





|  |
| --- |
| **مطالب این شماره :**   * **اتحادیه اروپا و قرقیزستان توافقنامه جدیدی امضا کردند...........................................................................5** * **هیئتی از استان ژجیانگ چین از دانشگاه دولتی فنی قرقیزستان بازدید کرد...........................................8** * **قوموز و آق قالپاک برای گوترش: تور او در آسیای مرکزی به چه معناست؟...............................................9** * **جنگ در نوار غزه: آیا آسیای مرکزی می‌تواند میانجی در حل مناقشه باشد؟............................................14** * **نظر کارشناسان درباره تدارکات برای تصرف قدرت در قرقیزستان.............................................................18** * **کاهش شدید آزادی‌های مدنی: قوانین و پرونده‌های جنایی موثر بر رتبه قرقیزستان ...............................23** * **قانون سازمان‌های مردم‌نهاد عوامل خارجی را اصلاح نمی‌کند ...................................................................27** * **روابط روسیه و قرقیزستان و عملیات ویژه نظامی .......................................................................................32**     **اتحادیه اروپا و قرقیزستان توافقنامه جدیدی امضا کردند**  جِئِن‌بیک کولوبایف وزیر امور خارجه قرقیزستان، صادر جباروف رئیس‌جمهور قرقیزستان، چارلز میشل رئیس شورای اروپا، بروکسل، 25 ژوئن 2024  **۶ تیر**  **اتحادیه اروپا و قرقیزستان در ۵ تیر در بروکسل توافقنامه مشارکت و همکاری پیشرفته امضا کردند. این سند جایگزین قرارداد مشارکت و همکاری بین بیشکک و بروکسل خواهد شد که از سال 1999 برقرار شده است.**  توافقنامه جدید که در ۵ تیر در اولین سفر رسمی صادر جباروف رئیس‌جمهور قرقیزستان به بلژیک به امضا رسید، مبنای حقوقی جدیدی را برای تقویت گفتگوهای سیاسی و تعمیق همکاری در بسیاری از زمینه‌های متقابل سودمند فراهم می‌کند، از جمله تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه پایدار و مخابرات، تحقیقات و نوآوری، آموزش، محیط زیست و تغییرات آب و هوا، حاکمیت قانون، حقوق بشر و جامعه مدنی.  علاوه بر این، این توافق همکاری‌ها در زمینه سیاست خارجی و امنیتی، از جمله پیشگیری از درگیری و مدیریت بحران، کاهش خطر، امنیت سایبری، ثبات منطقه‌ای، خلع سلاح، عدم اشاعه، کنترل تسلیحات و صادرات را تقویت خواهد کرد.  جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه توافق جدید راه را برای روابط قوی‌تر و عمیق‌تر هموار می‌کند، گفت: «موافقتنامه مشارکت و همکاری پیشرفته، مبتنی بر ارزش‌ها و منافع مشترک، که منعکس‌کننده واقعیت جدید ژئوپلیتیکی و اقتصادی است، تعهد ما به تقویت و تعمیق روابط دوجانبه را نشان می‌دهد. ما و قرقیزستان به کار برای حفاظت بیشتر از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و همچنین توسعه همکاری با جامعه مدنی که اساس یک جامعه دموکراتیک باز است، ادامه خواهیم داد».  والدیس دومبروفسکیس، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا در مورد این سند بیان داشت: «توافقنامه گسترش مشارکت و همکاری صفحه جدیدی در روابط تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپا با قرقیزستان است. ما یک اصل بلندپروازانه در مورد تجارت و توسعه پایدار را در آن درج کردیم که هدف آن ترویج رقابت باز و منصفانه است که به نفع مشتریان قرقیزستان و مشاغل کوچک و متوسط ​​است. به لطف این توافق و بر اساس گسترش جریان تجاری و همکاری، به ایجاد شرایط بهتر برای تجارت و سرمایه‌گذاران در اتحادیه اروپا و قرقیزستان کمک می‌کنیم. این مشارکت به مناطق ما اجازه می‌دهد تا با ایجاد مشاغل جدید و بهتر و تحریک توسعه اقتصادی، پیشرفت کنند».  