дигари тадбики сиёсати худ гузарад. **Плани Маршал** 05-июни соли 1947 котиби давлатии ИМА собик раиси ситоди кувахои хушки гарди ИМА Ч.Марщал дар донишгохи Горвард баёният дода барномаи ёри иктисоди ба кишвархои Эвропаро эълон дошт.Ин баронома ба номи барномаи Марщал маъруф аст ва он аз максадхое пайрави менамуд,ки накшаи Трумен пайрави дошт. Аммо на рохи низоми балки аз рохи иктисоди ин накша бояд мавкеи ИМА ва низоми сармоядориро ба кули дар тамом Европа мустахкам намояд.Мохи июли соли 1947 ин накшаро вазири корхои хоричаи ИМА Франсия Англия ва ИШ дар Париж мухокима намуданд. Илова ба максадхои сиёсати хоричи накшаи Маршал барои ИМА чихати хали проблемахои иктисоди дохили низ лозим буд.ИШ ин накшаро рад намуд зеро ба назари хукмати шурави дар сурати кабули он кишвархои Европаи шарки аз имконоти равона гардиданд.Дар рохи аз нав созии ичтимои махрум мешуданд. Дар айни замон накшаи маршал ба андозаи кобили мулоиза ба дойрахои хукумрон барои пирузи бар харакатхои инкилоби ру ба афзоиш ба хусус дар Франсия ва Италия ёрии расонид

**109 Масоили экологӣ дар муносибатҳои байналхалқии муосир.**

Соли 1972 бо ташаббуси СММ аввалин конфронси б-ки оид ба хифзи мухити зист баргузор гашт, ки дар он барномаи «хифзи мухити зист» кабул гардид, ки хамчун як омили мухим барои хамкории давлатхо дар ин соха мусоидат кард. Аз сабабе, ки дар чахон шахрхои бузург бо корхонахои худ ба атмосфера газхои зиёдро ихроч мекунанд, дар руи замин холати гармхонаги ва буги, инчунин гармшавии глобали ба назар мерасад, ки ин кишвархоро барои хамкори чалб менамояд то ки барои бартараф намудани ин холатхо чорахо андешанд.

Масъалаи дигаре, ки давлатхоро ба хамкори даъват менамояд, ин масъалаи партовхои хастаи ва натичаи онхо мебошад, ки ин масъала дар доираи баррасии як давлат набуда, балки таваччухи тамоми чомеаи башарро ба худ чалб кардааст. Масалан: холатхое, ки дар солхои баъд аз Чанги 2-юми Чахон рух доданд (садамаи Челябинск 1957, садамаи Пенсилвания 1976, садамаи Брохпал 1984, садамаи Чернобыл 1986). Конфронси б-ки, ки соли 1988 дар Торонто баргузор гашт, ин масъалахоро барраси намуда буд.

**110 Масоили иқтисодӣ дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

Проблемаи некўаҳволӣ бо проблемаи қашшоқӣ, ки боиси ташвиши умумии тамоми одамон мешавад, баробар аст. Дар даҳсолаҳои баъдиљангӣ ҳалли проблемаи анъанавии таъмини ѓизоии қисми зиёди сокинони курраи замин ба тамаддун муяссар нагардид. Ин проблема танҳо барои 10 кишвари саноатии љаҳон муҳим буду халос. Ҳарчанд дар солҳои баъди љанг талабот ба ѓизо дар тамоми минтақаҳо ба таври умум меафзояд, вале он дар қитъаҳо ва давлатҳои алоҳида ба таври нобаробар тақсим шудааст. Бар зимни ин болоравии истехсолот қариб ба болоравии дахлдори шумораи аҳолӣ баробар меояд.

Дар 40 соли охир љамъоварии маҳсулоти ѓалла 2 баробар зиёд шудаасту аҳолии замин бошад 1,8 баробар.

Дар даҳсолаҳои баъдиљангӣ минтақаҳои љуѓрофие, ки аз нуқтаи назари сатҳи таъмини ѓизо дорои хусусиятҳои муайян мебошанд, аниқ карда шудаанд. Инҳо аз як љиҳат минтақаҳои саноатии љаҳони сармоядорӣ мебошанд, ки Аврупои Шарқӣ ва Шимолӣ, Амрикои Шимолӣ ва Љопон- минтақаҳое, ки на ба норасоии ѓизои баландсифат, балки ба фаровонии он рў ба рў шудаанд, фаро мегиранд.

Аз љиҳати дуюм, минтақаҳои Љануби Аврупо ва Осиёи Пеш, аз љумла Юнон, Португалия, Туркия, инчунин қисми зиёди кишварҳои Амрикои Лотинӣ, кишварҳои Маѓриб мебошанд, ки дар онҳо таъмини ѓизо аз нуқтаи назари Созмони умумиљаҳонии нигаҳдории тандурустии СММ дар сатҳи наздик ба меъёр аст.

Сеюм, кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва собиқ Иттиҳоди Љумҳуриҳои Шўравии Сотсиалистӣ, ҳамчунин Ҳиндустон, Миср, Индонезия мебошанд, ки сатҳи таъмини ѓизо дар онҳо аз рўи стандартҳои Созмони умумиљаҳонии нигоҳдории тандурустии СММ дар сатҳи «имконпазир» қарор дорад.

Чорум, кишварҳои рў ба инкишоф мебошанд, ки аҳолии қисми зиёди онҳо душвориҳои бўҳрони ѓизоро аз сар мегузаронад.

Мувофиқи маълумоти Созмони озуқа ва кишоварзии СММ шумораи умумии одамоне, ки аз гуруснагии сахт азият мекашиданд, дар аввали солҳои 70-ум 400 миллион нафарро ташкил медод, соли 1980 он ба 500 миллион нафар наздик шуд, дар солҳои 1984 – 1985 бошад, вобаста ба вазъи бўҳрони ѓизоӣ дар Африқо он тақрибан аз 600 то 700 нафарро ташкил медод.

Барои он ки хусусияти гуруснагӣ ҳамчун зуҳуроти љамъиятӣ фаҳмо гардад, ба назар гирифтан муҳим аст, ки он дар ду шакли гуногун зуҳур мекунад: Шаклҳои «пўшида» (давомнок, хроникӣ) ва кушода (возеҳ) – дар намуди якбора ављ гирифтани гуруснагии зиёд бар асари беҳосилӣ ё пурра нобуд шудани ҳосил бо сабаби офатҳои табиӣ ё низоъҳои ҳарбӣ. Намуди якум – гуруснагии давомнок ё хроникӣ камбаѓалӣ ё бемаҳсулии хок ва мувофиқан хеле паст будани иқтидори харидории анбўҳи мардум мебошад, ки он дар шакли худ ҳамчун бўҳрони «ноаён» зуҳур мекунад, ки ҳамеша боиси љисман аз байн рафтани садҳо миллион одамон дар қатори наслҳои ҳамдигарро ивазкунанда мебошад.

Пародоксалӣ ба назар мерасад, ки аз гуруснагӣ ё бехўрокӣ худи истеҳсолкунандагони ѓизо – деҳқонони безамин ё камзамин, иљоракорон ва кормандони соҳаи кишоварзӣ зарар мебинанд.

Гуруснагии хроникӣ ё давомнок ба мардуми кишварҳои озодшаванда хисороти бебозгашт меорад, умри одамро кўтоҳ мекунад ва боиси баланд шудани сатҳи фавт мегардад. Вобаста аз зиёд будани ҳосили љамъшуда ва вазъи хазинаи ѓизои миллӣ сарчашмаҳои иљтимоии ин қашоқӣ ба таври хеле возеҳ ва мунтазам омўхта мешавад.

Азбаски қисми зиёди ахолии кишварҳои рў ба инкишоф ба кишоварзӣ машѓул аст, проблемаи асосӣ дар ин кишварҳо камзаминии қисми зиёди заҳматкашони хољагии қишлоқ мебошад.

**111 Муносибатҳои байналмилалӣ баъди Љанги дуюми љаҳон.**

**Тав**ре,ки аз нашри санадхо дарохири асри 20 маълум гардид Черчил огози амалиётхои харбиро бар зиди ИШ пас аз чанги дуюми чахон ба накша гирифт ва хануз 22-юми майи соли 1945 сиоди мутахидаи ба накшагирии низоми хайати хукумати Британияи кабир амалиёти фаври ба охир расонид. 1 марти соли 1946 Черчил дар хуэури президенти ИМА дар Фултон баёният дода ИШ-ро ба аслихаи атоми тахдид намуд ва ба таври ошкоро даъват ба тадбики сиёсати чиди нисбат ба ИШ намуд.Ин баёния каблан бо сарвазири хукумати Лейбористии Этли ба муофика расонида шуд.ИМА муттахидини худро дар кивархое,ки ба сабаби заифии иктисодии мавкеашро нигох дошта наметавонистан иваз намуд вакте,ки Англя дигар наметавонист ба Туркия аз назари моли ёри расонад ва мачбур гардид кушунхояшро аз Юнон барорад. Америка фавран чорахоро барои мустахкам намудани мавкеи низоми стратеги ва иктисоди хеш дар ин минтака андешид.**Доктринаи Трумен** 12 марти соли 1947 презденти Трумен ба конгресс мурочиат намуд, ки 400 млн доллар барои ёри ба юнон ва Туркия чудо намояд.Аммо дар баёния гуфта мешуд, ки ИМА дар ин минтака мавкеи Англияро мебозад.хануз дар нию йорк ба муносибати рузи флоти низоми бахри трумен изхор дошта буд,ки ба мавчудияти бомбаи атоми нигох накарда бакудрадтарин давлатхо дар руи замин вучуд дорандКонгрес пулро барои ин амали сиёси тахсис дод., к ибо номи дактринаи трумен маъруф аст.Ин тарзи ёрии аз джониби сиёсатмадорони джахон бо норохатии муаяне пазируфта шуд хатто байни арбобони сиёси чахони гарб нисбат ба сиёсати ИМА изхори нигарони вучуд дошт.Чунин муносибат хукумати ИМА-ро водор сохт,дар оянда дактринаи труменро тадбик намояд ва батарзи дигари тадбики сиёсати худ гузарад. **Плани Маршал** 05-июни соли 19-47 котиби давлатии ИМА собик раиси ситоди кувахои хушки гарди ИМА Ч.Марщал дар донишгохи Горлард баёният дода барномаи ёри иктисоди ба кишвархои Эвропаро эълон дошт.Ин баронома ба номи барномаи Марщал маъруф аст ва он аз максадхое пайрави менамуд,ки накшаи Трумен пайрави дошт. Аммо на рохи низоми балки аз рохи иктисоди ин накша юояд мавкеи ИМА ва низоми сармоядориро ба кули дар тамом Европа мустахкам намояд.Мохи июли соли 1947 ин накшаро вазири корхои хоричаи ИМА Франсия Англия ва ИШ дар Париж мухокима намуданд. Илова ба максадхои сиёсати хоричи накшаи Маршал барои ИМА чихати хали проблемахои иктисоди дохили низ лозим буд.ИШ ин накшаро рад намуд зеро ба назари хукмати шурави дар сурати кабули он кишвархои Европаи шарки аз имконоти равона гардиданд.Дар рохи аз нав созии ичтимои махрум мешуданд. Дар айни замон накшаи маршал ба андозаи кобили мулоиза ба дойрахои хукумрон барои пирузи бар харакатхои инкилоби ру ба афзоиш ба хусус дар Франсия ва Италия ёрии расонид.

**112 «Љанги сард»: замина, моҳият, хислат.**

Љанги сард дар нимаи дуюми асри 20 байни ду давлати абаркудрат СССР ва ИМА оѓоз шуда буд. Чанги Сард ифодакунандаи муборизаи сахт байни ду низом дар арсаи чахони буд. Чанги Сард баъди хатми ЉДЉ байни ду низом бо мақсади пешгирии пахншавии нуфузи низоми сотсиалисти дар чахон огоз шуда буд. Тезутундшавии он ба хусус дар охири солхои 40-ум ва солхои 60-ум сурат гирифта буд. Чанг барои огози он баёнияи маъруфи У.Черчил бахори соли 1946 дар Фултон садо дода буд. Накши асосиро дар пйдоиши он карори макомоти ИМА ва Англия дар бораи иттило надодан ба ИШ оиди сохтани аслихаи атоми бози кард. Метавон ба ин саъю талоши Чичерин барои кушодани фронти дуюм на дар Фаронса балки дар Балкан ва пешрави на аз Гарб ба Шарк балки аз Чануб ба Шимол барои пешгирии армияи сурх дар таърихнависии ИШ маълум мешумурд, ки Чанги Сардро ИМА ва мутахидини онхо огоз намудаанд. СССР мачбур шуд чорахои чавоби андешад. Дар сарогози чанги сард доктринаи сиёсати хоричии ИМА, ки боо номи «Консепсияи бозори» маълум аст. Консепсияи бозори муаллифаш дипломат Ч. Кенан буд, ки ин консепсия барои заиф кардани ИШ дар назар буд. Дар маљрои љанги сард давлатхои гарби чунин амалхои сиёсати хоичиро монанди таксими Германия ба ду давлат ташкили низоми Гарби ба имзои паймони Атлантикаи Шимоли ки дар бораи он каблан зикр гардида буд анчом дод.

**113 Бартари ва норасоиҳои низомҳои байналмилалии яқутба дуқутба ва бисёрқутба**

Масъалаи қутбнокии низоми нави Б дар солҳои 90-ум шадидан аз ҷониби сиёсатмадорон ва таҳлилгарон мавриди муҳокима қарор гирифт. Аммо тавре ки Бузан ва Литл андеша доранд ин масъала бештар таваҷҷуҳи воқеъгароёни нав ба худ ҷалб кард. Дар ҳоле, ки либералҳои нав аслан дар атрофи масъалаҳои ҷаҳонишавӣ ва пешрафти иқтисодиёт мулоҳиза меронданд. Ҳамзамон масъалаи дигаре, ки таваҷҷуҳи донишмандонро ба худ мекашид ба суботи МБ дахл дошт. Ҷаҳони имруза то кадом андоза собит аст ва кадом сохтор бештар собит ва устувор аст? Кадом низом ва сохторро боисти созмон ва минбаъда такмил дод ва монанди инҳо. Дар оғози солҳои 90 айёми ҷанг дар халиҷи Форс раиси ҳамонвақтаи ИМА Ҷорҷ Буши калони изҳор дошт, ки ба иллати пош хурдани ИШ як қутби муқобил аз байн рафт. Ин идея дар ҳол аз ҷониби донишмандон дастгири ёфт. Зб. Бжезинский дар асараш “таҳтаи бузурги шоҳмот. Ҳокимият ва императивҳои стратегии ИМА” навишта буд, ки “бар асари пошхурии рақиби асосӣ ИМА дар вазъи нодире қарор гирифтанд. Онҳо ба ягона кишвари абарқудрати дунё табдил ёфтанд.” Бар илова давом медиҳад ӯ ҳатто дар ҳоле, ки ҳокимияти ИМА ру ба коҳиш мениҳад дар гумон аст, ки ягон кишвари дигар ба қудрати имрузаи ИМА баробар шавад”. Якқутбӣ ҳамзамон ба адами хатарноки ҷиддӣ ба ИМА аз ҷониби кишварҳои дигар алоқаманд дониста мешуд. Аз ҷумла донишманди АМрикои Кеннет Уолтс дар асараш ишораҳои бисёрқутбӣ”, ки соли 2000 нашр шудааст ба ин факт ишора кардааст. Ёдовар мешавем ки асари мазкур чанде пештар аз ҷониби бозингари дигари Б-созмони террористӣ пеш нашр шудааст.

Ҳамзамон идеяи ҷаҳони якқутбӣ, ба вижа бо пешвогии ИМА баъди анҷонми ҷанги сард ҳам дар дохили ИМА ва ҳам берун аз он таҳти танқид қарор гирифт. Худи идеяи якқутби таҳти танқид қарор гирифта, ба ивази он тарҳи низоми бисёрқутӣ пешниҳод мешуд, ки ба ташкили маркази қудрат аз ҷониби кишварҳои соҳибқудрат (Консерти Урупо) асос меёфт. Ба ин нусха Генри Киссенҷер ишора кардааст, ки низоми Б , ки муддати дуру дароз дар сулҳ ва беранҷ давом ёфтааст, низомест, ки баъди конгреси Вена шакл гирифтааст. Идеяи ҷаҳони бисёрқутбӣ дар солҳои 90 аз ҷониби донишмандони рус дастгирии бештаре ёфт. Ҳамзамон нуқтаи назари дигаре ҳам пайдо шуд, ки аз тарафи донишманди рус Богатуров соли 1993 пешниҳод шуда буд. У дар мақолааш бо номи “буҳрони идораи низоми ҷаҳонӣ” навиштааст: “Бо вуҷуди хеле диққатҷалбкунанда будани идеяи бунёди суроби ҷаҳони бисёрқутбӣ таърихи дуасраи низоми нави ҷаҳонӣ аз замони Қарорҳои Венагии 1815 сар карда шаҳодати он аст, ки тавозуни бисёрқутбӣ ногузир ба ҷангҳои ҷаҳонӣ оварда расондааст. Ҷомеаи ҷаҳонӣ имкон дошт, ки онро дар солҳои 1914-1918 дарк намояд.

**114 Нақш ва мақоми ҳуқуби байналхалқӣ дар ҷаҳони муосир**

Ҳуқуқи байналхалқӣ ҳамчун низоми мустақили ҳуқуқ аз маxмӯи меъёр ва принсипҳое иборат мебошад, ки муносибатҳои байналхалқии байни субъектҳои ҳуқуқи байналхалқиро танзим мекунанд. Ҳуқуқи байналхалқӣ ҳамчун низоми мустақили ҳуқуқ дорои хусусиятҳои хос мебошад: 1. Тарзи хоси ташкили меъёрҳои ҳуқуқиро пешбинӣ мекунад. 2. Сарчашмаҳои ҳуқуқии хоси хешро дорад. 3.Доираи танзими предмети хеш мебошад. 4. Дорои субъектҳои хоси хеш аст. Дар ҳуқуқи байналхалқӣ шахси воқеию ҳуқуқӣ ба ҳайси субъект пазируфта намешаванд. Субъекти ҳуқуқи байналхалқӣ давлат, ташкилотҳои байналхалқии байниҳукуматӣ, халқу миллатҳои озодиҳоҳ ва шаҳрҳои давлатмонанд баромад мекунанд. 5. Бо тарзи таъмини иxроиши меъёр; мақсадҳои ҳуқуқи байналхалқӣ ин: Ҳифзи сулҳ ва амнияти байналхалқӣ; Даст ёфтан ба ҳамкории байналхалқӣ барои ҳалли масъалаҳои байналхалқии дорои хусусиятҳои иқтисодӣ, иҶТимоӣ, фарҳангӣ ё инсонӣ ва пешбариву нигаҳдории эҳтиром ба ҳуқуқи башар ва ҳамагуна озодиҳои бунёдӣ бе тафовути нажодӣ, xинсӣ, забонӣ ё динӣ;

Функсияи ҳуқуқи байналхалқӣ ин самтҳои асосии таъсиррасонии ҳуқуқи байналхалқӣ дар муносибатҳои байналхалқие, ки предмети ҳуқуқи байналхалқӣ танзим менамояд мебошад;

Предмети ҳуқуқи байналхалқӣ муносибатҳои истисноии байниҳокимиятӣ мебошад, ки доираи танзимаш дар чунин муносибатҳо ифода меёбад: муносибати байни давлатҳо; муносибати байни давлату ташкилотҳои байналхалқии байниҳукуматӣ; муносибати байни ташкилотҳои байналхалқии байниҳукуматӣ; муносибати байни халқу миллатҳои озодиҳоҳро бо дигар объектҳои ҳуқуқи байналхалқӣ; муносибати байни шаҳрҳои давлатмонандро бо дигар субъектҳои ҳуқуқи байналхалқӣ;

Ҳуқуқи байналхалқӣ дар ҳар як формацияи ҷамъиятию иқтисодӣ хусусият ва ҷиҳатҳои фарқкунандаи худро доро мебошад. Ёдгориҳои моддию фарҳангие, ки ин қатор давлатҳои Шарқи Қадим ёфт шудаанд, гувоҳи пайдоиши ҳуқуқи байналхалқӣ аз сохти ғуломдорӣ буда ва низ ифодакунандаи иродаи синфи ҳукумронро ва ҳифзкунандаи манфиатҳои онҳо буд. Пас ҳуқуқи байналхалқӣ дар ин сохти ҷамъиятӣ дорои хусусияти синфӣ буд. Аз тарафи дигар ҳуқуқи байналхалқӣ дар он давра хусусияти минтақавӣ низ дошт. Бозёфтҳои ёдгориҳои Хитои Қадим, Ҳиндустон, бобулистон, Эрон, давлатҳои Африка, Юнон ва Рим аз мавҷудияти меъёрҳои ҳуқуқи сафирӣ, шартномавӣ, тартиби бурдани ҷанг шаҳодат медиҳад. Дар  сохти ғуломдорӣ аввалин бор тартиби бастани шартномаҳои байналхалқӣ ба вуҷуд омада, принципи назорат аз болои иҷроиши он ҷорӣ гашт, ки он заминаҳои асосии пайдоиши яке аз принципҳои асосии ҳуқуқи байналхалқӣ, принципҳои бовиҷдонона иҷро намудани ўҳдадориҳои байналхалқӣ гардид. Бо назардошти тараққиёти ҷамъият ва донишҳои ҳуқуқии ҷомеа ҳуқуқи байналхалқӣ низ инкишоф меёфт.Қоидаҳои нав ба вуҷуд меомаданд. Масалан, пеш аз оғози ҷанг давлати ҷангкунанда ҳатман ба душмани худ оиди ҷанг намуданаш огоҳ менамуд ва баъди ҷанг ҳатман шартномаи сулҳ мебаст, ки назорат аз болои он ҳатмӣ буд. Ҳуқуқи байналхалқӣ дар сохти феодалӣ нисбат ба сохти ғуломдорӣ ҷиҳатҳои прогрессивӣ дошт, зеро он дар заминҳои ҳуқуқи байналхалқии сохти ғуломдорӣ ба вуҷуд омада буд.

