На фоне размывания диалога по стратегической стабильности и эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями увеличиваются риски распространения ядерного оружия в отличающемся высокой степенью конфликтности регионе Ближнего Востока. В далеком 2003 г. инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили следы высокообогащенного урана на иранской атомной станции в Натанзе [4]. Несмотря на отсутствие доказательств того, что Иран разрабатывает ядерное оружие, с этого момента пристальное внимание международного сообщества оказалось приковано к иранской ядерной программе (ИЯП). Спустя 20 лет иранский ядерный вопрос все еще стоит на повестке дня.

Главным дипломатическим достижением на пути урегулирования ситуации вокруг ИЯП стал Совместный всеобъемлющий план действий, одобренный в 2015 г. Однако иранская ядерная сделка не стала панацеей, чему свидетельствовал сначала выход из нее США при администрации Д. Трампа в 2018 г., а затем ответное приостановление соблюдения условий соглашения со стороны Ирана. Несмотря на надежды, связанные с предвыборными обещаниями Д. Байдена по восстановлению «ядерной сделки» с Ираном, за три года его нахождения у власти не удалось достичь серьезного прорыва в этом направлении. Продолжавшиеся на протяжении 2021–2022 гг. переговоры в Вене и Дохе оказались безрезультатными. США завели в тупик переговорный процесс 2022 г., заблокировав дальнейшие переговоры со ссылкой на такие обстоятельства, как военно-техническое сотрудничество Ирана и России в условиях СВО; жесткое подавление протестов в Иране со стороны правительства. Однако одна из ключевых причин пробуксовки – отсутствие политической воли и компромисса внутри американского истеблишмента[[1]](#footnote-1). [3]

В нынешних обстоятельствах, когда в 2022 г. переговорный процесс был приостановлен, а в 2023 г. стороны ограничивались преимущественно взаимными обвинениями и непринятием условий для достижения какого-либо прогресса, остается признать: СВПД не восстановить. Можно предположить следующее развитие событий по урегулированию ситуации вокруг ИЯП.

1. «Дух СВПД» и его механизмы функционирования останутся. Это может стать основой для другого переговорного процесса по ИЯП и выработки альтернативного соглашения в будущем. Однако на данном этапе новая сделка не обсуждается, а если и будет, то потребуется 10-15 лет для ее согласования.
2. Вероятно, усилится санкционное давление со стороны США и их западных партнеров на Иран с целью воспрепятствовать развитию его ядерной программы. Израиль продолжит также продвигать возможность решения вопроса ИЯП силовым способом, используя стратегию превентивной эскалации или стратегию сдерживания. [1]
3. Продолжатся попытки дипломатическим путем предотвратить “worst-case scenario” ядерного противостояния с Ираном посредством сохранения статуса-кво, принятия деэскалационных мер, заключения промежуточных или иных соглашений и достижения консенсуса по сопряженным вопросам, однако минуя реставрацию СВПД в его первоначальном виде.
4. В качестве деэскалационных мер со стороны США возможно использование стратегии аккомодации. В 2013-2015 г. это проявилось в том, что американская администрация рассматривала СВПД и процесс снятия санкций с Ирана как «укрепление реформистского крыла иранской политической элиты» и «пролог к дальнейшей трансформации Ирана».[1] В 2023 г. – в ослаблении американских санкций, направленных на нефтяной сектор Ирана, или в разрешении доступа к некоторым замороженным средствам в Ираке. [3]
5. Маловероятным представляется потенциальное региональное соглашение с Ираном, сообщения о котором появлялись в мае 2023 г. Оно предполагало, среди прочего, договоренности по ИЯП на постоянной, а не временной основе, а также более значимые и долгосрочные экономические преимущества для Ирана. [5] Этот вариант кажется менее жизнеспособным хотя бы потому, что СВПД представлял для Ирана основной интерес именно в снятии американских санкций.

В текущих условиях Иран предпочтет остаться в ранге «пороговых» государств, продолжая развивать свою ядерную программу. Согласно докладу МАГАТЭ от декабря 2023 г., Иран нарастил темпы обогащения урана до 60% с 3 до 9 кг в месяц. По всей видимости, ИЯП нацелена на достижение такого уровня ядерных технологий, при котором до создания ядерного оружия остается всего 3-6 месяцев. [2] Это дает Тегерану гарантии безопасности от сухопутной операции на его территории, «козыри» в переговорном процессе и рычаги влияния как державе регионального уровня. Иран будет продолжать дипломатически маневрировать, чередуя политику усиления эскалации (например, отзывая инспекторов МАГАТЭ) с политикой деэскалации (например, замедляя производство обогащенного урана).

Таким образом, несмотря на трагичный исход СВПД и тупик в разрешении международного кризиса вокруг ядерной программы Ирана, иранская ядерная сделка остается ключевым достижением в разрешении ситуации по ИЯП, поскольку удалось выработать формулу и соответствующие рамки для исключительно мирного развития ИЯП. Полагаем, что все последующие соглашения (если таковые возникнут) будут основываться на «духе СВПД», а урегулирование ситуации вокруг ИЯП – только на дипломатических методах.

**Источники и литература**

1. Истомин И. А. Логика поведения государств в международной политике / И. А. Истомин. – 2-е изд., испр. и перераб. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью Издательство "Аспект Пресс", 2021.
2. Почему сделка по ядерной программе Ирана вновь оказалась на грани срыва // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2022/09/13/trojka-skachet-ne-tuda.html>
3. Biden’s Iran Gamble // Foreign Policy. URL: <https://www.foreignaffairs.com/iran/bidens-iran-gamble>
4. Iran nukes still a concern – IAEA // CNN. URL: <https://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/08/26/iran.iaea/>
5. The Path to a New Iran Deal // Foreign Policy. URL: <https://www.foreignaffairs.com/iran/path-new-iran-nuclear-deal-security-jcpoa-washington>
1. СВПД никогда не пользовался поддержкой Конгресса США, но администрация Д. Байдена изначально была готова продавить соглашение. Считается, что ввиду новых геополитических обстоятельств администрации трудно просить Конгресс поддержать ядерную сделку, которая принесет дополнительные преимущества Москве. [↑](#footnote-ref-1)