گفته می‌شود که توافق جدید توافقنامه قبلی امضا شده با اتحادیه اروپا در سال 1999 را به روز می‌کند و آن را با شرایط فعلی تطبیق داده و با در نظر گرفتن تغییرات در قرقیزستان و منطقه، چارچوب قانونی در حوزه تجاری و اقتصادی را بهبود می‌بخشد. مذاکرات بیشکک و بروکسل در مورد توافق جدید طول چهار- پنج سال گذشته ادامه داشت.  **حقوق بشر و دموکراسی**  سند راهبردی جدید بر ظرفیت قوی برای حمایت از روند اصلاحات و نوسازی در قرقیزستان تاکید می‌کند. در توافق ذکر شده است که هر دو طرف به دنبال تقویت ارتقای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، احترام به اصول دموکراتیک، حاکمیت قانون و توسعه مدیریت عمومی و پارلمانتاریسم موثر هستند. هدف از این توافقنامه توسعه همکاری در تقویت جامعه مدنی و افزایش نقش آن در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ساختن یک کشور دموکراتیک باز است.  پیتر استانو، سخنگوی کمیسیون اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا، با بیان اینکه توافق جدید همچنین شامل تعهداتی برای حمایت از حقوق و آزادی‌های بشر است، افزود: «ما و قرقیزستان به تقویت حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و توسعه همکاری با جامعه مدنی ادامه خواهیم داد. زیرا این بخش مهمی از یک جامعه دموکراتیک باز و اصول ما است. هر قراردادی که با کشورهای ثالث منعقد کنیم، قطعاً چنین اصولی در نظر گرفته خواهد شد. ما خوشحالیم که فرصتی برای بحث در مورد موضوعاتی ایجاد شده است که منافع دو طرف را در زمینه تقویت حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و توسعه همکاری در زمینه جامعه مدنی تامین می‌کند».  یک زمانی اتحادیه اروپا قرقیزستان را به عنوان شریکی در منطقه توصیف می‌کرد که به دنبال تغییر دموکراتیک در آسیای مرکزی است، اما اخیرا نسبت به ابتکارات مقامات قرقیزستان برای محدود کردن جامعه مدنی و رسانه‌ها نگران شده است. بهار امسال، بروکسل از تصویب قانون سازمان‌های غیرانتفاعی، معروف به قانون نمایندگان خارجی؛ پیش‌نویس قانون رسانه‌ها، دستگیری جمعی 11 روزنامه‌نگار و فشار بر مخالفان و فعالان مدنی به شدت انتقاد کرد و خواستار برقراری حاکمیت قانون شد.  در تاریخ 13 جولای ۲۰۲۳، پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در قرقیزستان، آزادی بیان و فشار بر رسانه‌ها رای داد. در این سند اشاره شده است که «از ژانویه 2022، وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان در قرقیزستان به شدت بدتر شده است». در نشست استراسبورگ گفته شد که زمانی که قرقیزستان به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد، متعهد شد از حقوق بشر در سطح بین‌المللی حمایت کند، اما این واقعیت که خود این کشور «به سمت استبداد و محدودیت‌های رسانه‌ها و جامعه آزادی‌های مدنی پیش می‌رود، به تعهدات آن مطابقت ندارد».  بلافاصله پس از این، وزارت خارجه قرقیزستان با تاکید بر اینکه اولویت توجه این کشور به موضوعات مطرح شده در بالا است، اعلام کرد: «آزادی بیان و حمایت از حقوق بشر از اولویت‌های اصلی قرقیزستان است. قرقیزستان به عنوان یک عضو فعال در جامعه جهانی و عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیوسته برای تقویت دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون تلاش می‌کند و به اجرای تعهدات بین‌المللی خود ادامه می‌دهد».  سازمان «مشارکت بین‌المللی برای حقوق بشر» مستقر در بروکسل انتقاد کرد که «علیرغم فشار فزاینده بر آزادی‌های مدنی، اتحادیه اروپا قرار است توافقنامه جدیدی را با قرقیزستان امضا کند».  