**115 Сулҳи Версал ва љанбаҳои асосии он.**

Конференсияи Сулҳи**Версал** пас аз қабули Ойиномаи Лигаи Миллатҳо ба муҳокимаи шартҳои сулҳ бо Германия гузашт. Англя, Франсия ва ИМА ва дигар иштирокчиёни ҷанги зидди Гемания намехостанд, ки Германия аз ҷиҳати иқтисоди ва тиҷорат тарақи ёбад. Намояндагони Фаронса ба хусус Клемансо иброз намуданд, ки Германия бояд товони ҷангро ба маблағи 800 миллиард марки тиллои бипардозад. Ва маблаги умуми (репаратсия) товони чанг барои ИМА Англя ва Фаронса 1,5 триллион марки тиллоиро ташкил медод.

Масъалаи баҳсталаби ин конфронс ин муаян намудани сарҳадҳо ва бенизгардонидани баъзе минтақаҳои забт шуда буд.

Фаронса бағйр аз пас гардонидани Элзас ва Лотарингия даъвои соҳили чапи дарёи Рейн ва ғайринизоми гардонидани 50 – км тарафи рости ҳамин дарёро дошт. Ва мувофики шартномаи нозоми Германия ҳукуи аз 100 ҳаз сарбози хушкигард зиёд намудани онро надошт.Аммо Англя ва ИМА мукобили баъзе пешниҳодҳои Фаронса баромаданд. Инчунин Вудро Вилсон изҳор намуд, ки барои Германия «армияе боки гузошта шавад, ки то тавонад таҳдидоти дохили ва болшевизмро назорат намояд»

Ҳаминтариқ матни шартнома барои бараси пешниҳод гардид. Немисҳо нисбати баъзе нуктаҳои шартнома аз чумла , супоридани товони чанг, пасгардонидани Пазнам ба Полша – ро кабул намуда нисбати минтакаҳои Элзас ва Лотарингия ки ба Фаронса пас гардонида мешуд ба шарте, ки дар ин шаҳрҳо райпурси гузаронида шавад. Пас аз баҳсҳои зиёд 28.06.1919 Маҷлиси Миллии Германия бо аксарияти овоз шартномаи сулҳро дар зали Версал ба имзо расонид.

Мутобики шартномаи сулҳи Версал, ки аз 440 модда иборат буд Германия вазифадор гардид, ки Элзас ва Лотарингияро ба Фаронса пас гардонад.ноҳияҳои Эйпен, Малмеди ва Морене ба Белгия дода шуданд. Дар соҳили чапи дарёи Рейн минтақаи ғайри низоми ба масоҳати 50 км муаян гардид. Ба Фаронса конҳои ангишти Саара дода шуданд, ки ба муддати 15 аз чониби Лигаи Миллатҳо идора карда мешуд.

Герм. Истиқлолияти Полшаро эътироф намуда заминҳои Слезияи Болоиро ба ихтиёри он супорид.

Кишварҳои АНТАНТА тамоми мустамликаҳои Гермро дар Африко ва чазираҳои Укёнуси Ором ба ихтиёри худ гирифтанд. Як кисми заминҳои хитой бе ризогии он ба Япония супорида шуд, ки сабаби аз шартномаи Версал даст кашидани Хитой гардид.

Қисмати муҳими шартномаи Версалро моддаҳои маҳдудияти низоми дар Германия ташкил медод.

Инчунин Германия уҳдадор гардид, ки барои давлатҳои АНТАНТА киштиҳои бузурги моҳигири ва боркашониро сохта баистифода диҳад. Дар баробари ин дар мудати 10 сол ба Фаронса 140млн тон, б Белгия 80 млн тон, Италия 77 млн т, ангишт супорад.

Сулҳи Версал як навъ интиқомгири (қасд) аз Германия буд, ки мувофики сулҳи Франкфурт ки соли 1871 миёни ПРоссия ва Фаронса ба имзо расид ва болои Фаронса мушкилиҳои зиёдеро ба бор овард таърих онро такрор намуд ва ҳамон мушкилиҳо болои Германия вогузор гардид

**116 Конфронсҳои Генуя ва Гаага ва нақши онҳо дар муносибатҳои байналмилалии муосир.**

**Конференсияи Генуя.**Рӯзномаи конф Генуяро Шӯрои Олии Антанта қабул намуда буд.Яке аз масъалаҳои он бахшида ба барқарор намудани сулҳ дар Европа ва ҳалли масъалаҳои молӣ ва иқдисодӣ ба мақсади сабук намудани пардохти маблағи товони ҷанг барои Гермения буд.Франсия кӯшиш дошт,ки конф доир нагардад ва лоақал ба таъхир андохта шавад. Вале Англия пофишорӣ менамуд,ки конф дар моҳи апрели с.1922 барзузор гардад.ИШ ба таври фаолона ба ин конф тайёрӣ медид.22.02.1922 байни РСФСР ва ҷумҳуриҳоиОзорбойҷон,Арманистон ,Гурҷистон ,Украина,Белоруссия,Бухоро,Хоразм ва Шарқи Дур шарт ба имзо расид,ки мутобиқи он тамоми ҷумҳуриҳо ба Ҳукумати Руссияи шуравӣҳуқуқи имзо намудани санадҳое,ки конф Генуя қабул мегарданд,доданд.Иҷлосияи фавқуллодаи ВЦИК раҳбари ҳайатро Ленин ва муовини ӯро Комиссари халқӣ оид ба корҳои хориҷӣ Чичеринтасдиқ намуд.Вале бо назар дошти вазъияти саломатии Ленин ва қабул нанамудани кафолати амнияти ӯ аз ҷониби ҳукумати Италия,баъдтар қарор ҳуд,ки ҳайатро Чичерин раҳбарӣ намояд.Дар роҳи сафар ба Генуя ҳайати Руссияи Шӯравӣ дар Рига бо давлатҳои назди Балтика мушоварат намуд ва баъд дар Берлин тавққуф кард,ки дар онҷо музокирот бо намояндагони ҳукумати Германия дар бораи танзимӣ даъвои ҳамдигарӣ,ки дар давраи Ҷ1Ҷ ва баъд аз хатми он ба миён омада буданд,сурат гирифт.Конф 10.04.1922 дар қасри Сан-Ҷорҷо ифтитоҳ гардид,ки дар он намояндагони 29-кишвар(агар даминионҳои Англия ба назаргирифта шаванд,37-кишвар)иштирок доштанд.Дар иҷлосияи ин конф Чичерин баромад карда,аз номи ҷумҳуриҳои Шӯравӣ барномаи барқарор намудани сулҳи пойдор,коҳиши умумии аслиҳа ва манъи истифодаи тамоми воситаҳои аслиҳа,ки осоиши аҳолиро таҳдид менамонд,пешниҳод намуд ва омодагии барқарор намудани муносибатҳои иқтисодӣ бо тамоми кишварҳоро эълон намуд.Дар конф Генуя масъалаи ҷуброни қарзҳои пеш аз ҷанг ва зарарҳое,ки дар давраи ҷанг Руссия ба хориҷиён расонидааст,баррасӣ гардид.Ҳайати намояндагии Шӯравӣ изҳор дошт,ки Руссия тайёр аст қарзҳои пеш аз ҷанг ва зарарҳои расондароҷуброн менамояд,дар сурате,ки кишварҳои ғарбӣ аз ҷониби худ аз даъво дар мавриди қарзҳои ҳарбӣ даст кашанд ва зарарҳое,ки ҳангоми мудохилаашон расондаанд,бипардозанд.Ба таври расмӣ конф кори худро ба таърихи 19.05.1922 ба охир расонда буд.Аммо воқеъан кори конф баъди супурдани ёддошти(меморандум) 8-давлат хатм ёфт.Ин ёддошт кушиши зӯран ба души Россияи Шӯравӣ гузоштани шартҳои ғайри қобили қабул ва ассоратоварро дошт,ки пазируфта нашуд.

**Конференсияи Гаага.**Дар Генуя дар бораи даъвати конференсияи дигар оид ба муҳокимаи хоси иктисоди мувофика шуда буд. Ин конф. Аз 15.июн то 19 июли с 1922 дар Гаага доир гардид.Дар ин конф. Ҳайати намояндагони кишварҳои ширкаткунанда дар конф. Генуя ба ғайр аз Германия иштирок доштанд.Аслан ин конференсияи коршиносон буд, ки аз манфиатҳои монополияи хоричи, ки корхонаҳояшон дар Рос милли шуда буданд намояндаги менамуданд. Вазифаи асосии худро иштироккунандагони ин конф дар пас гардонидани моликиятҳои миллишуда медиданд.Ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба гирифтани карзҳо барраси гардиданд.Кишварҳои антанта кушиш доштанд аз Рос эътирофи карзҳои ҳукумати подшоҳи ва пас гардонидани корхонаҳои миллишуда ба моликони хоричиашон ба даст оваранд.Намофндаи Росияи шур изҳор дошҳт, ки ҳукумати РСФСР ба шарти омодаи баррасии ин талабҳо мебошад, ки агар кишварҳои Антанта ба РШ барои баркарор намудани иктисоди кишвар карз диҳанд ва зарареро, ки дар натичаи мудохила ва муҳосираи иктисоди расондаанд чуброн намоянд ва аз талаби чуброни карзҳои ҳарби даст кашанд.Мавкеи оштинопазиронаи моликони собики хоричи ва надоштани майли мухокимаи масъала бар асоси шартҳои кобили кабул аз чониби кишварҳои ғарбӣ амалан давоми кори конф-ро ғайриимкон сохт ва конф кори худро хотима бахшид.

**117 Тағйири муносибатҳои байналмилалӣ баъд аз буҳрони иқтисодии солҳои 2008-2009**

Пӯшида нест, ки буҳрони шадиди иқтисодии охир (оғози он ба соли 2014 рост омада, анҷомаш ҳанӯз маълум нест) иқтисоди кишварҳои ҷаҳонро бештар аз солҳои 2008 – 2009 такон дод ва барои рушди устувор монеаҳои ҷиддӣ пеш овард. Он аввал бо баҳонаҳои сиёсӣ бо роҳи сунъӣ роҳандозӣ гардида, ба масобаи қувват ёфтани зиддияту бозиҳои геополитикии қудратҳои ҷаҳонӣ тадриҷан фарохӣ касб намуд ва соҳаҳои гуногуни иқтисод, дар навбати аввал молияро фаро гирифт. Аз таҳримҳои зиёд Россия ва дар пайомад шарикони тиҷоратию иқтисодии он, аз ҷумла Тоҷикистон, низ хисороти зиёд диданд.  
Фишори сахти асъори хориҷӣ қурби асъори миллии кишварҳои пасошӯравӣ, хусусан Украина, Қазоқистон, Россия, Қирғизистон, Молдова, Ӯзбекистон ва Тоҷикистонро хеле коҳиш дод. Дар ин замина Ҳукумати Тоҷикистон барои таъмини рушди босуботи иқтисодӣ ва дастгирии давлати соҳибкорон тадбирҳои зиддибуҳронӣ андешид, аз ҷумла дар ҳамдастӣ бо шарикони стратегии худ – Чин, Россия ва Қазоқистон густариши ҳамкориҳои мустақими байни соҳибкорон, инвеститсияҳои фарохдоман ва муҳайё намудани шароити мусоидро барои додугирифти тиҷоратию истеҳсолӣ тавассути асъори миллӣ (сомонӣ, рубл ва юан) роҳандозӣ намуд. Соҳибкорону тоҷирон роҳҳои рафъи мушкилоти мавҷударо дар ҳамдастӣ меҷӯянд. Ҷустуҷӯю интихоби роҳҳои нави ҳамкориҳо дар шароити фишори сахти буҳрон, воситаҳои муқовимат ва раҳоӣ аз он, таҳияи барномаҳои минтақавӣ, ҳамоишҳои соҳибкорони Тоҷикистон бо ҳамтоёни рус, чиноӣ, осиёӣ ва аврупоӣ, гуфтугӯи мустақим ҷиҳати роҳандозии робитаҳои бемамониати корӣ дар заминаи тақозои усулҳои босамари муқовимат, рушди соҳибкории хурду миёна, тарҳрезии барномаҳои муқовимат бо буҳрон, амалӣ намудани тадбирҳои самаровари раҳоӣ аз буҳрон дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои минтақавию ҷаҳонии молиявӣ, коркарду роҳандозии усулҳои нави хоҷагидорӣ ва додугирифт ба рушди босуботи соҳибкорӣ, ки фишанги муҳими пешравии иқтисоди ширкатҳо ва мамлакатҳост, мусоидат менамоянд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2014 - 2020 - ро марҳилаи муҳими дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ номиданд. Дар заминаи ин ҳидояти Пешвои муаззами миллат барномаҳои мусоидат ва дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ, созмон додани корхонаҳои инноватсионӣ, ҳимояи манфиатҳои соҳибкорони тоҷик дар хориҷа, гузаронидани намоишгоҳҳои муаррифии молу маҳсулот ва вохӯриҳои мустақими соҳибкорон таҳия гардида, маблағгузорӣ барои дастгирии соҳибкорӣ ва истеҳсоли молҳои рақобатпазири содиротӣ хеле афзуд. Муҳайё намудани фазои хуби тиҷоратӣ барои рушди иқтисод хеле муҳим аст. Ин нуктаро Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар Анҷумани байналмилалии соҳибкории Душанбе - 2015 «Саҳми соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар рушди устувор» таъкид карда буданд. Дар шароити узвият ба Созмони ҷаҳонии савдо ва воридшавӣ ба рақобати шадиди бозорӣ муҳайё намудани шароити созгор барои рушди тиҷорат ва ҷалби сармоя аҳамияти дучанд пайдо мекунад. Соҳибкорони тоҷик бо дастгирии Ҳукумати ҷумҳурӣ танҳо соли гузашта дар Қазоқистон, Қирғизистон, Беларус, Туркия, Италия, Корея, Индонезия, Покистон, Лаҳистон, Олмон, Озарбойҷон, Ҳолланд, Ҳонконг, Швейтсария, вилояту минтақаҳои гуногуни Чину Россия ва кишварҳои дигар таҷрибаи пешқадами ҳамтоёнро ҷиҳати роҳандозии истеҳсоли молҳои рақобатпазири содиротӣ ва додугирифти мустақил омӯхтанд.

**118 Конфронси Мюнхен ва натиљаҳои он.**

29-сентиябри с.1938 Гитлер,Чемберлен,Даладье ва Муссолинӣ дар Мюнхен вохӯрданд.Конф аслан сурат нагирифт.Баъд аз музокираи кӯтоҳ ва баёнияи Гитлер дар шаби 29 ба30 сентябр яке аз муомилаи пеш аз ҷанги анҷом гирифт.Таҷовузгарон шитоб доштанд. Пас аз чор соати расидани мулоқоти Мюнхен,ба сарвазири Чехославакия матни шартномаи Мюнхен тақдим гардид,ки мутобиқи он аз 1/5қисми хоки Чехославакия ба Германия ҳамроҳ шуд. 30-сентябр дар Мюнхен Германия ва Англия изҳорномаро дар бораи баҳамдигар ҳуҷумнакардан ва танзими масъалаҳои мавриди баҳс ба имзор расонданд.Баъдтар чунин изҳорнома байни Германия ва Франсия низ ба имзо расид.Онҳоеки фикрмекарданд бо имзои шартномаи Мюнхен сулҳро барқарор карда бошанд,сахт иштибоҳ намуданд.Мюнхен чункалимаи манфӣ ба маънои хиёнат бамардуми худ ва дигарон боқӣ монд.Аз 30-сентиябрни 1938 ҷаҳон ба сӯи ҷанг лағжида мерафт.Вақте маълум гардид,киФрансия иттифоқчии худро мефӯрушад,ИШ ба маълумоти Бенин расонд,ки ИШ омодаи расонидани ёрӣ ба Чехославакия дар ҳолате низ мебошад,агар Франсия ӯҳдадории худро иҷро нанамояд ва ҳукуматҳои Полша ва Руминия ба гузаштани қушунҳои шуравӣ аз хоки худ иҷозат надиҳанд.Аммо барои онки ёри расонида шавад,ҳукумати шуравӣ зарур медонист,ки худи Чехославакия худро аз таҷовуз дифоъ намояд ва ҳукумати он ба таври расми дар бораи ёрӣ муроҷиат намояд.Вале Чехославакия ин пешниҳодро қабул надошт.Ҳамчунин Англия ва Франсия низ бо СССР ҳамкори нанамуданд.Онҳа,ба хусус пешниҳоди СССР,ки ҳанӯз 21.09.1938 дар Ассамблеяи Лигаи Миллатҳо,дар бораи фаъолияти муштарак бар зидди таҷовуз намуда буд,рад карданд.Дар шароити пас аз Мюнхен дар Европа ба вуҷудомада ИШ дар МБ аз як ҷониб бо эҳтиёт рафтор менамуд ва аз ҷониби дигар кӯшиш мекард набояд дар қафои ҳодисаҳо қарор дошта бошад.Мюнхен ба навъи худ ҳудуде дар инкишофи ҳаводис дар Европа гардид ва ба ИШ лозим буд чораҳои ҷиддиро барои таъмини амнияти худ қабул намояд.Албатта,мумкин набуд,ки зиддият ва нобоварӣ байни Англия,Франсия ва Амрико аз як ҷониб ва ИШ-ро аз онибӣ дигар дар назар надошт.

**119 Конфронси Техрон -** соли 1943 дар Техрон конфронсияи сарони хукуматхои се давлат доир гардид. Рохбархои намояндагон И. В.Сталин, Ф. Рузвельт в У.Черчилл буданд.

Дар конфренсия Техрон кушодани Фронти дуввум яке аз масъалахои асоси буд. Черчил ва Рузвелт дар конфронси Техрон ризоят доданд,ки фронти дувум дар каламрави Франсия дар мохи майи соли 1944 кушода мешавад

**120 Конфронси Қрим ва таҳаввули муносибатҳои байналмилалии муосир**

Конфронсияи Крим (Ялта) дуввумин конфронсияи давлатхои абаркудрати иттифокчиён - СССР, ИМА ва Брит. Кабир, ки аз 4 то 11 - феврали соли 1945 дар давраи Чанги Бузурги Ватани солхои 1939 - 1945 ба шумор мерафт. Ин конфронсия дар даврае баргузор гашт, ки мубориза бар зидди Олмони фашисти ба мархалаи хотимавии худ расида буд.

Конфронсияи Крим карорхое кабул кард, ки он на танхо дар масъалахои харби, балки дар масъалахои барпо кардани чахони баъдичанги ахамияти мухими таърихи доштанд.

Вазъияте, ки ба кушодашавии конфронсияи Крим талаб мекард, ин мувафаккиятхои калон ба даст овардани Куввахои Мусаллахи Совети буд, ки аз худудхои Ватани худ немисхои фашистиро зада нест кардан ва метавонистанд ба ичро кардани карзи миллатгароии худ оиди озодкунии Аврупо шурўъ намояд.

Иттифоки Совети сафорати озодихохонаи худро ичро намуда дар назди худ максадхои начибона гузошт: озодкунии халкхои Аврупо аз истилогарони фашист ва мадад расондан ба баркарор кардани давлатхои миллии худ; пешниход намудан ба халкхои озодшудаи Аврупо, хукуки пурра ва додани озоди ба онхо дар халли масъалахо оиди баркароркунии давлатхояшон; чазои сахт ба хамаи амалхои бадкирдоронаи чинояткорони фашисти - гунахгорони чанг ва халкхои ранчбурда; мукарар кардани низом дар Аврупо; тараккиёти иктисоди, ичтимои, сиёси ва фархангии хамкорихои халкхои Аврупо.

Ѓалабаи Куввахои Мусаллахи Совети дар вазъияти харби- сиёси дар чахон, инчунин дар чобачогузори ва муносибати куввахо дар сахнаи байналхалки дигаргунии мухим даровард.

Дар конфронсияи Қрим миёни се давлатҳои абарқудрати иттифоқчӣ - СССР, ИМА ва Британияи Кабир доир ба масъалаи «Шарқи Дур» ба як қарор омаданд, ки баромади пешбинишудаи СССР дар љанг бар зидди охирин иттифоқчии Олмони фашистӣ – Япония буд.