چینارا اِسِنگول سیاست‌شناس با ابراز اینکه خوب است که رهبران قرقیزستان برخی از تصمیمات و اصول سیاست خارجی خود را برای اروپایی‌ها توضیح دهند، گفت: «البته مهمترین چیز برای توسعه جامعه، یک جامعه باز و مواضع جامعه مدنی است. با تصویب قانون نامبرده، به دموکراسی قرقیزستان خسارت قابل توجهی وارد شد. اگر رهبران ما برنامه‌های خود را در این زمینه به اشتراک بگذارند، خوب است و اروپایی‌ها نیز ما را درک خواهند کرد و به حمایت خود ادامه خواهند داد. این درست است که ما باید افکار خود را در مورد توسعه یک جامعه دموکراتیک ارائه کنیم و البته مشکل امنیت سیاسی هم هست. اکنون کل بشریت در وضعیت دشواری در جهان قرار دارد. زیرا به بلوک‌ها تقسیم شده که هر کدام از روسیه و چین یا غرب حمایت می‌کند. با در نظر گرفتن این جنبه، قرقیزستان باید در مورد موقعیت چندبردار خود در سیاست خارجی نیز صحبت کند. به عنوان مثال، قرقیزستان در همایش اخیر صلح که در سوئیس برگزار شد، شرکت نکرد. من فکر می‌کنم باید به اروپایی‌ها توضیح دهند که اگرچه ما در آن شرکت نکردیم، اما از جنگ حمایت نمی‌کنیم و در عین حال روسیه شریک راهبردی ما است و ما سیاست خارجی را بر اساس اصول چند بردار دنبال می‌کنیم. آنها نیز دیدگاه خود را دارند».  **اقتصاد و تجارت**  سهم کشورهای اروپایی از کل گردش مالی تجارت خارجی قرقیزستان 10 درصد است. 21 درصد از صادرات قرقیزستان به اروپا می‌رود. در سال 2022، مبادلات تجاری بین قرقیزستان و کشورهای اروپایی به شدت کاهش یافت. با این حال، از سال 2023، مبادلات تجاری 3.4 برابر افزایش یافت. از نظر حجم مبادلات تجاری آلمان، بریتانیا، سوئیس، فرانسه، ایتالیا و بلژیک پیشتاز هستند. در سال 2016، اتحادیه اروپا این فرصت را برای قرقیزستان فراهم کرد تا از وضعیت GSP+ بهرمند شود که در چارچوب آن، امکان ورود به بازارهای 27 کشور اتحادیه اروپا با شرایط ترجیحی وجود دارد. قرقیزستان هنوز نتوانسته از این برنامه نهایت استفاده را ببرد.  مارات جانبایف کارآفرین و کنسول افتخاری جمهوری چک در قرقیزستان می‌گوید که با توجه به وضعیت ژئوپلیتیکی در جهان، برنامه +GSP شرایط مطلوبی را برای صادرکنندگان قرقیزستان ایجاد می‌کند. او معتقد است که در میان کشورهای شوروی سابق که در این برنامه گنجانده شده‌اند، کالاهای قرقیزی در بازارهای اروپایی قابل رقابت هستند. او می‌گوید: «امروزه روابط تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اروپا و قرقیزستان به سرعت توسعه می‌یابد. این به این دلیل است که به دلیل رویدادهای ژئوپلیتیکی، دفاتر شرکت‌های تجاری اتحادیه اروپا اغلب در روسیه قرار داشتند و کالاها از مسکو یا سن پترزبورگ به قرقیزستان تحویل داده می‌شد یا روابط تجاری از طریق روسیه برقرار می‌شد. اکنون به دلیل تحریم‌ها، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا به آسیای مرکزی، از جمله قرقیزستان علاقه نشان می‌دهند. به عنوان مثال، اگر فقط داده‌های آماری را در نظر بگیریم، روابط تجاری چک و قرقیزستان نسبت به سال گذشته 2700 درصد افزایش یافته است. البته در اتحادیه اروپا نیز منتقدانی وجود دارند که مدعی هستند که قرقیزستان به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند. اما این اطلاعات تایید نشده است. قبلاً کارآفرینان قرقیز از طریق روسیه یا اوکراین کار می‌کردند و اکنون تماس مستقیم برقرار شده است. بنابراین، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی، روابط قرقیزستان و اتحادیه اروپا در حال رشد و توسعه است».  اتحادیه اروپا در ۶ تیر ۱۴۰۳ چهاردهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد که شامل دو شرکت ثبت شده در قرقیزستان است. در فهرستی که خبرگزاری Azattyk دارد، دو شرکت با مسئولیت محدود با آدرس در قرقیزستان را می‌توان دید: Muller Markt و ProfLab .  **منبع:** <https://rus.azattyk.org/a/33010801.html>  **هیئتی از استان ژجیانگ چین از دانشگاه دولتی فنی قرقیزستان بازدید و کلاس‌های هوشمند را افتتاح کرد**    ۷ تیر، هیئتی از استان ژجیانگ چین از دانشگاه دولتی فنی قرقیزستان بازدید کرد و در حین این بازدید مراسم رونمایی پروژه «کارگاه لوبان» و افتتاحیه کلاس‌های هوشمند برگزار شد.  در این بازدید دوگدورکول کِندیربایِوا وزیر آموزش و علوم، صمد عمربیکوف نماینده وزارت خارجه، کیو کیووِن دبیرکل کمیته حزب کمونیست چین استان ژجیانگ، دو دِوِن سفیر چین در قرقیزستان، شِن جیلی معاون دانشگاه منابع آب و نیروی آبی ژجیانگ، لین دائویِه رئیس شرکت گروه ساخت و ساز نیروی برق آبی ژجیانگ، جیوئِه چائو مدیر شرکت Beijing Chaoxing Group ، نمایندگان دولت استان ژجیانگ جمهوری خلق چین، نمایندگان دانشگاه منابع آب و نیروگاه آبی ژجیانگ، نمایندگان شرکت Beijing Chaoxing Group و ریاست و اساتید دانشگاه دولتی فنی قرقیزستان حضور داشتند.  هدف اصلی از این بازدید، آشنایی با پیشرفت پروژه کارگاه لوبان و افتتاح دو کلاس هوشمند در دانشگاه فنی بوده است.این مراسم توسط رئیس دانشگاه افتتاح شد و سپس وزیر آموزش و علوم قرقیزستان، سفیر چین در قرقیزستان و دبیرکل کمیته حزب کمونیست چین استان ژجیانگ سخنرانی‌های خوشامدگویی داشتند.پس از مراسم تحویل و تحول تجهیزات، معاون رئیس دانشگاه منابع آب و برق آبی ژجیانگ تجهیزات را به رئیس دانشگاه دولتی فنی قرقیزستان تحویل داد. وزیر آموزش و علوم جمهوری قرقیزستان هدیه‌ای به یاد ماندنی را به کیو کیون دبیرکل کمیته حزب کمونیست چین استان ژجیانگ و لوح تقدیر به همه مهمانان و همکاران اهدا کرد.  بخش رسمی این مراسم با افتتاح باشکوه کلاس‌های هوشمند با بریدن روبان قرمز خاتمه یافت و پس از آن مهمانان از کلاس‌های درس با حضور دانشجویان بازدید کردند. این بازدید و افتتاح کلاس‌های هوشمند کمک قابل توجهی به توسعه آموزش فنی و تقویت روابط قرقیزستان و چین در زمینه علم و فناوری خواهد بود. این مراسم با اجرای موسیقی توسط نوازندگان قرقیزی و چینی همراه بود. در ادامه میهمانان از نمایشگاه پیشرفت‌های علمی و فنی و آثار شرکت‌ها بازدید کردند.  **منبع:**  <https://bilim.akipress.org/ru/news:2124717?place=choice&from=pro25>  **قوموز و آق قالپاک برای گوترش: تور او در آسیای مرکزی به چه معناست؟**    **۱۳ تیر**  **گفتگو بر روی پلتفرم‌هایی که مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل است و نقش سازمان ملل را در روابط بین‌الملل به رسمیت می شناسد، نه تنها موجودیت این سازمان را ممکن، بلکه به توسعه آن نیز کمک می‌کند.**  آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از قرقیزستان بازدید کرد. وی و صادر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان، از جمله در مورد تمایل قرقیزستان برای عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل و اصلاح این سازمان گفتگو کردند. پس از مذاکرات، آنها یک جلسه غیررسمی برگزار کردند. جباروف یک قوموز (ساز زهی محلی) و یک آق قالپاق (کلاه نمدی قرقیزی) به آنتونیو گوترش هدیه داد.  **دژاوو آسیای مرکزی**  کشورهای آسیای مرکزی همچنان توجه جامعه جهانی را به خود جلب می‌کنند. در آستانه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در حال بازدید از منطقه است که سفر خود را از ازبکستان و قرقیزستان آغاز کرد. وی به حضور خود با شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه ادامه می‌دهد و با سفر به تاجیکستان و ترکمنستان آن را به پایان می‌رسد. در حالی که کارشناسان سعی می‌کنند اهداف واقعی سفر رئیس سازمان ملل را که ممکن است به اهمیت اجلاس سازمان همکاری شانگهای، مسائل آب، پروژه‌های حمل و نقل و تروریسم بین‌المللی مرتبط باشد، تعیین کنند، باید توجه داشت که گاهی اوقات برخی از رویدادها در زندگی سیاسی بین‌المللی خیلی مرموز نیستند. به عنوان مثال، گوترش در سال 2017 بلافاصله پس از انتخابش به این پست عالی در آسیای مرکزی بود و همچنین در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای شرکت و درباره آب، انرژی، تروریسم و ​​امنیت بحث کرد. همه کشورهای منطقه آمادگی خود را برای مشارکت فعال در بحث و حل و فصل این موضوعات اعلام کردند، در حالی که سازمان ملل از طریق دبیرکل سازمان ملل بسته به میزان پیچیدگی این مشکلات ابراز نگرانی کرد.    **نگرانی برای سرنوشت جهان**  با این وجود، در قرقیزستان، دبیرکل توجه خود را به وضعیت غزه جلب کرد، جایی که با توجه به تعداد زیاد تلفات غیرنظامی، «وحشتناک‌ترین بحرانی که جهان با آن روبرو شده است» در حال وقوع است و به گفته گوترش، این باید متوقف شود. همچنین طبیعی است که سازمان ملل نگران وضعیت لبنان و «تشدید تنش‌هایی است که می‌تواند به تبدیل شدن لبنان به غزه‌ای دیگر منجر شود» که برای جامعه بین‌المللی غیرقابل قبول است. با این حال، این تور هنوز به پایان نرسیده است و مردم باید مقدار زیادی از «نگرانی‌ها» را بشنوند.  از سوی دیگر، گوترش اظهارات بسیار جسورانه‌ای کرد. آنها یا از تمایل شخصی او برای گذاشتن اثری در تاریخ صحبت می‌کنند، یا با درک حال و هوای بیشتر کشورهای منطقه، او را به عنوان فردی همفکر برای تغییرات اقتصادی و مالی مورد حمایت کشورهای اوراسیا معرفی می‌کنند. به این ترتیب دبیرکل از سیستم مالی جهانی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد، انتقاد کرد. وی خاطرنشان می‌کند که جامعه جهانی با وظیفه ایجاد یک سیستم مالی جدید که بتواند جایگزین سیستم قبلی مبتنی بر اساس توافقنامه‌های برتون وودز و جامائیکا شود، مواجه است.  گوترش را می‌توان درک کرد. پس از فروپاشی نظم جهانی دوقطبی، سازمان ملل به تدریج توانایی تأثیرگذاری بر سیاست بین‌المللی را از دست داد. این امر عمدتاً ناشی از تلاش‌های جمعی غرب بود که هدف از فعالیت‌های آن جلوگیری از هرگونه اقدامی بود که می‌توانست ادعاهای آن را برای تسلط جهانی به چالش بکشد. بنابراین، اکنون شورای امنیت سازمان ملل که از اقدامات واشنگتن فلج شده است، نمی‌تواند بر اسرائیل تأثیر بگذارد و نسل‌کشی مردم فلسطین در غزه را متوقف کند. سیستم اقتصادی جهان - که در حال حاضر به دلیل از دست دادن قریب‌الوقوع موقعیت غالب دلار به عنوان ارز ذخیره جهان در حال ویران شدن است - مطمئن‌ترین دلیل برای اظهارات آشکار، ایمن و بدون عواقب دبیرکل سازمان ملل متحد است. این دومین دوره پنج ساله گوترش در مقام عالی است و به طور معمول، دبیران کل سازمان ملل بیش از دو دوره خدمت نمی‌کنند.    **درس دیپلماسی**  قرقیزستان مدت‌هاست که بر تمام تکنیک‌های سیاست خارجی عمل‌گرایانه، به ویژه در سازمان ملل تسلط دارد. رهبری کشور درک می‌کند که باید از هر فرصتی برای تقویت موقعیت جمهوری قرقیزستان و افزایش جایگاه آن در سیاست جهانی استفاده کرد. سخنان و اظهارات زیبای گوترش در مورد توسعه پویای کشور و تبدیل شدن آن از "زیبای خفته" به "اسب دوان" و از "ابرقدرت آب" به "ابرقدرت انرژی" و تصویر کشور به عنوان نماد صلح و نمونه‌ای از یک عضو سازمان ملل که به تمام تعهدات خود عمل می‌کند، بی‌شک مورد استقبال مثبت و سپاسگزاری مقامات قرقیزستان قرار گرفت.  