ИМА ва Англия зоҳир намуданд, ки СССР ба љанг бар зидди Япония ба зудӣ дохил мешавад, баъди он ки Япония ба мулкҳои дар уқёнуси Ором ва дар шимолу шарқии Осиё будаи Америка ва Англия декабри соли 1944 ҳуљум карда буд.

Роҳбарони се давлати зидди иттифоқӣ дар конфронсияи Теҳрон, ки 28 - ноябри соли 1943 шуда гузашта буд, ҳукумати Советӣ розигии худро оиди иштирок намудан баъди шикасти Олмон дар љанг бар зидди Япония ба манфиати ба зуди анљом ёфтани љанги дуюми љаҳон дод.\*

Дар тамоми рафти Љанги Бузурги Ватанӣ Япония бар зидди СССР муносибати сиёсии душманона мебурд ва системаи қабул кардаи ба худ ўҳдадориҳо бо пакти советӣ - японӣ оиди бетарафӣ дар љанг, 13 - апрели соли 1941 қабул карда шуд. Дар замони Љанги Бузурги Ватанӣ аз мавқеъҳои судман стратегии худ истифода бурда , тайёриро барои ҳамла овардан ба СССР медид ва аз ҳамин сабаб Япония дар сарҳадҳои СССР армияи бузурги квантоиро нигоҳ медошт. Бо амалҳои худ Японияи миллитаристӣ ба Олмони фашистӣ бар љанги зидди СССР ёри медод.

Қуввҳои Қушунҳои хушкигарди японӣ – тавонист дар аввали соли 1945 ба муввафақиятҳои калон расад.

Япония яке аз рақибони хатарноки ИМА ва Англия ба шуморт мерафт. Сарфармондеҳои Япония ба нақша гирифта буданд, ки Чинро ба такягоҳи ақибгоҳи базаи худ табдил диҳанд ва дар уқёнуси Ором бошад, роҳи иттифоқчиёнро ба наздик шудан ба љазираҳои Япония боз доранд ва тайёриро ба љанги ҳалкунанда дар ҳудуди худ бинанд. Барои амали гаштани чунин мақсадҳо, онҳо қувваҳои одами хело бузург доштанд, ки шумораи онҳо ба 7 – миллион нафар мерасид, дар он 6 – миллион одам дар қушунҳои хушкигард ва авиатсия дохил мешуд ва дорои зиёда аз 10 – ҳазор ҳавопаймоҳо ва қариб 500 – киштиҳои ҳарбӣ буданд.

**121 Динамикаи муносибатҳои байналмилалӣ дар нимаи дуюми солҳои 90-ум.**

Дар нимаи солхои 80-ум ва огози солхои 90-уми асри 20 дар МБ дигаргунихои кординали ба вучуд омад яке аз ин дигаргунихо ба охир расидани чанги сард мебошад,ки ба МБ каноатмандии навро эчод намуд. Акнун дар миёни мухакикон МБ хар гунна тасвир карда мешаванд.масалан олимони Аврупо ва Амрико мехисобиданд,ки чахон бо пешвои Амрико якудба шудааст. Олимони Руссия ва шарки дур ва чануб чахонро ба бисёркудби шабохад медоданд. Дар солхои 90-ум Амрико накши Жандармерии чахониро мебозид дар ин вакт кишвархои Амрикои шарки ва маркази аз системаи сотсиалисти ба системаи сармоядори гузаштанд.И.Ш аз байн рафт. Дар харитаи сиёсии чахо 15 чумхури аз хисоби И.Ш ва 5 субъекти дигар аз хасоби Югославия афзуданд. Муттахасисон ин давраро давраи пас аз чанги сард меномиданд. Мутахасисони сохаи МБ акнун мешумориданд,ки муборизаи идеологияи онхо ба анчом расид,чунки паймони Варшава аз байн рафт девони Берлин аз байн бардошта шуд . ду Олмон мутахид шуд. НАТО дар арсаи байналхалки фаолияташро ба анчом расонид. Муносибати сарди Вашингтону Масква нарм гардид. Хамаи ин тагироте,ки дар тули ин солхо ба вукуъ омада буддинамикаи МБ-ро иваз намуд, яъне кишвархое,ки дар ду Блок бо хамдигар душмани меварзиданонхо ру ба хамкории ниходанд.

**122 Конфронси Потсдам ва таъсиси низоми нави муносибатҳои байналмилалии муосир.**

Хар кадом аз 3 кишвар-СССР, ИМА,ва Англя ки дар торумор намудани Германияи Гитлери накши худро дошта буданд,назари худро нисбати танзими сулхомези баъди чанги доштан.СССР умед ба тавсеъаи кобали мухофизаи ИШ дар Европа дошт ИМА мехост мавчудияти худро дар Европа махдуд созад ва нуфузи худро дар дигар минтакахои дунё васеъ намояд,Англя мехост тавозунро дар Европа нигох дорад, Дар мохи июни соли 1945 изхороти СССР,ИМА,Англя ва Франсия интишор ёфт. 17 июн то 2 августи соли 1945 дар вакти интихоботи парламенти дар Англя ин конф гузаронида шуд. Хайат намоядагонро аз ИШ Сталин аз ИМА Трумен ва аз Англя Черчил муовини у Этли рохбари менамуданд.Дар натича К. Этли сарвазир интихоб гардид ва аз 28 июль ба Потсдам хамчун рохбари намояндагони Англя бар гашт. Дар Потсдам давлатхои голиб дар бораи решакан намудани милитаризми Германи ба мувофика расиданд. Барои муайян намудани чинояти мушахаси шахсоне,ки чанги 2-юми чахониро барангехтаанд давлатхои иттиход СССР, ИМА, Англя ва Франсия трибунали низоми байналмилалиро ташкил намуданд,ки крои он 20 ноябри соли 1945 огоз ёфт ва 1 октябри соли 1946 дар Нюренберг ба охир расид. Ба карори трибанали Нюренбарг ба 12 нафар чинояткорони асосии чанг (Геренг, Рибентроп, Кейтель, Калтенбрунер, Розенбарг, Франк, Фрик ва дигар чинояткорон ба хукми катл Гесс, Функ ва Редер хукми зиндони якумра) муттахидин карор намудан ,ки кисми ахолии немис аз Полша Чехосовакия ва Венгря ба Германия кучонида шаванд. Хамчунин масъалаи бастани шартномаи сулх бо Италия, Финляндия,Руминия Булгория ва Венгрия хал гарддид. Дар Потсдам байни маттахидин дар мавриди як катор масъалахо аз чумла дар бораи вазъият дар кишвархои Европаи маркази ва Европаи чанубу шарки дар бораи тереторияхои собики Германия ки ба Полша гузаштанд ва гайра ихтилофот вучуд доштанд. Карор дар конф-ия Потсдам кабул гадида барои танзими сулхомези баъди чанги чи дар Европа ва чи дар тамоми дунё ахмияти калон дошт агарчи ИМА, Англя ва Франсия ба тадрич аз самт ба созиш расида канора нишини менамуданд.

**123 Проблемаҳои демографӣ дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

Калимаи "дсмография" аз ду калимаи юнонӣ иборат аст: демос халқ графос менависам, яьне "халқнависӣ" ва ё сабти аҳолй аст. Вале демография аз ибтидон таърихи наздик 3,5 асраи худ фақат ба тавсифи аҳолӣ машғул нашуда, омӯзишу тадқиқи масьалаҳои мўҳтали физайл предмети онро ташкил мекунанд: шумораи аҳолй ва тағйирёбии он, сохтори демо-графии аҳолй (ҳайъати ҷинсй, синну солй, ҳайъати оилавии аҳолй), ҳодиса ва равандҳои демографии аҳолй (миқдори таваллуд ва фавт, издивоҷ ва талоқ), таҷиди аҳолӣ ва қонуниятҳои он. Мавзӯи асосии демография ҳамчун илм тадқиқи қонунҳои таҷдиди табиии аҳолй аст, ки онҳо характери ҷамъиятй-таърихй доранд. Зеро қонунҳои инкишофи демографй қисми ҷудонопазир ва таркибии қонунҳои рушди ҷамъият ба шумор мераванд. Дар ҷамъият тамоми равандҳо: иқтисодй, иҷтимой, сиёсй баҳам алоқаманд буда, робитаи мутақобила доранд. Дар навбати худ равандҳои демографй ба равандҳои дигари ҷамъиятй бетаъсир нестанд. Масалан, дараҷаи пасти таваллуд сабабгори зиёд шудани саҳми нафақагирандагон дар ҷамъият ва вазнин гардидани проблемаи "падарон ва фарзандон" мегардад. Ё худ тағийр ёфтани миқдори таваллуд баъди гузашти вақти муайян вазъиятро дар бозори» меҳнат ё ҳангоми дохилшавй ба мактабҳои олӣ конкурси довталабонро низ тағийр медиҳад. Бинобар он демография қонунҳои таҷдиди аҳолӣ, раванд ва ҳодисоти демографиро вобаста ба сохти иҷтимой-иқтисодии ҷамъият тадқиқ карда, омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, биологӣ ва географии ба аҳолӣ таъсиркунандаро низ меомӯзад. Дар демографияи аҳолӣ мафҳуми махсус аст. Дар география аҳолӣ ҳамчун маҷмӯи одамони (сокинони) дар территорияи муайян иқоматкунанда (ҷойгир буда) фаҳмида мешавад. Вале дар демография, аҳолй на маҷмӯи одамон, балки чун маҷмуи одамони худ барқарор кунанда мавриди баррасй қарор мегирад. Барои демограф аломати муҳимтарини аҳолй ин худ барқароркунй, яъне таҷдидй он ба воситаи таваллуд ва фавт мебошад. Қобилияти таҷдид, яъне барқароршавӣ сифати асосии муайянкунандаи аҳолй ҳамчун категорияи демографй аст. Ҳамин тавр, демография илми таърихан ташаккулёфтаи ҷамъиятиест, ки қонуниятҳои иқтисодй-ҷамъиятии таҷдиди аҳолй, ҳодисот, равандҳо ва вазъи демографй, сохтори демографии аҳолиро дар вобастагй бо омилҳои иҷтимой, иқтисодй, сиёсй, биологй ва географй меомӯзад. Дар демография, ҳодисаҳои демографй гуфта: таваллуд, фавт, никоҳ ва талоқро мефаҳманд. Вазъи демографй ҳолати ҳодисот ва равандҳои демографй, ҳайъат ва ҷойгиршавии аҳолй дар ин ё он вақт (сол) дар территорияи муайян мебошад. Вазъи демографй зоҳиршавии аниқи қонуниятҳои обеъктивии иҷтимой-иқтисодии тараққиёти ҷамъият аст, ки тамоюли умумии инкишофи аҳолиро дар территорияи муайян (мамлакат, ноҳия, маҳалли аҳолинишин) инъикос мекунад. 2. Таъсироти анъана ва урфу одатҳои миллии кормандон Инсоният доимо дар рушду таҷдид аст. 'Мувофиқи маълумоти охири асри XX(соли 1999) дар кураи Замин дар ҳар дақиқа 192 нафар, соат 11,6 ҳазор нафар, шабонарӯз - 271 ҳазор ва сол 94-96-млн. нафар сокинони навпайдо шуда истодаанд. Бо ибораи дигар соле (с.2000) дар ҷаҳон 152-156 млн. нафар таваллуд мешаванд ва 60-64 млн. нафар вафот мекунавд. Ҷавон ҳамешаҷои солхурданро иваз мекунад.

  Омилҳои демофафй- ба ин гурӯҳи омилҳо сохтори демографии аҳолй, яъне таркиби ҷинсй иа сину солии аҳолй,. никоҳ, қатъи никоҳ (микдори талоқ), сатҳи оиладоршавии аҳолй дохил мсшаванд. Механизм ва дараҷаи таъсири гурӯҳҳои, дар боло зикр шудаи омилҳобатаҷдиди аҳолйякхела: нестанд. ва ба ҳам мухталифу мутақобиланд. Масалан, таъсири омилҳои табии-биологй нисбат ба фавт бевосита набуда, он ба воситаи касалиҳое мегузарад, ки паҳншавии ин, касалиҳо ба шароитҳои табии муҳит вобаста аст. Ё беҳтар шудани.шароити зиндагии одамон, шароити мусоиди соҳаи тиб дараҷаи фавти. аҳолиро, бахусус, фавти кӯдаконро кам намуда, сабаби дароз гардидани умр мегардад. Ин ҳолат боиси зиёдшудани саҳми солхӯрдагон дар шумораи умумии аҳолй дар навбати худ, сабаби зиёд шудани фавт мегардад. Ҳамин тавр, ба раванди таҷдиди аҳолй миқдори зиёди омилҳо таъсир мекунад ва баъзан натиҷаи таъсири онҳо баҳам мухолифаст. Аз тарафи дигар, таъсири наҳамаи омилҳо ба таври бояду шояд тадқиқ карда шудаанд. Масалан, роли омилҳои иҷтимой - маданй ва психологй ҳамоно ҳаматарафа омӯхта нашудааст.

**124 Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ**

Тоҷикистон ва Россияро таърихан муносибатҳои чандинасраи дӯстона ба ҳам мепайвандад.

Дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон Федератсияи Россия миёни ҳамёрони асосии кишвар дар миқёси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил мавқеи хоса дошта, чун шарики асосии стратегӣ эътироф шудааст.

Федератсияи Россия яке аз аввалин давлатҳоест, ки истиқлолият ва соҳибихтиёрии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохтааст. Заминаи шаклҳои нави ҳамкориро дар шароити рушди мустақилона Протокол дар бораи муқаррар намудани муносибатҳои дипломатӣ миёни ду кишвар асос гузошт, ки 8 апрели соли 1992 дар шаҳри Душанбе ба имзо расид.

4 майи соли 1992 дар шаҳри Душанбе Сафорати Федератсияи Россия фаъолияти худро оғоз кард.

 Дар таърихи 8 июни соли 1993 Намояндагии доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва ба Намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия табдил дода, 18 декабри ҳамон сол дар заминаи он Сафорат таъсис дода шуд. Алҳол дар шаҳрҳои Екатеринбург ва Уфа консулгариҳои генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, ки ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони Тоҷикистон дар минтақаҳои Россия ва густариш бахшидан ба ҳамкориҳо нақши муҳим дорад.

Аз соли 1992 то 2013 миёни Тоҷикистону Россия зиёда аз 230 созишномаи байнидавлатӣ, байниҳукуматӣ ва байниидоравии танзимкунандаи аксарияти соҳаҳои ҳамкорӣ ба имзо расидааст. Санади муҳимтарини байнидавлатӣ – Аҳднома дар бораи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ёрии тарафайн ба ҳисоб меравад, ки 25 майи соли 1993 ба имзо расидааст. Миёни ду кишвар робитаҳои фаъоли сиёсӣ ва алоқаҳои бевосита дар сатҳи олӣ ба роҳ монда шудаанд. Роҳбарони ҳарду давлат мунтазам дар доираи сафарҳои расмӣ ва корӣ, инчунин зимни ҳамоишҳои гуногуни байналмилалӣ мулоқоту вохӯриҳои зиёди судманд анҷом медиҳанд, ки дар рафти онҳо муҳимтарин масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Россия ба таври мушаххас баррасӣ мегарданд.

Тоҷикистон ва Россия оид ба аксарияти масъалаҳои консептуалии сиёсати байналмилалию минтақавӣ ва ҳамгироии иқтисодӣ мавқеи ба ҳам наздик доранд. Аз ҷумла, ҷиҳати ҳамкориҳои босамар дар доираи чунин созмонҳои байналмилалӣ - Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Созмони Ҳамкории Шанхай, Иттиҳоти Иқтисодии АвруОсиё, Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва дигарҳо аҳамияти муҳим дода мешавад. Боздиди расмии сарони ду давлат, ки моҳи апрели соли 1999 дар рафти сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Россия ба вуқуъ пайваст, далели рушди собитқадамона ва таҳкимбахши муносибатҳои шарикии байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия гардид, ки дар рафти он «Аҳднома дар бораи ҳамкории иттифоқии байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ба асри XXI нигаронидашуда», «Созишнома дар бораи мақом ва шартҳои ҳузури пойгоҳи ҳарбии Россия дар ҳудуди Тоҷикистон» ба имзо расиданд.

Қарордодҳои дар рафти мулоқоти баъдина бадастомада низ барои кишвар аҳамияти хосаи стратегӣ доранд. Дар ин робита сафарҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Россия (апрели 2001, июни 2004 ба шаҳри Москва, октябри 2005 ва июни 2007 ба Санкт-Петербург, октябри 2007 ба Челябинск, августи 2013 ба Ново-Огарёво), инчунин сафарҳои Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин ба шаҳри Душанбе (ноябри 1999, июли 2000, октябри 2001, апрели 2003, ташрифоти расмии ӯ октябри 2004, августи 2008, сентябри 2011, октябри 2012) қобили қайд мебошанд.

Натиҷагирии ин вохӯриҳо ҷиҳати рушди ҳамкориҳои шарикӣ такони тозае бахшида, дар рафти онҳо механизмҳои суръатбахшии раванди иҷрои қарордодҳои басташуда муайян гардиданд. Ҷонибҳо ҷиҳати тавсеаи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, афзун додани гардиши мутақобилаи савдо, рушди ҳамкорӣ дар соҳаи гидроэнергетика, истихроҷи нафту газ ва канданиҳои фоиданок, густариши ҳамкориҳои ҳарбию техникӣ ва фарҳангӣ диққати махсус медиҳанд.

Дар рафти вохӯриҳо масъалаҳои калидии ҳамкориҳои Тоҷикистону Россия дар соҳаҳои ҳарбию техникӣ ва сарҳадӣ, таъмини амнияту бехатарӣ дар минтақа, тавсеаи робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, ҳамоҳангсозии муҳоҷирати меҳнатӣ мавриди муҳокима қарор ёфта, теъдоди созишнома ва қарордодҳо вобаста ба амалисозии лоиҳаҳои иқтисодии соҳаи гидроэнергетика ва металлургияи ранга, истихроҷи нафту газ ва канданиҳои фоиданок ба имзо расонида шуданд.

Тибқи ҳуҷҷатҳои имзошуда аз моҳи декабри соли 2004 то июни соли 2005 сарҳади Тоҷикистону Афѓонистон батадриҷ аз қӯшунҳои сарҳадии Россия ба сарҳадбонони Тоҷикистон супорида шуд.

Моҳи августи соли 2008 оид ба кушодани филиалҳои мактабҳои олии бонуфузи Федератсияи Россия созишнома баста шуд, ки алҳол дутои он фаъолиятро оѓоз намудаанд.

Сафари расмии Президенти Федератсияи Россия В.Путин ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 5 октябри соли 2012 сурат гирифт, далели рушди муттасил ва таъмиқи муносибатҳои ҳамёрии стратегии байни ду кишвар маҳсуб меёбад. Дар рафти ин сафар созишномаи ҳамкорӣ дар соҳаи ҳарбӣ, ёддоштҳои тафоҳум оид ба таҳвили нафт ва маҳсулоти он, энергетика, инчунин ривоҷи ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷират ба имзо расонида шуданд.

**125 Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой 4 январи соли соли 1992 барқарор шудаанд. Сафорати Ҷумҳурии Халқии Хитой дар Душанбе 13 марти соли 1992 ва Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Пекин 7 апрели соли 1997 ифтитоҳ ёфта, фаъолият доранд.

Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Халқии Хитой дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Фан Сянжун (августи 2010) ва Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Халқии Хитой ҷаноби Олимов Рашид Кутбиддинович ( ноябри 2005) таъйин шудаанд . Заминаи меъёрӣ-ҳуқуқии ду кишварро тақрибан 200 санади дуҷониба ташкил медиҳад.

Сиёсат.Таърихи дипломатияи муосир гувоҳи рӯйдодҳои назарраси муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Хитой дар ин давра гардид. Бо имзои Эъломияи муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой оид ба истиқрори муносибатҳои шарикии стратегӣ саҳфаи нави сифатан баланд дар даҳаи сеюми робитаҳои ду кишвар кушода шуд.

Имрӯз Ҷумҳурии Халқии Хитой шарики стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, таҳким ва густариши робитаҳои дӯстонаи Тоҷикистон бо давлати Хитой яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон мебошад.

Иқтисод ва савдо. Ҳаҷми мубодилоти молу маҳсулот миёни ду кишвар аз 2 миллиард доллари амрикоӣ зиёд буда, Хитой ба сегонаи бузургтарин шарикони тиҷоратии Тоҷикистон шомил мебошад. Ширкатҳои зиёди бонуфузи хитоӣ дар самтҳои мухталифи кишвар фаъолият карда истодаанд.

Имрӯз Хитой дар байни шарикони фаъоли тиҷоратии Тоҷикистон яке аз аввалин кишварҳо мебошад. Маориф. Имрӯз дар 112 макотиби олии Хитой зиёда 2 ҳазор донишҷуёни тоҷик таҳсил мекунанд. Дар Маркази Конфутсий (ш.Душанбе) донишҷӯёни зиёди тоҷикистонӣ забони хитоӣ меомӯзанд.

Ҷониби хитоӣ курсҳои омӯзишӣ, семинарҳо дар самтҳои гуногун барои мутахассисони Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил менамояд. Ҳамзамон дар донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшҳои омӯзиши забони хитоӣ мавҷуданд. Шаҳрвандони Хитой дар макотиби олии Тоҷикистон таҳсил мекунанд.