در عین حال، صادر جباروف به وضوح به قصد قرقیزستان برای درخواست عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سال های 2027-2028 اشاره کرد. اهداف بلندپروازانه جمهوری قرقیزستان به همین جا ختم نمی‌شود و به اهدافی در زمینه انرژی آبی، تولید و صادرات برق به جنوب آسیا (پروژه CASA - 1000)، خطوط حمل و نقل (راه آهن چین- قرقیزستان- ازبکستان) و مسائل مربوط به تجدید ساختار بدهی عمومی خارجی با استفاده از مکانیسم‌های جایگزینی آن با پروژه‌های "سبز" مرتبط است. در این زمینه، هر گونه حمایت بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل، برای قرقیزستان مهم است.  در نتیجه مذاکرات با دبیرکل، جِئِن‌بیک کولوبایف، وزیر خارجه نیز موضع کشور را در مورد اصلاح شورای امنیت سازمان ملل که از نظر قرقیزستان در صورت انتخاب آن به عضویت غیر دائم این شورا ضروری است، توضیح داد. قرقیزستان به اصلاحات شورای امنیت کمک خواهد کرد. به طور کلی، سفر دبیر کل سازمان ملل متحد، اگر در چارچوب قرقیزستان و کل منطقه در نظر گرفته شود، نشان‌دهنده علاقه روزافزون جامعه جهانی به مشارکت فعال‌تر کشورهای آسیای مرکزی در فرآیندهای بین‌المللی، از جمله در سازمان ملل است. برای قرقیزستان، و همچنین برای سایر کشورهای کوچک و قدرت‌های متوسط، این فرصتی جدی برای ایفای نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر توسعه جهانی است.    **آینده سازمان ملل**  همه کشورهای آسیای مرکزی از اصلاحات شورای امنیت سازمان ملل متحد به نفع حضور گسترده‌تر کشورهای کوچک و متوسط ​​حمایت می‌کنند. روسیه همچنین از مشارکت بیشتر کشورهای جنوب جهانی در کار مهم‌ترین نهاد سیستم بین‌المللی سازمان ملل متحد حمایت می‌کند و با گسترش ترکیب شورا به کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین مخالفتی ندارد.  در مقابل این پیشنهادات، آمریکا و غرب پیشنهاد می‌کنند که ترکیب شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل آلمان، هند، ژاپن و احتمالاً برزیل شود. آلمان و ژاپن بیش از 20 سال است که به این نکته اشاره می‌کنند که ساختار شورای امنیت سازمان ملل میراث جنگ جهانی دوم است که نیاز به اصلاح دارد. پیوستن آلمان یا ژاپن به شورای امنیت سازمان ملل حتی بدون حق وتو که یکی از گزینه‌های اصلاحی نیز هست، بسیار مشکوک است. در عین حال، بدیهی است که اصلاح شورای امنیت پیچیده‌ترین و چندسطحی‌ترین موضوعی است که حل آن در آینده قابل پیش‌بینی دشوار است. اما چیز دیگری نیز واضح است: تا زمانی که کشورها به نسخه قابل قبول اصلاحات سازمان ملل نرسند، شورای امنیت باید مکانیسم اصلی حفظ صلح و ثبات در کره زمین باقی بماند.    **به جای حرف آخر**  سفر دبیر کل سازمان ملل متحد ممکن است اهداف روشنی نداشته باشد، همان طور که خود این سازمان در حال حاضر اختیارات گسترده‌ای برای حل بسیاری از مشکلات جهان ندارد. سخنان مشتاقانه در مورد جاذبه‌ها و اسب‌ها ممکن است عموم مردم بی‌تجربه را تحت تاثیر قرار داده باشد، اما رهبری کشور به وضوح اولویت‌های سیاست خارجی را تعیین می‌کند و بعید است که تعارفات دیپلماتیک بتواند تأثیر جدی بر قرقیزستان بگذارد.  با این وجود، از منظر سیاست بین‌المللی، سفر گوترش به طور قابل توجهی توجه جامعه بین‌المللی را به مشکلات آسیای مرکزی افزایش می‌دهد که در آن همه کشورها علاقمند به حل مشترک آنها هستند و اینها مسائل استفاده منطقی از منابع آب و انرژی، امنیت غذایی، مشکلات تروریسم و ​​افراط‌گرایی است که در دو یا سه سال اخیر به طور قابل توجهی مطرح شده است.  اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای البته زمینه‌های همکاری ویژه‌تری را در فضای وسیع سازمان تعیین خواهد کرد، اما دقیقاً سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اروپا، بریکس، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و سازمان پیمان امنیت جمعی هستند که در فعالیت‌های خود مبتنی بر اصول هستند. حقوق بین‌الملل و به رسمیت شناختن نقش محوری سازمان ملل در روابط بین‌الملل، نه تنها موجودیت سازمان ملل را ممکن می‌سازد، بلکه به توسعه آن نیز کمک می‌کند.  