Фарҳанг. Дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон гӯшаи фарҳанги Хитой ифтитоҳ ёфт. Рӯзҳои фарҳанги Тоыикистону Хитой дар ҳар ду кишвар мунтазам баргузор мегарданд. Муносибатҳои байналмилалӣ. Тоҷикистону Хитой аъзои комилҳуқуқи созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ буда, дар ин чаҳорчӯба фаъолона ҳамкорӣ мекунанд.

**126 Равобити Тољикистон ва Эрон (1991-2011).**

Сафорати Чум. Исломии Эрон ки дар Душанбе 8 январи 1992 ифтитоҳ шуда буд, нахустин сафорати кишвари хориљи буд ки дар Точикистон ба фаолият оѓоз намуда буд. Пеш аз ин 14 майи соли 1990 танҳо консулгарии Афѓонистон амал мекард. Ин шаҳодат аз он медод, ки ЧИЭ дотани муносибати наздик бо Точ аз афзалиятҳо дар сиёсати хориљии хеш мешуморид. Сафарҳои расмию кори роҳбарон ва ҳайатҳои ҳукумати Тољ низ дар ин солҳо аз љумла сафари расми през. Тољ Р.Набиев дар рўзҳои 28-30 июни 1992 ба Теҳрон аз он гувоҳи медод, ки Эрон низ дар системаи сиёсати хориљии Тољ дар воқеъ аз ибтидо љойҳои хос дошт. Бо вуљуди ҳусни нияти қавии љонибҳо ба доштани робитаҳои ҳасанаи наздик ва босубот солҳои сол муносибатҳои мо дар солҳои аввали истиқлолият, асосан дар чорчўбаи ёриҳои башардўстона ва фаъолиятҳои фарҳангии Эрон дар Тољ маҳдуд мегардид. Тарафи Эрон аз ҳамкориҳои гусутрдаи иқтисодӣ бо љониби тољ худдори менамуд. То солҳои наздик дар љараёни сафарҳои расми роҳбарони ин кишварҳо дар бораи зарурати ҳамкориҳои бо алоқамандии тарафайн музокиротҳо анљом мепазируфт ва санадҳои муҳим дар бораи ҳамкориҳои иқтисодӣ ба имзо мерасид, аммо љониби эронӣ аз амалӣ гардидани онҳо худдори менамуд. През Тољ дар сафарҳои бисёри хеш, ба Эрон дар солҳои аввал, (солҳои 1995.18-19.07, 13-16.12.1998, 9.06.2000, 7.11.2001, ва ѓ) ва дар дидорҳо бо намояндагони баланмақоми љониби Эрон иброз медошт, ки бояд ҳамкориҳои Тољ бо Эрон танҳо дар соҳаи фарҳанг маҳдуд нагардад. Хушбахтона, дар натиљаи вохўриҳои сарони ҳарду давлат, ҳамчунин таъкиду талқини роҳбарияти ВКХ ва кўшишҳои сафорати ЧТ дар Эрон муносибатҳои мо бо ЧИЭ ба дараљаи сифатан нави ҳамкори расид. Ва ЧИЭ аввалин шуда бо Точ созишномаро дар бораи бунёди неругоҳи Сангтуда – 1 ро ба имзо расонид. Зимнан ин аҳдномаи ангезае барои ҳамкориҳои иўтисодӣ миёни Росия ва Тољикистон гардид. Ва дар гуфтугўҳои сељониба љонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки сохтани Сангтуда – 1 ро ФР ва Сангтуда – 2 ро ЧИЭ ба зима хоҳад гирифт. Ҳамчунин љониби эронӣ барои нақби Анзоб, ки дар он солҳо ба истифода дода нашуда буд, 5 млн $ грант људо мекунад ва он дар ҳамкори бо ширкати бай – ии «Собир» 26 июли 2006 дар ҳузури раиси ЧИЭ М.Аҳмадинажод ва През Тољ Э.Раҳмон расман боз мегардад. Самтҳои ҳамкории ЧТ бо ЧИЭ дар ду се соли охир ба таври чашмрас қариб дар тамоми соҳаҳои иқтисод, иљтимоиёт, фарҳанг ва ѓайраҳо сурат мегират. Махсусан ҳамкориҳои сељонибаи ЧТ ЧИЭ ва Афгонистон дар бунёди роҳу пулҳо ва истгоҳҳои барқию обӣ, интиқоли хатҳои баланшиддати барқ, муассисаву корхонаҳои муштарак ва ѓ басо умедбахш ва самаровар мебошад. Дипломатияи тољикро лозим аст, ки ба исбот расонад, ки ин муносибатҳо ба ҳељ ваљҳ ба муқобили кишвари сеюм ва ё гурўҳе аз давлатҳо нигаронида нашудаанд. Муносибатҳои Тољ бо ин кишварҳои ҳамзабон ва ҳамфарҳангу дўст, ҳамсояву ҳаммарз тақозои таърих, тақозои асли доштани робитаи ҳасанаи наздик ва босубот бо кишварҳои ҳамсоя ва минтақа мд.

**127 Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СААД**

Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ (СААД) ташкилоти байналмилалии минтақавӣ мебошад ва дар заминаи Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аз 15 майи соли 1992 бо мақсади ба шароити муосири геополитикӣ мутобиқ кардани ин Аҳднома ва имкониятҳои воқеии истифодаи нерӯҳо ва воситаҳои дифои дастаҷамъӣ таъсис дода шудааст. 14 майи соли 2002 Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ табдил дода шуд. Оинномаи СААД-ро Шӯрои амнияти дастаҷамъӣ 7 октябри соли 2002 дар ш.Кишинев ба имзо расонд ва ин ҳуҷҷат 18 сентябри соли 2003 қувваи эътибор пайдо кард.

Ҷумҳурии Арманистон, Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои СААД мебошанд. Ҷумҳурии ӯзбекистон аъзогии худро дубора 16 августи соли 2006 барқарор кард, вале соли 2012 маротибаи дуюм фаъолияти худро дар Созмони мазкур боздошт.

СААД созмони ҳарбию сиёсӣ буда, хусусияти мудофиавӣ дорад ва барои ҳамроҳ шудани аъзои нав, ки пайрави ҳадафҳо ва принсипҳои он мебошанд, кушодааст. Созмон дар асоси эҳтироми ҳатмии истиқлолият, иштироки ихтиёрӣ, баробарҳуқуқӣ ва ӯҳдадориҳои кишварҳоиаъзо, дахолат накардан ба корҳои дохилие, ки ба салоҳияти қонунгузории миллии кишварҳои аъзо вобаста аст, фаъолияти худро ба роҳ мондааст.

Таҳкими сулҳ, амният, суботи байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҳимояи истиқлолият, тамомияти арзӣ ва соҳибихтиёрии кишварҳои аъзо дар асоси дастаҷамъӣ, ҳадафҳо ва принсипҳои асосии Созмонэ ътироф карда шудаанд ва ҷиҳати дастёбӣ ба онҳо, кишварҳои аъзо ба истифодаи воситаҳои сиёсӣ афзалият медиҳанд. Кишварҳои аъзои СААД мавқеи сиёсати хориҷии худро нисбати мушкилоти амнияти байналмилалию минтақавӣ мувофиқа ва ҳамоҳанг мекунандв а пеш аз ҳама аз абзорҳои машваратӣ истифода мебаранд ва саъю кӯшишҳои худро дар мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ, экстремизми динӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва психотропӣ, аслиҳа, ҷинояти муташаккилонаи фаромарзӣ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва дигар таҳдидҳои амнияти давлатҳои аъзо муттаҳид месозанд.

Тибқи Оинномаи СААД сохтори ин созмон иборатаст аз:

-Шӯрои амнияти дастаҷамъӣ (ШАД) - органи олии ҳамоҳангсозӣ ва таъминкунандаи фаъолияти муштараки давлатҳои аъзо ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои оинномавӣ. Ба Шӯро сарони давлатҳои аъзо дохил мешаванд. Дар давраи байни ҷаласаҳои ШАД масъалаҳои ҳамоҳангсозии ҳамкории давлатҳои аъзоро барои татбиқи қарорҳои мақомоти СААД Шӯрои доимӣ иборат аз намояндагони комилҳуқуқи давлатҳои аъзо пайгирӣ мекунад.

Мувофиқи муқаррароти Оинномаи СААД, раёсати даврӣ дар Шӯрои амнияти дастаҷамъӣ ва ҳамчунин дар Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, Шӯрои вазирони мудофиа ва Ситоди муттаҳидаи СААД аз тарафи кишваре амалӣ карда мешавад, ки ҷаласаи навбатии ШАД дар қаламрави он баргузор мегардад. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худро раиси даврӣ то замони баргузоршавии ҷаласаи навбатии Шӯрои амнияти дастаҷамъӣ нигаҳ медорад.

- Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣмақомоти машваратӣ ва иҷроияи СААД оид ба масъалаҳои ҳамоҳангсозии ҳамкории давлатҳои аъзо дар соҳаи сиёсати хориҷӣ мебошад;

- Шӯрои вазирони мудофиа мақомоти машваратӣ ва иҷроияи СААД оид ба масъалаҳои ҳамоҳангсозии ҳамкории давлатҳои аъзо дар соҳаи сиёсати ҳарбӣ, рушди иқтидори ҳарбӣ ва ҳамкориҳои ҳарбию техникӣ мебошад.

- Кумитаи котибони шӯрои амният мақомоти машваратӣ ва иҷроияи СААД оид ба масъалаҳои ҳамоҳангсозии ҳамкории давлатҳои аъзо дар соҳаи таъмини амнияти миллии онҳо мебошад.

- Котиби генералии СААД шахси вазифадору олимақоми маъмурияти Созмон буда, Котиботи СААД-ро роҳбарӣ мекунад.

- Котиботи СААД мақомоти корию доимиамалкунандаи Созмон буда, бо мақсади таъмини фаъолияти ташкилотӣ, иттилоотӣ, таҳлилӣ ва машваратии сохторҳои Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ таъсис дода шудааст.

- Ситоди муттаҳидаи СААД – сохтори доимамалкунандаи кории Созмон ва Шӯрои вазирони мудофиаи СААД буда, барои омода намудани пешниҳодот ва татбиқи қарорҳои СААД оид ба ҳамкории ҳарбӣҷавобгӯ мебошад.

2 декабри соли 2004 Ассамблеяи Генералии СММ қатънома дар бораи ба СААД додани мақоми нозир дар Ассамлеяи Генералии СММ қабул намуд.

18 марти соли 2010 Эъломияи муштарак оид ба ҳамкорӣ байни Котиботи СММ ва Котиботи СААД ба имзо расид.

Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ метавонад бо кишварҳое, ки аъзои ин созмон нестанд, ҳамкориро ба роҳ монад ва бо созмонҳои байналмилалии байниҳукуматӣ дар соҳаи амният робитаҳоро барқарор кунад. Созмон ҳамчунин салоҳият дорад, ки аҳдномаҳои байналмилалиро марбут ба барқарорсозӣ ва рушди ҳамкориҳо дар соҳа иамният ба имзо расонад. Имрӯз дар доираи СААД ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо Кумитаи зиддитеррористии Шӯрои амнияти СММ, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони ҳамкории Шанхай, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Иттиҳодии қтисодии Авруосиё ва Созмони ҳамкории исломӣ тадбирҳои фаъол андешида мешаванд. Имкониятҳои ба роҳ мондани муҳовара бо Созмони Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО) низ мавриди баррасӣқарор дорад.

Асоси фаъолияти ҳарбии низоми амнияти дастаҷамъиро гурӯҳу дастаҳои (нерӯҳои) эътилофӣ (муттаҳида) дар минтақаҳо ташкил медиҳанд. Ин гурӯҳҳо бо мақсади боздоштан ва ё пешгирӣ кардани ҳуҷуми ҳарбиро бар зидди кишварҳои аъзо ва инчунин гузаронидани дигар амалиёт таъсис дода шудаанд.

Бо мақсади муттаҳид ва ҳамоҳанг намудани кӯшишҳои давлатҳои аъзои Созмон дар таҳким ва такмили ҳамкории бисёртарафа, рушди ҳамгироӣ ва ҳалли яклухти масъалаҳои самтиҳарбӣ-иқтисодӣ ва ҳарбӣ-техникӣ дар доираи СААД, моҳи июни соли 2005 Комиссияи байнидавлатӣ оид ба ҳамкории ҳарбию иқтисодии СААД таъсис дода шуд.

Моҳи ноябри соли 2006 Ассамблеяи Парлумонии СААД ташкил карда шуд. Дар иҷлосияи умумӣ, ҷаласаҳои Шӯрои Ассамблея ва Комиссияҳои доимии он, ки дар як сол ду маротиба баргузор мегарданд, масъалаҳои фаъолияти Созмон, вазъият дар минтақаи масъулияти Созмон, рафти иҷрои қарорҳои ҷаласаи Шӯрои амнияти дастаҷамъии Созмон ва вазифаҳо оид ба таъминоти ҳуқуқии онҳо муҳокима мегарданд. Дар қатори баррасии масъалаҳои иҷрои Барномаи таъминоти ҳуқуқии фаъолияти Созмон, инчунин таҷрибаи корӣо ид ба эътироф намудани созишномаҳои байналмилалӣ, ки дар доираи СААД ба имзо расидаанд, инчунин масъалаҳои дигари дахлдор муҳокима мегарданд.

Дар вазъи имрӯзаи байналмилалӣ мавҷудияти СААД омили муҳими суббот ва амнияти сарҳадоти давлатҳои аъзо мебошад. Фаъолияти доимӣ дар чаҳорчубаи СААД имкон медиҳад, ки робитаҳои байнидавлатии ҳарбию сиёсӣҷиҳати ташаккули низоми воқеан самараноки амнияти дастаҷамъӣ ба сатҳи сифатан нав бардошта шавад. Зеро, мавқеи ягонаи кишварҳои аъзо нисбати вазъи ҷаҳони муосир, ибрози нигарониҳои умумӣ аз таҳдидҳои амнияти ҷаҳонӣ ва минтақавӣ пояи сиёсии СААД-ро ташкил медиҳанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои иштироки худ дар фаъолияти СААД аҳамияти афзалиятнок медиҳад. Ҳамкорӣ дар доираи ин Созмон ҷавобгӯи манфиатҳои миллии Тоҷикистон аст ва он имкон медиҳад, ки бар зидди терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва аслиҳа, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва умуман ба хотири таъмини амният ва суббот дар тамоми минтақаи Аврупо ва Осиё ва инчунин ҳимояи тамомияти арзӣ ва истиқлолияти давлатҳои аъзо фаъолона тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд. Тоҷикистон манфиатдори он аст, ки СААД дар амал ба омили мӯҳими таъмини амнияти ҷаҳонию минтақавӣ мубаддал гардад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои фаъол намудани раванди ҳамгароии ҳарбию сиёсии давлатҳои аъзо ва ҳамоҳангсозии иқтидори онҳо, такмили соҳаи сиёсати ҳарбӣ ва рушди минбаъдаи ҳамкориҳои ҳарбию техникии давлатҳои аъзоро вазифаҳои наздиктарин ва мӯҳимтарини Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ меҳисобад.

**128 Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Япония дар низоми муносибатҳои байналмилалии муосир**

Япония 28 декабри соли 1991 истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро эътироф намуд. Муносибатҳои дипломатӣ миёни ду кишвар 2 феврали соли 1992 барқарор гардиданд.

Сафоратхонаҳои ду кишвар ифтитоҳ гардида, фаъолият менамоянд. Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Япония дар соли 2007 ифтитоҳ ёфтааст.

Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Япония Бобозода Ғуломҷон Джура мебошад, ки аз октябри соли 2009 ба фаъолият оғоз намуд. Аз 16 январи соли 2002 Сафорати Япония дар Душанбе ифтитоҳ ёфта, Сафири Япония дар Душанбе ҷаноби Ҳироюки Имаҳаши мебошад. Иқоматгоҳи Сафири Фавқулъода ва Мухтори Япония дар Душанбе ҷаноби Такаюки Коикэ дар ш. Бишкек мебошад.

Муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Япония аз замони ташаккулёбӣ аз соли 1992 то айни ҳол дар ҳолати рушди пойдор қарор доранд. Заминаи шартномавӣ-ҳуқуқии ду кишварро зиёда аз 30 созишномаҳои байниҳукуматӣ ташкил медиҳанд. Дар тӯли муносибатҳои дуҷониба, бо мақсади таҳкими ҳамкориҳои судманд, сафарҳои муштараки ҳайъатҳои сатҳи баланд ва олӣ барпо гардиданд. Ҷиҳати таҳкими ҳамкории гуногунҷанба бо Осиёи Марказӣ ва Тоҷикистон, алалхусус ба даст овардани сулҳу субот ва амнияти минтақавӣ, ҷоннок намудани муносибатҳои тиҷоратӣ-иқтисодӣ, Япония иқдоми таъсиси ташкилоти нави ҳамкориро дар шакли Муколамаи «Осиёи Марказӣ+Япония» пеш гирифт.

Соли 2007 дар Душанбе ҷаласаи сеюми кормандони аршади Муколама баргузор гардид. 9-11 ноябри соли 2012 Чорумин ҷаласаи Вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви Муколамаи Осиёи Марказӣ+Япония баргузор гардид, ки дар он ҳайъати ҷониби Тоҷикистон бо роҳбарии Вазири корҳои хориҷӣ Ҳамрохон Зарифӣ иштирок намуд. Дар ҷараёни сафар Вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон бо Сарвазири Япония Ё. Нода, Вазири корҳои хориҷии он кишвар К. Гемба ва Ноиби Президенти Агентии JICA К. Кодера мулоқотҳо анҷом намуд.

Ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ Моҳи августи соли 2006 Намояндагии Агентии JICA дар Душанбе таъсис карда шуд. Дар чорчӯби барномаҳои JICA мутахассисони Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти таҳсил дар соҳаҳои мухталиф дар Япония фароҳам омадааст. Аз 22 сентябри соли 2011 нахустин Корхонаи дорувории муштараки Тоҷикистону Япония «Аввалин» дар ноҳияи Қубодиёни вилоятии Хатлон фаъолияти худро оғоз намуд. Мубодилаи мол байни кишварҳо дар соли 2012 7 млн. 757, 3 ҳазор дол. ИМА-ро ташкил дод, ки яке аз мисоли назарраси рушди муносибатҳои иқтисодии ду кишвар мебшад. ($ 3 008,3 млн. дол. ИМА дар соли 2011). Дар нимсолаи аввали соли 2013 мубодилаи мол миёни кишварҳо 1 482,4 млн. дол. ИМА-ро ташкил дод.

**129 Ҷумуҳрии Тоҷикистон ва кишварҳои арабии Халиҷи Форс дар муносибатҳои байналмилалии муосир**

Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари мусулмоннишин аст ва бештар аз 90% сокинони онро мусулмонон ташкил медиҳанд. Аз ин сабаб табиист, ки ба доштани робитаи ҳасанаи дипломатӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ бо мамлакатҳои ҷаҳони ислом, ба монанди Туркия, Ироқ, Кувайт, Малай-зия, Шоҳигарии Арабистони Саудӣ, Урдун, Миср, Аморо-ти Муттаҳидаи Араб, Сурия, Лубнон, Алҷазоир, Марокко, Либия, Баҳрайн, Умон, Яман, Давлати Қатар, Фаластин, Тунис ва ғ. сарфи назар аз низомҳои сиёсии гуногун ва дараҷаи тараққиёташон зарурат дорад. ҳар сол ҳазорон - ҳазор шаҳрвандони мусулмони Тоҷикистон ба зиёрати ҷойҳои муқаддаси ислом, ба тавофи Макаю Мадинаи мунаввара мераванд ва адои ин фарз аз замони ворид гарди-дани ислом ба сарзамини Хуросон ва Мовароуннаҳр давом дорад. Феълан Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аксари кишварҳои мусулмонй робитаи дипломатй дорад.

Агар аз як тараф, доштани дини ягона ва робитаҳои таърихии қадима бо мамлакатҳои мусулмоннишини дунё ва кишварҳои арабӣ боиси ба яке аз самтҳои асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифтани муносибатҳои давлатй бо ҷаҳони ислом гардида бошад, аз тарафи дигар, мақом ва манзалати муассири ин мамлакатҳо дар пешрафти имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонй ба назар гирифта шуд. Истифода аз имкониятҳои фаровони иқтисодӣ, тех-никӣ, технологӣ ва сармоягузориҳои онҳо ба рушди устувори иқтисоди Тоҷикистон сабаб хоҳад шуд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали дарёфти истиқ-лолияти давлатй дар роҳи барқарор намудани робитаҳои дипломатӣ ва ба роҳ мондаии ҳамкориҳои тиҷоратию иқти-содӣ ва фарҳангй бо ҷаҳони ислом умуман ва мамлакатҳои арабй хоссатан иқдомҳое карда буд ва муваффақ гардида буд, ки бо чанде аз он кишварҳо Протокол оид ба барқарории робитаҳои дипломатй ва Созишнома оид ба дӯстӣ ва ҳамкориро ба имзо расонад. Аммо бояд иқрор шуд, ки он кӯшишҳо муназзам ва ҳадафмандона набуданд ва бинобар он ҳам натиҷаи матлуб надоданд. Ва албатта, ба сатҳи муносибатҳои Тоҷикистон бо кишварҳои мусулмонӣ ва ҷаҳони ислом муқовимате, ки миёни нерӯҳои сиёсию иҷ-тимоии ҷумҳурии мо, аз он ҷумла нерӯҳои исломй ва мақомоти расмӣ, идома дошт, бетаъсир набуд. Мамлакатҳои мусулмонй барои барқарор намудани робитаҳои дипло-матӣ ва ҳамкориҳо бо ҳукумати вақти Тоҷикистон чандон майл надоштанд. Сабаби хеле дертар барқарор шудани робитаҳои дипломатии мо бо аксарияти онҳо дар ҳамин аст. Чунончи, робитаҳои дипломатй бо Баҳрайн, Кувайт ва Амороти муттаҳидаи Араб дар соли 1995 бо Ҷумҳурии Лубнон ва Ҷумҳурии Яман дар соли 1995 бо Алҷазоир ва Урдун дар соли 1997 барқарор шуданд.

Бо вуҷуди он сафарҳои расмӣ ва корие, ки Сардори Давлат ва ҳукумати Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов ба Давлати Кувайт ва Амороти муттаҳидаи Араб дар соли 1995, Шоҳигарии Арабистони Саудӣ (30 июн - 3 июли 1997), вохӯрй ва мулоқотҳсе, ки ӯ бо Шоҳи Арабистони Саудй, Шоҳи Урдун ва Амири Давлати Кувайти дар ҷараёни Иҷлосияи ҷашнии 50-уми СММ дар Ню-Йорк (1995), сафарҳои кории вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Т.Назаров ба Қатар ва Миср дар чаҳорчӯбаи ҷала-саи вазирони корҳои хориҷии Созмони Конфронси исломӣ (март, октябри 1998), имзои «Созишнома оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ва илм миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мисри Араб» (Маскав, ноябри 1996), санад дар бораи танзими низоми рафтуомади ҳоҷиён (ноябри 1997), ифтитоҳи Намояндагии тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Дубай (январи 1997), ки салоҳияти иловагии гуморидани шаҳрвандони ҷумҳуриро дар Амороти муттаҳидаи Араб ва Давлати Кувайтро дошт ва ғ. бенатиҷа набуданд. Онҳо робита ва ҳамкориҳои Тоҷикистонро бо қисме аз мамлакатҳои ҷаҳони ислом фаъол гардониданд. Баъзе аз кишварҳои арабй ба расонидани ёриҳои башардӯстона ба Тоҷикистон сар карданд. Чунончи, Миср дар соли 1997 ба маблағи 50 ҳазор $ долл амрикоӣ дод.

**130 Мафҳуми истиқлолияти миллӣ ва хусусиятҳои он.**

Истиқлолияти сиёсӣ ва хусусиятҳои он: Хусусияти хоси ҳар як кишвар истиқлолият дар МБ мебошад. Истиқлолияти кишварҳо принсипи асосии ҳуқуқи б-қӣ мебошад. Истиқлолияти кишварҳо љанбаи асосии соҳибихтиёрии онҳо буда, категорияи ҳуқуқиест, ки тавассути ҳуқуқи б-қӣ муайян ва танзим мшд. Истиқлолияти сиёсӣ ду хусусият дорад. Дохилӣ ва хориљӣ. Истиқлолияти дохилии кишвар бо он таъмин мешавад, ки ҳуқўқи б-қӣ муносибатҳои љамъиятиии дохилидавлатиро танзим карда наметавонад. Истиқлолияти хориљӣ пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад, ки кишвар дар равобити мутақобилаи хеш озодона, новобаста аз давлатҳои дигар сиёсати хориљиашро татбиқ месозад. Ҳамзамон мафҳуми баробарии кишварҳо унсурҳои зеринро дорост: а) кишварҳо аз лиҳози ҳуқуқ баробаранд; б) ҳар як кишвар аз он ҳуқўқҳое истифода менамояд, ки ба истиқлолияти пурра хос аст; в) ҳар як кишвар бояд ҳуқўқи давлатҳои дигарро эҳтиром намояд; г) тамомияти арзӣ ва истиқлолияти сиёсии кишвар дахлнопазиранд; д) ҳар як кишвар ҳуқўқи интихоби озод ва ташаккули низоми сиёсӣ, иқтисодӣ, иљтимоӣ ва фарҳангии хешро дорад; е) ҳар як кишвар бояд аз рўи виљдон ва пурра ўҳдадориҳои б-қиашро иљро намуда, бо кишварҳои дигар дар сулҳ зиндагӣ созад. ҳар як кишвар ҳуқуқи мустақил будан, татбиқи ҳуқуқҳои хешро бе дахолат ва ҳукми кишвари дигар, ҳамзамон ҳуқўқи интихоби шакли идораи давлатиро дорад.

**Вобастагии истиқлолияти сиёсӣ аз истиқлолияти иқтисодӣ ва фарҳангӣ:** Истиқлолияти сиёсӣ аз истиқлолияти иқтисодӣ ва иљтимоӣ вобастагии амиқ дорад. Дар МБ-и муосир «экспансияи иқтисодӣ» љараён дорад. Тавассути он кишварҳое, ки пояи иқтисодиашон заиф аст, зери вобастагӣ ва тобеияти кишварҳои қудратманд қарор мегиранд. Ҳарчанд дар ҳуқуқи б-қии иқтисодӣ принсипи иштироки баробар дар равобити иқтисодӣ таљассум ёфта бошад ҳам, вале бо назардошти имконоти иқтисодӣ принсипи мазкур дар амал пурра татбиқ намешавад. Ҳамзамон дар љаҳони имрўза раванди глобализатсия љараён дорад, ки яке аз хусусиятҳои асосии он густариши арзишҳои ѓарбӣ мебошад. Ин арзишҳо дар тарзи тафаккури ѓарбӣ, рафтор, либоспўшӣ ва .. инъикос мегардад, ки хоси миллати фарҳангии мо нестанд. Барои кишвари мо, ки арзишҳои фарҳангии суннатӣ ва динии хосе дорад, ин падида метавонад оқибатҳои манфиро ба бор орад.

**Омилҳои таҳкимбахши истиқлолияти сиёсӣ. Чи бояд кард, ки истиқлолияти сиёсӣ мустаҳкам ва пойдор бошад?** 1) Таҳкими ваҳдати сиёсӣ, муттаҳид гаштан дар атрофи ҳокимияти кишвар ва идеяи миллӣ. Дар ин самт мебояд ваҳдати миллии бадастомадаро қадр карда, унсурҳои манфии маҳалчигӣ, ихтилофи қавмӣ ва мазҳабиро решакан намуд.

**131 Ҷумуҳрии Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар низоми муносибатҳои байналмилалии муосир**

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон 28 августи соли 1992 муносибатҳои дипломатӣ барқарор кардааст.Соли 1993 аввалин Сафири он кишвар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқими Теҳрон таъйин гардид.

Соли 1994 Сафорати Ҷумҳурии Ҳиндустон дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ ёфт. Сафири Фавқулъода ва Мухтори Ҷумҳурии Ҳиндустон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло ҷаноби Аситҳ Кумар Бҳаттачарҷӣ мебошад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафорати худро дар Деҳлӣ соли 2003 ифтитоҳ намуд.

То ба имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Ҳиндустон се маротиба - солҳои 1993, 1995, 2001 сафари расмӣ ва ду маротиба солҳои 2006 ва 2012 сафари давлатӣ анҷом додааст. Зимни ин сафарҳо якчанд созишномаву санадҳо дар бахшҳои гуногуни хамкорӣ, аз ҷумла иктисод ва тиҷорат, тиб (дорусозӣ), тандурустӣ, кишоварзӣ, варзиш ва сайёҳӣ, фарҳанг, маориф ва илму технология ба имзо расидаанд, ки барои таҳкими ҳамкориҳои гуногунҷанбаи минбаъда манфиатбахш мебошанд.

Соли 2003 Сарвазири Ҳиндустон Атал Бихари Ваҷпайи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафари расмӣ анҷом дод. Бо иштироки меҳмони олиқадр дар шаҳри Душанбе маросими расмии ифтитоҳи боғ ва пайкараи Маҳатма Гандӣ баргузор шуд.

Бино ба даъвати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон моҳи сентябри соли 2009 Президенти ҶумҳурииҲиндустон Пратибха Девисингх Патил аз Ҷумҳурии Тоҷикистон боздиди расмӣ ба амал овард.

Дар айни замон муносибатҳои Тоҷикистону Ҳиндустонро 50 ҳуҷҷати дуҷонибаи байнидавлатӣ ба танзим медарорад.

Лозим ба ёдоварист, ки муносибатҳои тиҷоратию иқтисодии Тоҷикистону Ҳиндустон рӯ ба пешравӣ ниҳода истодааст. Дар соли 2012 хаҷми мубодилаи мол байни ду кишвар ба 27,5 млн. доллари ШМА баробар шуд ва дар ҳашт моҳи аввали соли 2013 ин нишондод ба 29 млн. 842, 7 ҳазор доллари ШМА расид.

Барои баланд бардоштани савияи дониши мутахассисони тоҷик ҳамасола аз ҷониби Ҳукумати Чумҳурии Ҳиндустон курсҳои мухталиф дар чаҳорчӯбаи барномаи омӯзишии ҳамкориҳои иқтисодӣ (ITEC) ва шӯрои муносибатҳои фарҳангии Ҳиндустон (ICCR) дар он кишвар гузаронида мешаванд.

**132 Лигаи миллатҳо дар муносибатҳои байналмилалӣ**

Дар қатори мосили муҳими равобити давраи баъди љангӣ яке аз масъалаҳои мубрам ин бунёди як механизми ба танзим оварандаи низоми муносибатҳои байналхалқӣ ба ҳисоб мерафт. Аз тарафи дигар кишварҳо зарурати як сохтор ё ба истилоҳ регулятори муносибатҳо байни субъектҳои равобити байналхалқиро амиқ дарк намуданд ва талош барои бунёди созмони универсалӣ доштанд.

Бояд тазаккур дод, ки ѓояи бунёди чунин низом ё худ сохтори универсалӣ –Лигаи Миллатҳо аз љониби Британияи Кабир сар задаст. Дар охири соли 1915 вазири умури хориљаи Британияи Кабир Грей дар бораи созмон додани сохторе, ки барои сулҳ ва амният дар арсаи байналхалқӣ мубориза мебарад пешниҳод намуд. Масъалаи Лигаи Миллатҳо дар суратљаласа ҳади ақал бинобар ду омил яке аз асоситарин масъалаҳо гардид. Аввалан ҳамчуни мақомоти байналхалқӣ Лигаи Миллатҳо воқеан метавонист саҳми худро барои танзими муносибатҳои байналхалқӣ ва кам намудани хатари эъљоди љанг гузорад. Дуюм аз Лигаи Миллатҳо ва Оинномаи он даъват карда мешуд, ки нисбати сиёсати давлатҳои абарқудрат муљозоти ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ диҳад, дар назди љомеъаи љаҳонӣ онро қонунӣ кунад, ки он дар солҳои 20-уми асри ХХ ба омили асосӣ пеш аз ҳама дар кишварҳои режимашон демократию либералӣ табдил ёфта буд.

Таҳти роҳбарии Вудро Вилсон комиссияи махсус барои коркард ва омода намудани Оинномаи лигаи миллатҳо созмон дода шуд. Дар ин комиссия, ки дар мехмонхонаи Крийон фаъолият менамуд баҳсҳои шадид дар сари коркард ва омодасозии оинномаи Лига идома доштанд. Барои Вудро Вилсон ин кори хеле душвор буд ва у кушиш менамуд ҳар чи зудтар ба кори комиссия анљом бидиҳад: ҳар як пункти оиннома боиси ихтилофҳои шадид миёни аъзоёни комиссия мегардид. Пленуми таъиннамудаи комиссия дар мавриди коркарди оинномаи Лигаи Миллатҳо аз 3 то 13 феврали соли 1919 кор намуд; дар маљмўъ он аз даҳ нишаст иборат буд. Баъд аз расмагн ифтитоҳ бахшидан ба кори комиссия дар раванди он гуфтушунидҳои махсус баргузор мегардиданд. Амрикоиҳо гуфтушунидро аз як тараф бо англисҳо аз тарафи дигар бо итолиёвиҳо ва ҳамзамон бо ҳардуи онҳо муштарак мебурданд. Қобили тазаккур аст, ки гузоштани лоиҳаи кадоме аз кишварҳо ҳамчун асос барои муҳокима баҳси дурударозро ба вуљуд овард.Вилсон барои лоиҳаи амрикоӣ пофишорӣ менамуд; англисҳо лоиҳаи худро пешбарӣ менамуданд. Баъд аз баҳсои дурудароз ва калавишҳои зиёд Вудро Вилсон пешниҳод намуд, ки лоиҳаи англо-амрикоиро, ки дар гуфтушуниҳои хусусӣ мутобиқат карда шудааст ҳамчун асос қабул намоянд.

Бо душвориҳои зиёд ба Вилсон муяссар гардид, ки принсипи мандатро қабул намояд.

Масоили ташкил намудани Лига ҳамоно баҳсҳои зиёдро миёни иштирокчиён ба вуљуд меовард. Бояд, зикр намуд, ки нақшаҳои пешниҳоднамудаи кишварҳо аз дидгоҳи манфиатҳои ҳамон кишварҳо буда боиси ихилофҳои зиёд будааст.

Масалан нақшаи бунёди фаронсавӣ аз англисӣ нисбатан пурратар будааст. Париж бевосита тақозо менамуд, ки ба Низомномаи Лигаи Миллатҳо пункти алоҳида дар мавриди созмон додани қуваҳои мусаллаҳе, ки тавонанд амнияту бехатариро дар Аврупо дастгирӣ намоянд ҳамроҳ карда шавад. Намояндаи ҳайати он Леон Буржа қайд намуд, ки бидуни артиши махсус Лига ҳама гуна мазмуни амалии худро аз даст хоҳад дод ва бидуни он низомнома ба тафсири назариявӣ табдил хоҳад гашт.

Ба ин маънӣ Фаронса кушиш менамуд ба артиши хушкигарди худ дар оянда ҳамчун асоси артиши байналхалқӣ авлавият диҳад ва дар ҳолатҳои зарурӣ тавонад онро алайҳи Олмон равона созад. Аз ин нуқта маълум буд, ки ҳадафи аслии Фаронса бунёди низоми амнияти дастаљамъӣ набуда мақсади он бартарӣ доштани артиши фаронсавиҳо бар олмониҳо будааст. Гузашта аз ин ҳайати фаронсавӣ ба он буд, ки сараввал зарур аст, ки бо аҳднома омода сохта бо Олмон ба имзо расонанд ва баъдан дар пайи бунёди созмони байналхалқӣ гарданд. Аз тарафи дигар Фаронса манфиатдор набуд, ки Олмон дар лигаи миллатҳо аъзо бошад во онҳо баҳри амнияти дастаљамъӣ артиши муштарак дошта бошанд.

**133 Низоми байналмиллалӣ ё назми љаҳонӣ.**

Дар адабиёти ѓарб ба сифати асосгузори назария дар бораи система – Людвиг фон Берталанфи пазируфта шудааст. (асараш:“General system theory” New – York 1968)дар илмӣ байналмилалшиносӣ равиши системавӣ аз солҳои 50 –ум асри XИX инљониб истифода мешавад. Дар назарияи пешниҳодкардаи Берталанфи чанд мафҳуми асосӣ дида мешаавд:

1.Низом (система) – ҳамчун маљмуи унсурҳои бо ҳам дар робита буда,

2.Унсурҳо – ҳамчун љузъҳои таркибии система

3.Муҳит – ки ба система таъсир мерасонад ва ҳамкорӣ мекунад. Ду намуди муҳит шинохта мешавад: а) муҳити беруна (Envиronment) ки системаро иҳота кардааст; б) муҳити дохилӣ (context);

4.Мафҳуми сохтор – ки чанд љанбаи инъикосгари дараљаи таркибии системаро дорад (структура, Structure). а) таносуби унсурҳои система б) шакли созмонёби дар система в) маљмуи маљбурият ва маҳдудият ки система ба унсурҳои худ бар мекунад.

5. Функсияи система – љавобгўии система ба муҳит;

Системаи бай –ӣ навъи хоси системаи кушода ва сустинкишофёта мебошад ва дар ин маврид фарқ гузоштан байни обект ва муҳити берунӣ душвор аст ва ҳамчунин ин фарқ хислати шарти дорад. Ба ибораи дигар системаҳои бай – ӣ системаҳои иљтимоии навъи хосанд, ки бо дараљаи ҳамгароии унсурҳо ба низом, ҳамзамон мухторияти бештари унсурҳо фарқ мекунанд. Гуногунии фаҳмиши хусусияти системаҳои байналхалқӣ боис шудааст, ки дар омўзиши онҳо равишҳои мухталиф ба кор бурда шаванд. Аз љумла равишҳои зерин маъмуланд: 1. Равиши сунати таърихӣ; 2. Таърихи љомеашиносӣ; 3.Равиши эвристикӣ (иктишофӣ); 4.Иртиқотӣ (омехта); 5.Эмпирикӣ (таљрибавӣ);

Дар мавриди назми б-ли метавон гуфт, ки ин чунин сохтори рб аст, ки барои таъмини ниёзхои асосии ки-хо, бунёд ва хифзи шароити мавчудияти онхо (амният ва инкишоф) таъин шудааст. Аз нуктаи назари Франк асоси назми б-лиро конуният ташкил медихад. Азбаски мундаричаи истилохи назми б-ли маъмулан ба равобити байни киш-хо алокаманд аст, Стенли Хоффманн пешниход кардааст, ки назми б-ли аз назми чахони фарк карда шавад. Аз ин лихоз назми б-ли метавонад бе назми чахони вучуд дошта бошад. Мисоли ин мавчудияти робитахои хамкори, эхтироми хамдигари, дахолат накардан ба корхои дохили.

**134 Қонунмандиҳои МБ: механизми амал ва табдили онҳо**

Масъалаи қонуниятҳо яке аз масоили таҳқиқношуда дар илми МБ мебошад. Ин амр пеш аз ҳама бо хусусиятҳои хоси соҳаи мазкури муносибатҳои љамъиятӣ, ки дар он дарки такроршаваии ҳаводису равандҳо душвор мебошад, ва аз ин ру хусусиятҳои асосии қонуният ин нисбият, эҳтимолият ва номуайянӣ мебошад, ифода меёбад. Нишонаҳои асосии қонунҳои иљтимоӣ, ки онҳоро бо қонунҳои табиат мепайвандад, шароитҳои муайяне мебошад, ки дар он инъикос ногузир мегардад ва ҳолати қонун амалӣ мешавад. Аз ин рў аксари муҳаққиқон на оиди қонуну қонуният, балки оиди эҳтимолияти рух додани ин ва ё он воқеот ҳарф мезананд.

Барои муайян намудани қонуниятҳои МБ мо ба ақида ва назарияҳои макотиби асосии илми МБ ру меорем. Макотиби мазкур баҳри муаяйн кардани он 4 масоили асосиро пешниҳод намудаанд:

1) Тамоюли асосии давраи муосири МБ;

2) Иштирокчии асосии МБ;

3) Танзими МБ;

4) Нақши омилҳои сохтории низоми байналхалқӣ.

Намояндагони реализм ва неореализм қонуниятҳои МБ-ро дар асоси таҳлили масоили асосӣ чунин пешниҳод намудаанд:

1) Ягон падидаи нав дар сиёсати байналхалқӣ рух надода омили асосии пешбаранда манфиатҳои миллӣ мебошад ва моҳияти сиёсати байналхалқӣ мубориза баҳри ҳокимият ва қувва аст;

2) Иштирокчии асосӣ, ки хусусияти МБ-ро муайян менамояд кишвар боқӣ мондааст;

3) Қувва ва тавозуни қувва танзимгари асосии МБ мебошад;

4) Нақши муайянкунандаи низоми байналхалқӣ ва сохторҳои он дар фаъолияти кишварҳо баррасӣ ва муайян мегарданд.

Намояндагони либерализм ва неолиберализм қонуниятҳои мазкурро дар асоси таҳлили масъалаҳои асосӣ чунин баррасӣ намудаанд:

1) Афзоиши вобастагии мутақобилаи љаҳон ва мутаносибан аҳамияти арзиш ва манофеи муштарак;

2) Афзоиши шумораи иштирокчиёни МБ;

3) Механизмҳои бозоргонӣ (талабот, рақобат) ҳамчун танзимгари МБ. Болоравии нақши ҳуқуқи ниҳодҳои байналхалқӣ дар танзими МБ ва раванди демократикунонии ба он алоқаманд.

4) Қавӣ гардидани нақши иқтисод дар таѓйироти низоми љаҳонӣ ва раванди умумигароии ба он алоқаманд.

Намояндагони неомарксизм зимни баррасии масъалаҳои асосӣ чунин ақида пешниҳод намудаанд:

Қувват гирифтани вобастагӣ ва мубориза байни марказ ва канораҳо дар љаҳон – низом;

Кишварҳо пешбарандаи манофеи иқтисодӣ гардида зери таъсири кишварҳои нисбатан тараққинамудаи Ѓарб бо сарварии ИМА қарор мегиранд;

Танзимгари асосии МБ муборизаи кишварҳо (манотиқ) ва табақаҳо мебошад;

Нақши муайянкунандаи иқтисоди љаҳонӣ дар МБ ва раванди умумигароӣ.

Новобаста аз мавқеоти назари макотиби мазкур онҳо оиди масоили асосӣ фикри умумӣ доранд, ки чунин мебошад:

Қувват гирифтани хусусияти муназзами хатар ва зуҳуроте, ки имрўз инсоният бо он рубарў шудааст;

Афзоиши шумораи иштирокчиёни байналхалқӣ зери таъсири нақши пешбарандаи кишвар;

Нақши ниҳодҳои демократӣ, ҳуқуқи байналхалқӣ ва механизмҳои бозаргонӣ меафзояд. Вале танзимгари асосии МБ ҳокимият ва қувва боқи мемонад.

**135 Тоҷикистон ва равандҳои ҳамгароӣ дар ҷаҳони ислом**

Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари мусулмоннишин аст ва бештар аз 90% сокинони онро мусулмонон ташкил медиҳанд. Аз ин сабаб табиист, ки ба доштани робитаи ҳасанаи дипломатӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ бо мамлакатҳои ҷаҳони ислом, ба монанди Туркия, Ироқ, Кувайт, Малай-зия, Шоҳигарии Арабистони Саудӣ, Урдун, Миср, Аморо-ти Муттаҳидаи Араб, Сурия, Лубнон, Алҷазоир, Марокко, Либия, Баҳрайн, Умон, Яман, Давлати Қатар, Фаластин, Тунис ва ғ. сарфи назар аз низомҳои сиёсии гуногун ва дараҷаи тараққиёташон зарурат дорад. ҳар сол ҳазорон - ҳазор шаҳрвандони мусулмони Тоҷикистон ба зиёрати ҷойҳои муқаддаси ислом, ба тавофи Макаю Мадинаи мунаввара мераванд ва адои ин фарз аз замони ворид гарди-дани ислом ба сарзамини Хуросон ва Мовароуннаҳр давом дорад. Феълан Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аксари кишварҳои мусулмонй робитаи дипломатй дорад.

Агар аз як тараф, доштани дини ягона ва робитаҳои таърихии қадима бо мамлакатҳои мусулмоннишини дунё ва кишварҳои арабӣ боиси ба яке аз самтҳои асосии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифтани муносибатҳои давлатй бо ҷаҳони ислом гардида бошад, аз тарафи дигар, мақом ва манзалати муассири ин мамлакатҳо дар пешрафти имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонй ба назар гирифта шуд. Истифода аз имкониятҳои фаровони иқтисодӣ, тех-никӣ, технологӣ ва сармоягузориҳои онҳо ба рушди устувори иқтисоди Тоҷикистон сабаб хоҳад шуд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали дарёфти истиқ-лолияти давлатй дар роҳи барқарор намудани робитаҳои дипломатӣ ва ба роҳ мондаии ҳамкориҳои тиҷоратию иқти-содӣ ва фарҳангй бо ҷаҳони ислом умуман ва мамлакатҳои арабй хоссатан иқдомҳое карда буд ва муваффақ гардида буд, ки бо чанде аз он кишварҳо Протокол оид ба барқарории робитаҳои дипломатй ва Созишнома оид ба дӯстӣ ва ҳамкориро ба имзо расонад. Аммо бояд иқрор шуд, ки он кӯшишҳо муназзам ва ҳадафмандона набуданд ва бинобар он ҳам натиҷаи матлуб надоданд. Ва албатта, ба сатҳи муносибатҳои Тоҷикистон бо кишварҳои мусулмонӣ ва ҷаҳони ислом муқовимате, ки миёни нерӯҳои сиёсию иҷ-тимоии ҷумҳурии мо, аз он ҷумла нерӯҳои исломй ва мақомоти расмӣ, идома дошт, бетаъсир набуд. Мамлакатҳои мусулмонй барои барқарор намудани робитаҳои дипло-матӣ ва ҳамкориҳо бо ҳукумати вақти Тоҷикистон чандон майл надоштанд. Сабаби хеле дертар барқарор шудани робитаҳои дипломатии мо бо аксарияти онҳо дар ҳамин аст. Чунончи, робитаҳои дипломатй бо Баҳрайн, Кувайт ва Амороти муттаҳидаи Араб дар соли 1995 бо Ҷумҳурии Лубнон ва Ҷумҳурии Яман дар соли 1995 бо Алҷазоир ва Урдун дар соли 1997 барқарор шуданд.

Бо вуҷуди он сафарҳои расмӣ ва корие, ки Сардори Давлат ва ҳукумати Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов ба Давлати Кувайт ва Амороти муттаҳидаи Араб дар соли 1995, Шоҳигарии Арабистони Саудӣ (30 июн - 3 июли 1997), вохӯрй ва мулоқотҳсе, ки ӯ бо Шоҳи Арабистони Саудй, Шоҳи Урдун ва Амири Давлати Кувайти дар ҷараёни Иҷлосияи ҷашнии 50-уми СММ дар Ню-Йорк (1995), сафарҳои кории вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Т.Назаров ба Қатар ва Миср дар чаҳорчӯбаи ҷала-саи вазирони корҳои хориҷии Созмони Конфронси исломӣ (март, октябри 1998), имзои «Созишнома оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ва илм миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мисри Араб» (Маскав, ноябри 1996), санад дар бораи танзими низоми рафтуомади ҳоҷиён (ноябри 1997), ифтитоҳи Намояндагии тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Дубай (январи 1997), ки салоҳияти иловагии гуморидани шаҳрвандони ҷумҳуриро дар Амороти муттаҳидаи Араб ва Давлати Кувайтро дошт ва ғ. бенатиҷа набуданд. Онҳо робита ва ҳамкориҳои Тоҷикистонро бо қисме аз мамлакатҳои ҷаҳони ислом фаъол гардониданд. Баъзе аз кишварҳои арабй ба расонидани ёриҳои башардӯстона ба Тоҷикистон сар карданд. Чунончи, Миср дар соли 1997 ба маблағи 50 ҳазор $ долл амрикоӣ дод.

**136 Иммауел Валлерстайн ва назарияи “назми ҷаҳон”**

Валлерстайн, Иммануил(Wallerstein, Immanuel) (р. 1930) – мутафаккири амрикоӣ, асосгузори таҳлили љаҳон-низом, яке аз пешсафони љомеашиносони чапи иртиљоӣ мебошад.

Ў 28сентябри соли 1930 дар шаҳри Ню-Йорк таваллуд гаштааст. Дар донишгоҳи Колумбияи Ню-Йорк дар самти љомеашиносӣ таҳсил намудааст (дараљаи бакалавр – 1951, сатҳи магистр – 1954, дараљаи докторӣ– 1959). Дар донишгоҳи Колумбия (1958–1971), Догнишгоҳи Мак-Гил (1971–1976), донишгоҳҳои Бингемтон (1976–1999) ва Йел (аз соли 2000) фаъолият намудааст. Аз соли 1976 маркази таъсиснамудаи Фернан Броделро, ки ба омўзиши иқтисод, низомҳои таърихӣ ва тамаддун (дар назди донишгоҳи Бингемтон), ки кормандони он ба ташаккули ѓояи усули љаҳон-низом машѓуланд, роҳбарӣ менамояд. Дар солҳои 1994–1998 вазифаи президенти асосиатсияи байналхалқии љомеашиносиро иљро менамуд.

Валлерстайн аз солҳои 1960-ум ба омўзиши назарияи умумии инкишофи иљтимоӣ-иқтисодӣ оѓоз намуд. Назарияи коркарднамудаи љаҳон-низоми ў ба принсипҳои таҳлили таърихии комплексии аз љониби таърихшиноси франсуз Фернан Бродел пешниҳодшуда такя менамояд. Назарияи мазкур усулҳои љомеашиносӣ, таърихӣ ва иқтисодиро дар таҳаввули иљтимоӣ љамъбаст менамояд. Валлерстайн зиёда аз 20 китоб ва 300 мақола ба табъ расонидааст.

Асари машхўри ў китоби бисёрљилдаи «Љаҳон-низоми муосир» буда дар љилди аввали он (1974) ташаккули љаҳон-иқтисоди аврупоӣ дар асри XVI, дар љилди сонӣ (1980) – густариш дар давраи манфиатпарастӣ (меркантилизм), дар љилди саввум (1989) ў таърихи рушди онро то солҳои 1840 баррасӣ намудааст. Дар осори хеш Валлерстайн таҳаввули љаҳон-иқтисоди сармоядориро дар асрҳои 19-20 таҳлил намуда оиди дурнамои мунсоибатҳои байналхалқӣ дар асри 21 пешбинӣ менамояд.

**137 Консепсияи геополитикии З. Бжезинский**

Қарни ХХ, ки онро қарни фоҷиаи инсонӣ номид поён пазируфт. Иллати ин номгузори мизони сангини талафоти инсонӣ, далели вуқуи ҷангҳо ва дар ин қарн нисбат ба нуздаҳ қарн гузаштааст. Геополитика, ки бояд онро такягоҳи воқеият донист аз буду пайдоиш дар аввали қарни ХХ ҳадафи ниҳоияш касби қудрат аст. Ин нуқта бисёр муҳим аст, онро бидонем, ки омили эҷодии ин ҳадаф чӣ аст? Омили дигаре дар эҷоди ин ҳадаф муассир будаанд ва ҳамин тариқ назарияҳо ва тафаккуроти геополитикӣ шакл гирифтааст. Таваҷҷўҳ ба сайри таҳаввулоти ҷаҳонӣ мушаххас мекунем, ки оё масъулони равобити байналмилалӣ, ки сиёсатмадорон ва мутахассисони умури хориҷаанд ба ин тағйироту таҳаввулоти геополитикӣ таваҷҷўҳ кардаанд ё не.

Барои вуруд ба баҳси ибтидо «ҷуғрофияи сиёсӣ» ва геополитикаро таъриф мекунем. Бидуни он, ки ба як баррасии таърихӣ дар ин замина бипардозем, ба таври хулоса бояд гуфт, ки «ҷуғрофияи сиёсӣ» илме аст, ки нақши сиёсатро дар ҷуғрофия баррасӣ мекунад. Дар ҳоле, ки илми геополитика ба баррасии нақши омилҳои муҳити ҷуғрофӣ дар сиёсат мепардозад. Аз замони пайдо шудани вожаи геополитика маънии тақобули қудрат бо як сарзамин ва инсонҳое, ки дар он сукунат доранд матраҳ шудааст ва хулоса инки ин мафҳум нақши бисёр асосеро дар тавлиди қудрат дошта аст. Албата ин мавзўъро бояд дар назар дошт, ки падидаҳои хоси геополитики бо ҳар навъи тақобули қудрат дар бораи сарзамин мутобиқат намекунад.

Солҳои 90-ум зарурияти пешниҳоди тарҳи нави сиёсӣ, стратегияи нави ИМА-ро талаб доштанд. Сохтори сиёсии ҷаҳон тагйир ёфт. ИМА ғолиби ҷанги сард ҳисоб меёфт. Эҳтиёҷ ба таҳияи консепсияи пешвоии як кишвари абарқудрат дар миқёси ҷаҳони пеш омад. Ин замони бедоршавии назариётчиёни ҷомеаи фаросаноатӣ буд. Икдоми нахустин барои муттаҳид кардани Урупо, ҷаҳон бештар мутаҳаррик ва аз ҳам алоқаманд мешуд. Бжезинский ба ҷараёни аз ҷиҳати идеологӣ асоснок кардани пешвоии ИМА фаъолона ворид мешавад. Ў муборизаро барои роҳ надодан ба эҳёи Россияи қудратманд давом медиҳад. Бжезинский роҳбарияти ИМА-ро барои он танқид мекард, ки ба меросхўри Иттиҳоди Шўравӣ – Россия имкон додаанд, ки ба по хезад ва аз нав амбитсияҳои империявии худро пешниҳод кунад. Ў ҳар гуна пешравӣ ва муваффақияти Россияро дарднок кабул мекард. «Агар русҳо ба андозае аблаҳ бошанд, ки кушиши эҳёи империяи худро кунанд, онҳо ба низоъҳое рў ба рў мешаванд, ки Чеченистон ва Афғонистон дар назарашон пикник метобад».

Дар маркази назарияи геопалитикии Бжезинский масъалаи робита бо Россия меистад. Дар силсилаи асарҳояш бо номи «беназмии глобалӣ» дар остонаи қарни XXI (1993) «майдони бузурги шохмот» ё «ниёзҳои геостратегии Амрико». Бжезинский дар он ақида омадааст, ки бо пошхўрии Иттиҳоди Шўравӣ дар миқёси ҳудудан васеъи калон (ҷои холӣ) сиёсӣ зуҳур кардааст ва ин ҳоло бо сабаби ноустувориаш пеш аз ҳама бо ҷахони имрӯза тахдид ворид мекунад. Тахдид пеш аз ҳама ба иллати фаъол гаштани нерӯҳои исломгаро бузург гаштааст. Ин таҳдидот боз ҳам бузургтар мешавад, агар ба низоъҳои минтақаи Урупою Осиё кишварҳои дигар бахусус Ҷумхурии Мардумии Чин ворид шаванд. Таҳдиди воқеъан ҷиддии барои Амрико эҳёи сиёсати империалии Россия аст. Бжезинский ба пешомади ислоҳоти демократӣ дар Россия бовар надорад ва аз роҳбарони Амрико даъват меорад, ки бар зидди Россия ба майдон бозингарони навро ворид созанд. Ин бозингарон аз қабили Украина, Ӯзбекистон ва Озарбойҷон мебошанд.

**138 Инқилоби Кабири Франсия ва инкишофи дипломатияи давлатҳои Аврупо**

Инкилоби кабири Фаронса аввалин инкилоб бузург дар таърихи Европа ба хисоб рафта, барои гузариш аз феодализм ба капитализм замина гузошт. Ахамияти инкилоби кабир дар он аст, ки ба микёси Европа таъсир расонида, чараёни гузариш ба капитализмро тезонид. Инкилоби кабири Фаронса дар натичаи тузу тунд шудани зиддияти байни буржуазияи нав баромад ва мутлакияти феодализм буд. Буржуазия дар натичаи таракки кардани муносибатхои капиталисти ба вучуд омад. Дар солхои 1770-1780 бар арсаи хушксолихои пай дар пай, нарасидани амвол ва хурока хис карда мешуд. Аз ин хотир буржуазия ба равшанфикрон талаб мекард, ки дар сиёсати хоричи на манфиатхои дарбори балки манфиатхои милли мукадамтар бошад. Яке аз нависандагони Франсави Белтер чунин гуфтааст, ки сиёсати дипломатияи Фаронса аз руи адолат нест. Аз чумла соли 1756 Фаронса бе хеч зарурат бо Австрия бар зидди Пруссия шартнома баст. Дар чунин вазъият муттахидшавви Людовики 16 шохи Фаронса мохи майи соли 1789 карор дод, ки парламентро, ки штати генерали ном дошт даъват намояд. Он солхои зиёд даъват карда намешд. Пас Людовики 16 штатхои генералиро даъват намуда, кушиш мекунад, ки ба воситаи штатхои генерали вазъияти мамлакатро муттахид созад. Аммо депутатхои табакаи сеюм карор доданд, ки худро мачлиси муассисон эълон намоянд. 17-уми июни соли 1789 мачлиси милли кори худро огоз намуд. 9-уми июл мачлиси милли худро мачлиси муассисон эълон намуданд. Ҳукумати шохи ва дарбор карор доданд, ки мачлиси муассисонро пароканда намоянд. Хабари пароканда кардаин ин мачлис ба гуши мардум расид. 14-уми июли 1789 ахолии Париж ба химояи мачлиси муассисон бархестанд ва ба калъаи Бастилия хучум намуданд. Инкилоби Франсия аз се мархилаи калон иборат аст:

Мархилаи 1- 14-уми июли соли 1789-10уми августи 1792

Мархилаи 2-10-уми августи 1792 то 2-уми июни 1793

Мархилаи 3- 2-уми июни 1793 то 28-уми июни 1794

Дар мархилаи якум ки онро давраи феланхо, жирандистон, якобинчиён номида мешавад. Дар давраи фелянхо буржуазия ва дворянхо дар натича шуриши халқӣ ба даст оварда буданд. Филянхо синфи хоким ба хадафи худ расиду мехостанд, ки сохти шохӣ ва конститутсионӣ боқӣ монад. Аммо мухимтарин натичаи давраи инкилоб ба амал омад. Ин албатта деклоратсияи озоди, ки 17 модда иборат буд. Дар баробари дахлнопазирии хукукии инсон инчунин дар бораи химояи моликияти хусуси сухан мерафт.

Дар давраи дуюм, ки давраи жерондистон ном дорад манфиати буржуазия химо карда мешавад. Ба ин гурухи жерондистон савдогарон, буржуазияи миёна дохил буданд. Рохбарони онхо Бриссо, Кондорин Морот буданд. Мухимтарин давраи аввал он аст, ки окнститутсия Франсияро кабул кард, давраи дуюм ин конвент(парламент) як катор конунхое кабул намуд, ки манфиати табакахои васеи ичтимоиро химоя мекард. Дар солхои инкилоби кабири Фаронса сиёсати хоричи Франсия ба мархилаи нав ворид гардид. Таъсири инкилоб ба кишвархои хамсоя расид: дар Белгия, Голандия, Пруссия ошубхои инкилоби огоз ёфтаанд. 27-уми августи с1791 байни Австрия ва Пруссия Аҳднома ба имзо расид, ки ин эъломия бар зидди инкилоби Франсия равона гаридида буд. Дар эъломия пахш кардани инкилоб ва дастгир кардани шохи Франсия Людовики 16 дар назар дошта мешуд. Тадбири дуюми ҳукумати Германия дастгири кардани гурезахои зидди инкилоби буд. 7 феврали с1792 шоҳи Австрия ва Пруссия шартномаи дутарафаро имзо карданд, ки барои пахш кардани инқилоби Франсия 20 хазор аскар аз љониби Авс трия људо карда мешуд. Баъдтар ба ин муоҳида Шветсия, Испания, Италия дохил шуданд. Людовики 16 ба ёрии кишвархои Ѓарб умед мебаст. Дар маљлиси қонунбарор дар масъалаи чанг бо кишвархои Европа ҳамфикр набуд. Жерондистон тарафдори чанг ва бархам додани такягохи муҳољирони гуреза буданд.

**139 Муносибатҳои байналмилалии Аврупо дар ибтидои асри19**

Дар маркази МБ дар дахсолаи охири асри 18 ва хамчунин дар солхои авали асри 19 Франсия ва ходисахои таърихии он карор дошт. Проблемаи инкилоби Франсия ва ходисахои баъди он тамоми фаъолияти сиёсати хориҷии давлатҳои Аврепои инъкос мегардид. Баъзе таърихшиносон дар сиёстаи хориҷии Напалеон ду давраро чудо мекд: 1 то чори намудани мухосираи континенталии Англия 2 аз мохи ноябри соли 1806 замоне ки декрет дар бораи мухосира имзо шуд. Амалан тамоми давлатхои Аврупои бо дастгирии Англия ки дорои артиши пурзур буд, мукобили Франсия баромаданд. Зарбаи авваалро напалеон ба иттиходи ташкилнамудаи англия бо Австрия ворид намуд. тактикаи Франсия дар ин давра аз он иборат буд, ки фавран барои чанг бо австрия омода шуда, муносибатро бо дигар давлатхо мураккаб насозад. Муносибатхои Россия ва Франсия. Напалеон дарк намуда буд, ки бе Иттиход бо Росия ё бетераф сохтани он аз болои Англия галаба карда наметавонад. Дипломатхои Фравнсави кушиш менамуданд ки самти сиёсати хоричии Росияро нисбати худашон дигар кунанд. Александири 1 хамеша кушиш дошт ки бо давлатхои Аврупои ахдномаи дусти дошта бошад ва Россияро аз низоъхо эмин нигох дорад. Александ рухияи англиси дошта ва намехохт бо Франсия низоъ дошта бошад. 8.10.1801 дар париж байни Россия ва Франсия аҳдномаи дусти ба имзо мерасад. Александр натавонист, ки Франсияро махдуд ва ё ба хам пайваст намояд. Напалеон дар маркази Аврупо зарбаро ба артиши Австрия ворид намуд. моҳи июни соли 1800 франсузхо авсртирагихоро мачбур сохтанд, ки ахдномаро имзо кунанд, ки мутобики он ба Франсия худудхои австрия, сохили чапи Рейн Белгия в аЛюксембург ба Франсия гузашт. Бо имзои шартномаи Люневилл иттиҳоди дуввуми франсави амалан аз байн рафт. Бо имзои «шартномаи мукаддамоти» дар Лондон дар мохи октябрисоли 1801 тамоми амалиёти чанги миёни Франсия ва Ангилия хотима ёфт. Шартномаи Амен 27 марти 1802 аз тарафи Франсия ва мутахидинаш Испания ва Галандия аз як тараф ва Британия аз тарафи дигар имзо шуд. Мутобик ба шартнома Фаронса ухдадор гашт кушунхои худашро аз Миср, чазиари Элба ва аз Рим барорад, хамчунин ба бозгшти Миср ба Туркия рози шуд. Напалеон кушиш мекард харчи зудтар кишвархои Аврупоиро ба худ тобеъ созад. Аммо У.Пит собиткадамона барои ташкили иттиходи сеюми зиддифрансави кор мекард. Австрия низ тарафдори ташкили ин иттиход буд. Шохи пруссия Фридрих Вилгелми 3 аз дохил шудани Наплеон ба хокаш бим дошта котеона пешниходи се кишварро дар бораи ташкили Итиход рад намуд. ва изхор дошт ки хеч гох бар зидди Франся намебарояд. Соли 1805 дар назди Улма аз чониби Напалеон артиши Австрия торумор гардид ва Франсия ба Венна дохил гардид. 2. 12.1805 Напалеон ба кушунхои руси ва австрияги шикасти сахт дод. Австрия таслим гардид, Пруссия ба тарфдории мутахидии худ набаромад, артиши Россия ба ватан баргашт. Шартномаи сулхи Пресбургро имзо намуданд, ки барои Австрия аз хад зиёд номусоид буд. Ходисахо дар Аврупо навбати хеш инкишоф меёфтанд. Бо ин холат иттиходи нави чоруми зиддифранси ташкл. Напалеон аз нав ба Саксония ва Пруссия дохил гардид. Октябри соли 1806 кушунхои австрияги ба таври пурра торумор гардид. Франсузхо дохили Берлин шуданд. Дар Берлин 21.11.1806 декрети Напалеон дар бораи чори намудани чорахои иктисоди ва сиёси бар зиди Британия интишор ёфт. Он ибтидои «мухосираи континентали чазиархои Британия» - ро гузошт. Дар охири солхои 1806 1807 да Пруссия малиёти чанги идома дошт ки ба он кушунхои русси ёри мерасонд ки хамаро мухорибаи нади Фридланд 14 июни 1807 хал намуд. чанги мёни Росия ва Франсия дар худуди ПРоссияи мегузашт. Аз ин хотр соли 1807 хар ду кишвар ба мувофика расиданд. Аз хамин сабаб 7 июни 1807 дар ш.Тилзити Пруссия Росия ва Франсия шартнма мебанданд. Мувофики шартнонма Росия ухдадор гардид ки дар Аврупо эътироф мекунад ва Франсия б а Росия розиги дод, ки ба мукобили Пруссия Шветсия амалиётхои чанги барад. Аммо дар 1809 – 1810 вазъият дар Аврупо бад гардид. Илова бар ин дар Франсия хушксоли шуд. Аз ин хотир барии нчот додани кишвар напалеон ба чанги нава огоз намуд. соли 1812 напалеон ба Росия хучум намуд. муборизаи шадиде дар Барадино муборизаи шиддиде амли шуд, ки дар он кушунхои Росия галаба намуд. аммо куввахо нобаробар буд, кутузов карор дод ки акибнишини кунад маскваро тарк намояд. Дар ин чанг Франсия 60 000 талаф. Дар зимистони сарди Росия артиши напалеон тоб наоварда акибнишиноро огоз кард ва хамин тарик барои то ба охир шикаст додани артиши напалеон артиши кутузов онро таъкиб менамуд. Пас аз рондани напалеон аз Россия Пруссия ва Австрия иттиход ва ёрир з императори Россия чустучу меамуданд. Пруссия ва Россия 15 феврали соли 1813 дар Камиш шартномаро имзо намуданд ки мутобики тарафхо ухдадор гардиданд амалиёти чангиро ва шартномаи чудогонаро ба имзо расонанд. Россия сархадхои то соли 1806 ва истиклолияти Прусиро эътироф намуд. хамин тавр давраи муракаб ва тулони чангхои напалеони ба охир расид. Накши асосиро дар галаба напалеон Росия бози намуд.

**140 Муборизаҳои дипломатии Аврупо дар қитъаи Осиё**

Равобити байни Иттиҳоди Урупо ва Осиёи Марказӣ дар зери таъсири маҳз шароити нодири геополитики шакл гирифтааст. Аз љониби дигар густариши нуфузи урупоӣ бо омилҳои зерини объективӣ ва субъективӣ маҳдуд мешуд: кумаки афзоянда ба кишварҳои Урупои Марказӣ ва Шарқӣ, ки неруҳо ва захираҳои Иттиҳоди Урупоро ба худ мегирифт; низоъҳо дар Урупои Љанубӣ-Шарқӣ; тавсеаи НАТО; вуруди фаъолонаи ИМА ба минтақаи баҳри Хазар; мубориза барои нуфуз дар Осиёи Марказӣ байни ИМА, Россия, Хитой ва љаҳони ислом.

Дар марҳалаи аввал (сс. 1990-1994) стратегияи Иттиҳоди Урупо нисбат ба Осиёи Марказӣ бо назардошти расидан ба аҳдофи тактикии сиёси: таъмини субот дар маҳдудаи собиқ шуравӣ; расонидани кумаки фаврии иқтисодӣ, мусоидат ба плюрализм, демократия ва муносибат-ҳои бозаргонӣ шакл гирифт. Ин ҳадафҳо ҳам бо роҳи расондани кумаки бевоситаи иқтисодӣ, ва ҳам бо роҳи расондани таъсири сиёсӣ тавассути созмонҳову ниҳодҳои байналхалқӣ ва минтақавии урупоӣ (САҲУ, Шурои Урупо, Парламенти урупоӣ, Комиссияи урупоӣ, Комиссариати СММ оиди паноҳандагон) ба даст меомаданд.

Манфиатҳои Иттиҳоди Урупо дар Осиёи Марказӣ бар чунун усул поягузорӣ мешуд.

- пешбурди стратегияи ягонаи урупоӣ нисбати Осиёи Марказӣ;

- иштироки Урупо дар ҳалли низоъҳо ва вазъияти низоъбор дар минтақа;

-љонибдории равандҳои интегратсионӣ;

- ҳамкорӣ бо дигар кишварҳои манфиатдор дар минтақа;

- сармоягузорӣ ба кишварҳои минтақа барои дастгирии рушди устувори иқтисодӣ;

- таҳияи мавқеи европоӣ дар масъалаи лоиҳаи гузоштани хатти магистрали аз Осиёи Марказӣ ба Урупо ва дигар минтақаҳо.

Дар марҳилаи дуввум (сс. 1994-1998 ) чунин ба назар мерасид, ки гуё натоиљи сиёсати урупоӣ дар ИДМ ва Осиёи Марказӣ нигарон ва дилмонда шуда буд. Аён мегардид, ки кишварҳои собиқ шуравӣ ҳануз аз зобитаҳои демократияи намояндагӣ ва иқтисоди бозаргонӣ дуранд.

Ба илова, дар охири солҳои 90-ум раванди амиқан фаҳмидани манофеи геополитикии Иттиҳоди Урупо сурат гирифт, ки бо суботи умумӣ дар Евразияи Марказӣ алоқаманд буд.

Ба ҳамин наҳв дар охири аср дар доираҳои сиёсии Иттиҳоди Урупо ва пеш аз ҳама дар Олмон майл ба тавсеаи нуфузи геополитикии Иттиҳоди Урупо ба Шарқ ба назар мерасад. Амалан Иттиҳоди Урупо маҳдудаи манофеи геополитики хешро дар ҳудудҳои фаъолияти расмии САҲУ яъне то марзҳои Осиёи Марказӣ бо Афѓонистон, Ирон ва Хитой медидагӣ шуд.

Марҳилаи саввуме, ки имруз равобити байни Иттиҳоди Урупо ва кишварҳои Осиёи Марказӣ ба он мегузаранд, зери таъсири се омил сипарӣ шуда истодааст: тавсеаи минбаъдаи Иттиҳоди Урупо ба шарқ; густариши нуфузи Иттиҳоди Урупо дар маҳдудаи собиқ шуравии қисмати урупоӣ ва пешбурди сиёсати ягонаи урупоӣ ва сиёсат дар соҳаи амният.

Ҳамин тавр, дар солҳои наздик метавон фаъолгардии сиёсати Иттиҳоди Урупоро дар маҳдудаи васеи Кавказ, баҳри Хазар ва Осиёи Марказӣ мушоҳида кард. Дар ин замона бояд ба назар гирифт, ки мубориза барои нуфуз дар минтақа байни дигар бозингарони бузург: Россия, ИМА, Хитой ва кишварҳои исломӣ идома хоҳад ёфт. Ин омил бошад чашмандозии инкишофи минбаъдаи равобити байни Урупо ва Осиёи Маркази, ва умуман вазъи минтақаро душвортар мегардонад.

Баъди оѓози амалиёти зиддитеррористӣ дар Афѓонистон дар охири соли 2001 ҳузури низомӣ-сиёсии Иттиҳоди Урупо дар минтақа амри воқеӣ шуд.

Таваљљўҳ ба масоили амният дар Осиёи Марказӣ моҳи августи соли 1999 бештар шуд, вақте гуруҳҳои љангиёни исломӣ вориди хоки Қирѓизистон шуданд ва дар Бишкек вохурии сарони кишварҳои узви Панљгонаи Шанхай – Россия, Хитой, Қазоқистон, Қирѓизистон ва Тољикистон доир гардид. Ҳуљуми љангиёни исломиро ба хоки Қирѓизистон доираҳои сиёсии урупоӣ ҳамчун суиқасд ба режими демократӣ дар минтақа маънидод карданд.

**141 Мафҳуми «ҷанги сард» ва нақши он дар таѓйири муносибатҳои байналхалқи.**

Чанги сард дар нимаи дуюми асри 20 байни ду давлати абаркудрат СССР ва ИМА оѓоз шуда буд. Чанги Сард ифодакунандаи муборизаи сахт байни ду низом дар арсаи чахони буд. Чанги Сард баъди хатми ЧДЧ байни ду низом бо максади пешгирии пахншавии нуфузи низоми сотсиалисти дар чахон огоз шуда буд. Тезутундшавии он ба хусус дар охири солхои 40-ум ва солхои 60-ум сурат гирифта буд. Чанг барои огози он баёнияи маъруфи У.Черчил бахори соли 1946 дар Фултон садо дода буд. Накши асосиро дар пйдоиши он карори макомоти ИМА ва Англия дар бораи иттило надодан ба ИШ оиди сохтани аслихаи атоми бози кард. Метавон ба ин саъю талоши Чичерин барои кушодани фронти дуюм на дар Фаронса балки дар Балкан ва пешрави на аз Гарб ба Шарк балки аз Чануб ба Шимол барои пешгирии амияи сурх дар таърихнависии ИШ маълум мешумурд, ки Чанги Сардро ИМА ва мутахидини онхо огоз намудаанд. СССР мачбур чорахои чавоби андешад. Дар сарогози чанги сард доктринаи сиёсати хоричии ИМА, ки боо номи «Консепсияи бозори» маълум аст. Консепсияи бозори муаллифаш дипломат Ч. Кенан буд, ки ин консепсия барои заиф кардани ИШ дар назар буд. Дар маЧрои Чанги срд давлатхои гарби чунин амалхои сиёсати хоичиро монанди таксими Германия ба ду давлат ташкили низоми Гарби ба имзои паймони Атлантикаи Шимоли ки дар бораи он каблан зикр гардида буд анчом дод.

**142 Муносибатҳои байналмилалӣ дар солҳои 1920**

Муносибатхои байналмилали дар солхои 1924 – 1939 ба се давраи хурди таърихи таксим мешаванд; саршавии Чанги дуюми чахони дар солхои (1939 – 1945). Ба давраи аввал: солхои 1924 – 1928 тааллук дошта, ин даврамархалаест, ки хануз таксимоти мустамликавии мустамликахои давлатхои Иттифоки Сегона давом дошта, даватхои Антанта ва иттифокчиёни онхо мавкеи худро дар чахон мустахкам намуда, барои ин корашон низ аз Лигаи Миллатхоро истифода мебуданд; Давраи диюм: солхои 1929 – 1933 – ро дар бар гирифта, дар ин давра бухрони чахонии иктисоди ба амал омада, ин вокеа муносибатхои байналмилалиро то андозае тагйир дода, дар байни давлатхои мустамика дор ва мустамликахои онхо муносибати сохибкорию тичорати барои аз бухрони иктисоди баровардани мамлакатхои империалисти баркарор шуданд; Давраи сеюм: сохои 1934 – 1939 ба шуморрафта, ин давра ба галаби фашизм дар Олмон, болоравии нави иктисодии баъди ва тайёрии бвоситаи давлатхои импераисти ба Чанги дуюми чахони рост омадааст.

Накшаи Дауэс: давраи авалро мархалаи болоравии баъдичангии иктисоди хам меноманд. Сарфи назар аз ин, дар чахони сармоядори оромии комил хукмрон набуда, дар масъалаи аз Олмон руёнидани товони чанг муносибатхои Англия ва Фаронса тезутунд шуда, дар ин масала Англия барои манфиатхои худ пушти бон буда, аз ин сабаб Олмон бо хар рох аз пардохти товони чанг ба Фаронса саркаши мекард. Мохи июл – августи соли 1924 дар шахри Лондон конференсияи давлатхои голиб баргузор гардид, ки дар он пешниходи кумитаи бонкдори Амрика Дауэс дар бораи Олмон руёнидани товони чанг, аз Рур баровардани артиши Фаронсаро тасдик намуда, ин карордод шикасти хоричии Фаронса буда, накшаи Дауэс аз нав баркарор кардани иктисодиёти Олмонро дар назар дошта, тадбики он пеш аз хама, ба он нигаронида шуда буд, ки саноати вазнини Олмон, аз он чума неруи харбию саноатии ин давлат аз нав баркарор карда мешавад.

Конфересияи Локарно: карордоди накшаи Дауэис созишномохое хастанд, ки 1 декабри 1925 дар Конференсияи байналмилалии Локарнои Швейтсария ба имзо расида, мухимтарини онхо карордоди кафолати Рейн буда, мувофик ин карордод, Фаронса, Белгия ва Олмон ухдадор шуданд, ки дахлнопазирии сархадхои байни Олмон, Фаронса ва Белгияро, ки аз тарики Созишномаи сулхи Версал мукаррар гардидааст, кафолат медиханд ва ба минтакаи гайри харби эълоншудаи Рейн низ даст намезананд. Англия ва Италия кафолати ичрои карори Рейнро ба зимма гирифта, нисбатан ба давалатхои вокеъ дар истиснои сорзишномаи Фаронса бо Полша ва Чехославакия, ки аз фиреб бештар набуданд ва нихоят, карорхои Локарно бо Лигаи Миллатхо барои дохилшавии Олмонро дар назар дорад.

**143 Вазъияти байналмилали дар солхои бухрони иктисодии чахони**

Соли 1929 бухрони бузургтарини иктисоди огоз ёфт, ки тамоми чахонро фаро гирифта, ин бухрон ба муносибатхои байналмилали таъсири манфи расонида, дар натича кулли мухолифатхои чахони то хадди охирин тезутунд шуда, муносибатхои байналмилалии баъди чангие, ки «Низоми Версалу Вашингтон» номида шуда дархам шикаст. Бухрони иктисодии соли 1929 дар натичаи дар Ню – Йорки ИМА биржа ба факолат дучор шуда ва зуд дар дигар малакатхои чахон пахн гардидани окибатхои он огоз ёфта, дар натичаи ин бурхон истехсоли саноати якбора таназзул ёфта, бекории то хол диданашударо ба вучуд овард, ки ин соли нафар расида, бухрони барзияд истехсол шуда, дере нагузашта ба бухрони молияви омезиш ёфта, вазъи иктисодии чахонро боз хам мураккабтар намуда, бонкхои калони чахони бошанд муфлис шуда, боиси майл намудани донрахои сармояддори яккатор мамлакатхо бахри хивозати дороии худ руйрост ба суи фашизм харакат карданд. Бухрони иктисодии чахони масъалаи руёндани товони чангро ба гуши фаромуши супурда, ин кор сунин сурат гирифта буд. Соли 1929 накшаи Дауэс ба накшаи Юнга иваз карда шуд, ки инро кумитаи мушовирон бо сардории бонкдори Америка Юнга тахия карда, нашаи маблаги умуми товони чангро 113, 9 млрд. марка мукаррар кард ва он бояд дар зарфи 37 сол пардохт мешуд. Соли 1930 накшаи Юнга ба кор даромада баъд аз як сол Олмон ба президенти Амрика Гувер дар бораи боздошти пардохти товони чанг мурочиат карда, мохи июни соли 1932 дар шахри Лозанна конференсияи байнамилали чамъ омада, товони чангро бекоркарда, ин карор дод бар хилофи манфиатхои Фаронса равона карда шуда, хамин тарик яке аз кисматхои мухими Созишномаи сулҳи Версал бекоркарда шуд.

**144 Тавсеаи иттиҳоди гитлерӣ. Фаъол гардидани сиёсати хориҷии ИҶШС**

15 мартй соли 1939 Германия бар хилофи ваъдаҳои худ, тамоми хоки Чехословакияро ишғол намуд. Аммо Англия ва Франсия иқдом;еро дар мавриди мубориза бо таҷовуз анҷом надоданд ва аз фаъолияти ҳукумати Гитлер натиҷагирӣ накарданд. Дар ин вақт Германия иқтидори низомии Худро тақвият медод. Соли 1938 Германия 24 % пӯлод ва 22% чуяни тамоми кишварҳои сармоядориро истеҳсол мекард. То соли 1939 шумораи армияи Германия ба 4 млн нафар расида буд, дар ҳоле ки ИМА, Англия ва Франсия домангири бӯҳрони иқтисодй буданд.

Баъд аз ишғоли Чехословакия, навбати Полша расид. Гитлер талаби пас додани шаҳр ва бандари Дансигро намуд. Қувваи баҳрии худро инкишоф дода, аз Литвия вилояти Клайпед ва бандари Клайпедро гирифт. 7 апрели соли 1939 Италия Албанияро ишғол ва ба Италия ҳамроҳ намуд.

Давлатҳои ғарбӣ мехостанд Германияро муқобили Руссия равона кунанд ва пас аз заиф шуданашон шартҳои худро болояшон қабул намоянд, Аммо Германия мехост аввал Франсияро торумор намояд ва баъд тамоми қувваро муқобили Иттиҳоди Шӯравӣ сафарбар кунад.

Москва вазъияти мураккаб ва таҳдиди ҷангро ҳис намуда, мехост бо Франсия ва Англия дар бораи амали муштараки зидди Германия ба мувофиқа расад, аммо натиҷае надод. Чунин вазъият, то замоне боқй монд, ки ғайри имкон будани чунин умед ошкор гардид.

Марти соли 1939 Англия ва Франсия изҳор намуданд, ки дар сурати ҳуҷум ба Голландия, Белгия ва Швесия онҳо ба ин кишварҳо ёрӣ мерасонанд ва мехостанд Иттиҳоди Щӯравй низ дар музокира иштирок дошта бошад. Аммо Англия ва Франсия ба таври ҷидцй намехостанд бо Иттиҳоди Щӯравй, ба хусус, дар соҳаи низомй ҳамкорӣ дошта бошанд. Дар музокира маълум гардид, ки агар Гитлер дар Ғарб ба Полша ва Руминия ҷангро огоз кунад, Англия ва Франсия ба ёрии Иттиҳоди Щӯравй ризоият доранд, вале агар Германия ба кишварҳои Прибалтика (Моварои Балтика) ва дигар ноҳияҳо дар Шарк ҳуҷум намояд, онҳо намехостанд ӯҳдадории ёриро ба дӯши худ гиранд. Иттиҳоди Шӯравӣ 2 июни соли 1939 лоиҳаи паймони ёрии ҳамдигарй, дар сурати ҳуҷум ба яке аз ин кишварҳо ва ё ба Келгия, Юнон, Туркия, Руминия, Полша, Латвия, Эстония ва Финляндия пешниҳод намуд. Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамчунин пешниҳод кард, ки ҳамкории кишварҳо дар соҳаи низомй муайян гардад. 12 августа соли 1939 ба Москва намояндагони иизомии Англияю Франсия омаданд, ки ҳуқуқи имзои санадро надоштанд. Вазъияти таҳциди ҷанг рӯз то рӯз мураккабтар мсгардид. Музокира қатъ гардид ва Иттиҳоди Шӯравӣ дар ьаробари саволи чй бояд кард, қарор гирифт.

Вазъият дар Европа ва Шарқи Дур дар ин вақт муташанниҷ буд. Моҳи майи соли 1939 Япония ба хоки Ҷумҳурии Мугулистон ҳуҷум намуд, ки бо он Иттиҳоди Шӯравӣ шартномаи ёрии ҳамдигарй дошт. Қӯшунҳои Иттиҳоди Шурави ва Муғулистон мудохилакунандагонро торумор намуданд.

Шартномаи Германия ва Италия. 22 майи соли 1939 Германия ва Италия шартномаи иттиҳоди низомию сиёсй ба имзо расонданд, ки баъзе моддаҳои он ба Англия ва Франсия тахдид менамуданд. Моҳҳои июн - августи соли 1939 дар Лондон байни вазири корҳои хориҷии Англия — Галифакс ва Германия Г.Волвитат музокираи махфӣ сурат гирифт. Бояд гуфт, ки баҳор ва тобистони соли 1939 байни Англияю Франсия аз як ҷониб ва Иттиҳоди Шӯравӣ аз тарафи дигар, низ музокирот сурат гирифта буд.

Дар арафаи кушоиши гиреҳи мушкил, тарафҳо ба ҳамдигар боварй надоштанд ва аз ҳамдигар метарсиданд.

«Паймони Молото» - Риббентроп». Дар шароити дар боло зикршуда Иттиҳоди Шӯравӣ 19 августи соли 1939 қарордоди тиҷоратию кредитиро бо Германия ба имзо расонд. Ва 23 августи соли 1939 дар Москва шартномаи ҳуҷум накардан (адами таъарруз) бо Германия аз ҷониби ВКХ СССР В. М. Молотов ва ВКХ Германия Риббентроп ба имзо расида буд, ки дар таърих ба номи «паймони Молотов - Риббентроп» маъруф аст.

Германия аз музокироти Англияю Франсия огоҳй дошт ва шояд намехост, ки Иттиҳоди Шӯравӣ ба ин музокирот ҳамроҳ шавад, ба ин далел пешниҳоди имзои паймонро бо Иттиҳоди Шӯравӣ намуд. Дар мавриди ин паймон назарҳои зиёде вуҷуд доранд, ки дурусту нодуруст будани онҳоро мушкил аст муайян намуд. Аммо дурустии қарори ҳукумати Шӯравиро таърих ба исбот расонд.

**145 Вазъияти байналмилалӣ ва сиёсати хориҷии ИҶШС дар нимаи дувуми солҳои 1940**

**Тав**ре,ки аз нашри санадхо дарохири асри 20 маълум гардид Черчил огози амалиётхои харбиро бар зиди ИШ пас аз чанги дуюми чахон ба накша гирифт ва хануз 22-юми майи соли 1945 ситоди мутахидаи ба накшагирии низоми хайати хукумати Британияи кабир амалиёти фавриро ба охир расонид. 1 марти соли 1946 Черчил дар хузури президенти ИМА дар Фултон баёният дода ИШ-ро ба аслихаи атоми тахдид намуд ва ба таври ошкоро даъват ба тадбики сиёсати чиди нисбат ба ИШ намуд.Ин баёния каблан бо сарвазири хукумати Лейбористии Этли ба муофика расонида шуд.ИМА муттахидини худро дар кивархое,ки ба сабаби заифии иктисодии мавкеашро нигох дошта наметавонистан иваз намуд вакте,ки Англя дигар наметавонист ба Туркия аз назари моли ёри расонад ва мачбур гардид кушунхояшро аз Юнон барорад. Америка фавран чорахоро барои мустахкам намудани мавкеи низоми стратеги ва иктисоди хеш дар ин минтака андешид.**Доктринаи Трумен** 12 марти соли 1947 презденти Трумен ба конгресс мурочиат намуд, ки 400 млн доллар барои ёри ба юнон ва Туркия чудо намояд.Аммо дар баёния гуфта мешуд, ки ИМА дар ин минтака мавкеи Англияро мебозад.хануз дар нию йорк ба муносибати рузи флоти низоми бахри трумен изхор дошта буд,ки ба мавчудияти бомбаи атоми нигох накарда бакудрадтарин давлатхо дар руи замин вучуд дорандКонгрес пулро барои ин амали сиёси тахсис дод., к ибо номи дактринаи трумен маъруф аст.Ин тарзи ёрии аз джониби сиёсатмадорони джахон бо норохатии муаяне пазируфта шуд хатто байни арбобони сиёси чахони гарб нисбат ба сиёсати ИМА изхори нигарони вучуд дошт.Чунин муносибат хукумати ИМА-ро водор сохт,дар оянда дактринаи труменро тадбик намояд ва батарзи дигари тадбики сиёсати худ гузарад. **Плани Маршал** 05-июни соли 19-47 котиби давлатии ИМА собик раиси ситоди кувахои хушки гарди ИМА Ч.Марщал дар донишгохи Горлард баёният дода барномаи ёри иктисоди ба кишвархои Эвропаро эълон дошт.Ин баронома ба номи барномаи Марщал маъруф аст ва он аз максадхое пайрави менамуд,ки накшаи Трумен пайрави дошт. Аммо на рохи низоми балки аз рохи иктисоди ин накша юояд мавкеи ИМА ва низоми сармоядориро ба кули дар тамом Европа мустахкам намояд.Мохи июли соли 1947 ин накшаро вазири корхои хоричаи ИМА Франсия Англия ва ИШ дар Париж мухокима намуданд. Илова ба максадхои сиёсати хоричи накшаи Маршал барои ИМА чихати хали проблемахои иктисоди дохили низ лозим буд.ИШ ин накшаро рад намуд зеро ба назари хукмати шурави дар сурати кабули он кишвархои Европаи шарки аз имконоти равона гардиданд.Дар рохи аз нав созии ичтимои махрум мешуданд. Дар айни замон накшаи маршал ба андозаи кобили мулоиза ба дойрахои хукумрон барои пирузи бар харакатхои инкилоби ру ба афзоиш ба хусус дар Франсия ва Италия ёрии расонид.

**146 Проблемаҳои муносибатҳои байналмилалӣдар солҳои 1970 ва сиёсати хориҷии давлати Шуравӣ**

Дар МБ-и солҳои 70-ум тадриљан ихтилофи модернизм ва реализм коҳиш меёбад. Ин дар ҳоле буд, ки ба қавли худи иштирокчиёни баҳси макотиби мазкур, баъзе аз ин ихтилофот бофта буданд. Вале асосҳои реализми сиёсӣ минбаъд низ танқид мегардиданд. Аз оѓози солҳои 70-ум тасаввуроти асосии МБ дар консепсияи фаромиллият (транснатсионализм) инъикос меёфт. Баъзе муҳаққиқон дар асоси асари сиёсатшиноси машҳури амрикоӣ Г.Алмонд зуҳури ин консепсияро нисбатан барвақттар медонанд. Воқеан дар асари «Халқи Амрико ва сиёсати хориљӣ», ки соли 1950 ба табъ расида буд,сиёсатшиноси машҳур назми анъанавиии этатикиро, ки тибқи он дар соҳаи сиёсати байналхалқӣ танҳо кишварҳои монолитии абстрактии дохилӣ ҳамкорӣ менамоянд, зери шубҳа мононд. Г.Алмонд кўшиш намуд, ки таъсири сохторҳои алоҳидаи давлатӣ ва гурўҳҳоро ба ба фаъолияти сиёсати хориљӣ таҳлил намояд. К.Дойч ва Љ.Розенау ақидаи мазкурро тақвият дода ишора намуданд, ки дар ҳар кишвар гурўҳҳое мављуданд, ки ҳамчун субъектҳои мустақили муносибатҳои байналхалқӣ баромад карда, метавонанд бе ширкати воқеии сохторҳои давлатӣ бо гурўҳҳои шабеҳи худ равобити мустақимро барқарор намоянд.

Љараёни нав дар омўзиши сиёсати хориљӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ бо нашри асари «муносибатҳои фаромиллӣ ва сиёсати љаҳонӣ» (зери таҳрири Роберт Кеохайн ва Љозеф Най) соли 1971 бунёд ёфт. 1. Дар китоби мазкур таѓйротҳои инкишофи љаҳонӣ дар оѓози солҳои 70-ум мавриди таҳлил қарор гирифта олимон болоравии босуръати вобастагии кишварҳоро дар самти сиёсӣ ва иқтисодӣ таъкид кардаанд. Кишвар минбаъд наметавонад ҳамаи равобити соҳаҳои мазкурро назорат намояд, он нақши инҳисории хешро ҳамчун субъекти асосии муносибатҳои байналхалқӣ аз даст медиҳад. Аз ин нуқтаи назари тарафдорони фаромиллият ба сифати иштирокчиёни комилҳуқуқи муносибатҳои байналхалқӣ метавонад ширкатҳои фаромиллӣ, созмонҳои ѓайридавлатӣ, шаҳрҳои алоҳида ва ё умумиятҳои ҳудудӣ, муассисаҳои мухталифи саноативу тиљоратӣ ва фардҳои алоҳида баромад намоянд. Ба муносибатҳои анъанавии сиёсӣ-иқтисодӣ ва ҳарбии байни давлатҳо, алоқаҳои мухталифи доираҳои динӣ, касбӣ, иттифоқҳои касаба ва соҳибкории кишварҳо илова мешавад. Ҳамзамон мумкин аст, ки нақши онҳо баробар бошад.

Бо назардошти афзоиши вобастагии кишварҳои љаҳон, на танҳо иштирокчиёни сиёсати байналхалқӣ, балки воситаҳои дастёбӣ ба ҳадафҳои сиёсати хориљӣ низ таѓйир меёбанд. Дар ин замина қувваи ҳарбӣ, - менависад Љ.Най, - фишанги асосии қудрат аз нуқтаи назари анъанавӣ дар сиёсати байналхалқи мебошад. Қувва шакли ниҳоии татбиқи ҳокимият дар низоми байнидавлатӣ мебошад, ки да он ҳар як кишвар мухстақилият дорад. Дар шароити муосир, ки яроқи ҳастаӣ мављўд буда болоравии миллатгароӣ ба назар мерасад, истифодаи қувва василаест, ки барои абарқдратҳои кунунӣ хеле гарон меафтад. Айни замон фишангҳои: коммуникатсия, имконотҳои ташкиливу ниҳодӣ нисбатан пуртаъсиртар мебошанд. Дар ин самт истифодаи маҳорати қаллоби (манипуляция) - и «вобастагии ассиметрӣ» назаррас мебошад. Ҳолати мазкур дар он ифода меёбад: кишваре, ки вобастагии камтар дорад, дар шароити вобастагӣ нуфузи худро тавассути истифодаи таҳдиди вобастагии мутақобила татбиқ месозад. 3.

Афзоиши вобастагӣ ва коҳиши нақши омили қувва дар муносибатҳои байналхалқӣ ба амали якчанл тамоюли айни (объективӣ) – и инкишофи иљтимоии љаҳонӣ; ба густариши имконоти субъетони шахсӣ ва кишварҳои хурд дар муқоиса бо имкониятҳои соҳибқудратон алоқаманд мебошад. Тамоюли аввал бо инкишофи нақлиёт ва коммуникатсия алоқаманд аст. Ин дар навбати ба зуҳур ва ташаккули босуръати ширкатҳои фаромиллӣ дар баробари коҳиши назорати давлатӣ аз болои фаъолияти онҳо мусоидат намуд. Тиљорати љаҳонӣ дар сохтори иқтисод мавқеи истеҳсолоти љаҳониро танг намуд, ки он нақши иштирокчиёни фаромиллиро афзоиш дода, вобастагии мутақобилаи кишварҳоро мураккаб ва мустаҳкам намуд.

Тамоюли дуввум бо равандҳои модернизатсия, урбанизатсия ва густариши коммуникатсия дар кишварҳои љаҳони сеюм алоқаманд аст. Яке аз оқибатҳои чунин раванд ба афзоиши миллатгароӣ оварда расонид, ки ба татбиқи дахолати ҳарбӣ ва василаҳои дигари таъмини қудрати кишварҳои абарқудрат монеа эљод менамояд. Сабаби шикасти ИМА дар Ветнам ва Иттиҳоди Шуравӣ дар Афѓонистон маҳз дар болоравии руҳияи миллии кишварҳои ақибмонда ба шумор мерафт. Љонибдорони фаромиллият ҳамчунин тақсимоти ҳокимиятро дар муносибатҳои байналхалқӣ аз ҳукумат ба иштииокчиёни хусусӣ ва аз ҳукумат ба љараёнҳои миллӣ-озодихоҳӣ мушоҳида менамоянд.

Тамоюли сеюмниз ба тақсимоти ҳокимият оварда мерасонад, вале он на ба фоидаи ишитирокчиёни хусусӣ, балки бафоидаи кишварҳои заиф ва кучак мебошад. Дар натиљаи густариши васеи технологияҳои навин аз љумла ҳарбӣ,Ю кишварҳои ақибмонда имкони таҳкими иқтидори ҳарбиро ба кам шудан ба тараққиёти љиддии иқтисодию иљтимоӣ соҳиб шуданд. Аз ин рў дахолати ҳарбии абарқудратҳо дар сатҳи минтақавӣ рўз ба рўз «ѓайри фоиданок» гардида имкони таъсир ба љаҳони сеюм таѓйир меёбад.

Тамоюли чорум дар ихтисори имконоти назорати кишварҳои пешрафта аз ҳолати муҳити зист инъикос меёбад. Тезу тундшавии масоили экологӣ ва дигар мушкилоти умумиљаҳонӣ ҳатто нотавонии кишварҳои соҳибқудратро дар баробари онҳо нишон медиҳад. Масоили мазкур табиатан фаромиллӣ мебошанд. Ҳалли онҳо танҳо дар чаҳорчўбаи амалу ҳамкориҳои дастаљамъона имкон дорад. Аз ин љост, ки фаромиллиятхоҳон љомеаи љаҳониро ҳамчун љомеаи бузурги шаҳрвандӣ баррасӣ намуда, талоши бунёди мақомоти фавқуддавлатӣ, ҳатто эъмори ҳукумати љаҳониро доранд.

Ташаккули консепсияҳои муносибатҳои фаромиллӣ имкони муқоиса ва айнияти онро бо љараёнҳои неолиберализм фароҳам меорад. Ташаккули афкори неолибералистӣ таѓйиротҳои назарраси нимаи дуюми асри ХХ-ро таљассум менамояд. Таѓйиротҳои мазкур мухолифи асосии љараёни либералӣ дар муносибатҳои байналхалқӣ, мактаби реализми сиёсиро водор намуд, ки дар барномаи хеш ислоҳҳо ворид намоянд. Бо назардошти ин дар солҳои 1970-ум реализми анъанавӣ ба неореализм табдил меёбад.

**147 Масоили субот ва амнияти минтақавӣ дар фаъолияти СҲШ**

Дар таъсис ёфтани Созмони ҳамкории Шанхай (минбаъд- СҲШ) пеш аз ҳама фаъолияти «Панҷгонаи Шанхай», ки дар асоси Созишномаҳо байни Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Халқии Хитой дар бораи таҳкими чораҳои боварӣ дар соҳаи ҳарбӣ дар минтақаи сарҳад аз соли 1996 ва дар бораи ихтисори муштараки қувваҳои мусаллаҳ дар минтақаи сарҳад аз соли 1997 ташкил шуда буд, таҳкурсии асосӣ гузоштааст.

15 июни соли 2001 дар Шанхай вохӯрии Сарони давлатҳо баргузор шуд ва дар он изҳороти муштарак дар бораи қабули Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба «Панҷгонаи Шанхай» қабул гардида, Эъломия дар бораи таъсис додани СҲШ ба имзо расид.

СҲШ - Созмони байниҳукуматии байналхалқии доимамалкунанда ба ҳисоб меравад. Тибқи ҳуҷҷати асосии оинномавии Созмон – Хартияи СҲШ, ки 7 июни соли 2002 қабул шудааст, мақсаду вазифаҳои асосии СҲШ инҳоанд:

- таҳкими боварии мутақобила, дӯстӣ ва ҳамҷавории нек миёни давлатҳои аъзо;

- рушди ҳамкориҳои бисёрҷанба бо мақсади нигаҳдорӣ ва таҳкими сулҳ, амният ва суббот дар минтақа, мусоидат ба таъсиси тартиботи нави байналхалқии демократӣ, одилона ва сиёсию-иқтисодии босамар;

- муборизаи муштарак бар зидди терроризм, сепаратизм (ҷудоихоҳӣ) ва экстремизм бо ҳама гуна зуҳуроти онҳо, мубориза ба муқобили гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор ва аслиҳа, дигар намуди фаъолияти ҷиноятии трансмиллӣ, инчунин муҳоҷиратӣ ғайриқонунӣ;

- ҳавасмандгардонии ҳамкориҳои босамари минтақавӣ дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ-тиҷоратӣ, мудофиа, ҳифзи ҳуқуқ, ҳифзи муҳити зист, фарҳанг, илмӣ-техникӣ, маориф, энергетика, нақлиёт, молиявӣ-қарзӣ ва дигар соҳаҳое, ки манфиати умумиро ифода менамоянд;

- мусоидат ба болоравии ҳамаҷониба ва бомувозинати иқтисодиёт, рушди иҷтимоӣ ва фарҳангӣ тавассути амалҳои муштарак дар асоси шарикии баробарҳуқуқ бо мақсади баланд бардоштани сатҳ ва беҳбудии шароити зисти халқҳои давлатҳои аъзо;

- ҳамоҳанг намудани мавқеъҳо дар ҳамгироӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ;

- мусоидат ба таъмини ҳуқуқҳо ва озодиҳои асосии инсон мувофиқи уҳдадориҳои байналхалқии давлатҳои аъзо ва қонунгузории миллии онҳо;

- нигаҳдорӣ ва рушди муносибатҳо бо дигар давлатҳо ва созмонҳои байналхалқӣ;

- ҳамкорӣ дар пешгирӣ намудани низоъҳои байналхалқӣ ва ҳалли мусолиҳаомези онҳо;

- дарёфти муштараки ҳалли мушкилиҳое, ки дар асри XXI ба миён меоянд.

Барои иҷрои мақсаду вазифаҳои болозикр дар чорчӯбаи Созмон мақомоти зерин амал менамоянд:

- Шӯрои сарони давлатҳо;

- Шӯрои сарони ҳукуматҳо (сарвазирон);

- Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ;

- Машварати роҳбарони вазорат ва/ё идораҳо;

- Шӯрои ҳамоҳангсозони миллӣ;

- Сохтори минтақавии зиддитеррористӣ;

- Котибот.

Давлатҳои нозири СҲШ – Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Ҷумҳурии Ҳиндустон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Муғулистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон, давлатҳои шарики мусоҳибавии СҲШ – Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Туркия ва Шри-Ланка мебошанд. Забонҳои расмӣ ва кории СҲШ – русӣ ва хитоӣ ба ҳисоб мераванд.

Айни замонраванди ташаккулёбии СҲШ ва заминаи шартномавӣ-ҳуқуқии он идома дошта, мақомоти СҲШ ҳамасола фаъолият мекунанд. Дар чорчӯбаи СҲШ ҳамчунин Иттиҳоди байнибонкии СҲШ ва Шӯрои соҳибкорони СҲШ таъсис дода шудааст. Котиботи Шӯрои соҳибкорон дар шаҳри Москва қарор дорад.

Аз ҷиҳати геостратегӣ иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СҲШ аз он ҷиҳат муҳим аст, ки аҳамият ва моҳияти он на танҳо дар аъзогии давлатҳои дар маҷмӯъ аз ҷиҳати демографӣ ва марз васеъ, балки шарикии стратегии ду давлати дорои яроқи ҳастаӣ ва аъзоёнии доимии Шӯрои амнияти Созмони Миллали Муттаҳид – Россия ва Хитой таҷҷасум мегардад. Аз тарафи дигар, ин на танҳо таҳкурсии бунёди низоми амният дар Осиёи Марказӣ, ҳамчунин дар минтақаи Осиё ва Уқёнуси Оромро муайян менамояд.

Яке аз самти муҳими СҲШ ин мубориза ба муқобили терроризм, сепаратизм, экстремизм ва ҳама гуна зуҳуроти онҳо мебошад. СМЗТ СҲШ бо мақсади фаъолияти бонизом ва мақсаднок дар ин соҳа таъсис ёфтааст. Дар доираи СҲШ пайваста машқҳои зиддитеррористӣ гузаронида мешаванд. Бояд қайд кард, ки яке аз ин машқҳои фармондеҳӣ-ситодӣ “Норак - зиддитеррор” 17-19 апрели соли 2009 дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Дар доираи ҳамкориҳои ҳарбӣ машқҳои муштараки ҳарбии зидди террористии давлатҳои аъзои СҲШ «Мирная миссия - 2012» 08 - 14 июни соли 2012 дар машқгоҳи «Чорух-Дайрон» вилояти Суғд бо иштироки қисмҳои низомии давлатҳои аъзои СҲШ баргузор гардид. СҲШ нияти ба блоки ҳарбӣ мубаддал гаштанро надошта, мақсади он танҳо мубориза бо зуҳуроти хавфноки замони муосир – терроризм мебошад. Дар соли раисии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СҲШ ҳамчунин дар қаламрави кишвар баргузории машқҳои зиддитеррористӣ ба назар гирифта шудааст.

1. М. Гусев Юго-Восточная Азия: в поисках формулы безопасности. // Азия и Африка сегодня. 2004. №6 [↑](#footnote-ref-1)
2. М. Гусев Юго-Восточная Азия: в поисках формулы безопасности. // Азия и Африка сегодня. 2004. №6 [↑](#footnote-ref-2)
3. Сарќонуни Љумњурии Тољикистон [↑](#footnote-ref-3)
4. Празаускас А.А. Сикким: 22-й штат Индии. М, 1980. [↑](#footnote-ref-4)
5. Интеграционные процессы в Азии в конце ХХ столетия.М., 1995. [↑](#footnote-ref-5)