منبع:  <https://ru.sputnik.kg/20240703/oon-kyrgyzstan-centralnaya-aziya-politika-vizit-bezopasnost-itogi-1086652339.html>  **جنگ در نوار غزه: آیا آسیای مرکزی می‌تواند میانجی حل مناقشه باشد؟**  **۱۸ تیر**  **مقامات قرقیزستان خواستار پایان فوری جنگ در نوار غزه شدند و گفتند که جامعه جهانی از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی حمایت خواهد کرد. قرقیزستان در سال 1995 استقلال فلسطین را به رسمیت شناخت.**  نظر کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت نوار غزه که از اکتبر سال گذشته به شدت بدتر شده است، همین است. در این راستا این سوال مطرح می‌شود که آیا آسیای مرکزی می‌تواند به حل و فصل اوضاع خاورمیانه کمک کند؟  **موقعیت قرقیزستان «دو دولت برای دو ملت» است**  از بدتر شدن اوضاع نوار غزه در سال 2023، این موضوع به یکی از موضوعات اصلی در تریبون‌های بین‌المللی تبدیل شده است. این موضوع در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه نیز مطرح شد، جایی که صادر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان حمایت خود را از حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اعلام کرد. او معتقد است که مبنای حل و فصل این وضعیت می‌تواند قطعنامه سازمان ملل باشد که اصل «دو دولت برای دو ملت» را پیشنهاد کند.    صادر جباروف گفت: «در مسائل صلح، جمهوری قرقیزستان همچنین از تحکیم تلاش‌های جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای توقف زودهنگام و کامل خصومت‌ها و حل بحران انسانی در نوار غزه، آغاز گفتگوهای سیاسی و حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه فلسطین و اسرائیل بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل بر اساس اصل «دو دولت برای دو ملت» حمایت می‌کند. ما بر اهمیت رعایت اصول و هنجارهای حقوق بشردوستانه بین‌المللی که حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را ارائه می‌کند، تأکید می‌کنیم. جمهوری قرقیزستان از حق مسلم مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و ایجاد کشور خود و الحاق به سازمان ملل متحد به عنوان یک عضو کامل حمایت می‌کند».  صادر جباروف در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در شهر چولپون آتا در ۱۲ تیر و همچنین در نشست سران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی که در نوامبر 2023 در تاشکند برگزار شد، نظر مشابهی را ابراز کرد.  قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با رعایت اصل «دو دولت برای دو ملت» سال 1967 پس از جنگ شش‌روزه در خاورمیانه به تصویب رسید. بر اساس این طرح، پیشنهاد شد که اسرائیل در مرزهای سال 1949 باقی بماند و در سرزمین‌هایی که پس از آن تحت کنترل آن بود، یک کشور فلسطینی ایجاد شود.    عوض‌بیک آتاخانوف معاون وزیر امور خارجه بیان کرد که کشورهای آسیای مرکزی، از جمله قرقیزستان به همین موضع در مورد وضعیت نوار غزه پایبند هستند. به نظر او منطقی است که کشورهای آسیای مرکزی به عنوان میانجی با ماموریت آشتی طرفین عمل کنند.  وی گفت: «کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان نیز همین موضع را دارند. اخیرا کشورهای همسایه همکاری خوبی داشته‌اند که با در نظر گرفتن منافع یکدیگر به سطح جدیدی رسیده است. بنابراین، در سیاست خارجی ما یک موضع هماهنگ را ترویج می‌کنیم. موضع کشورهای آسیای مرکزی در قبال اسرائیل و فلسطین نیز یکسان است. جنگ فعلی باید متوقف شود. کمک‌های بین‌المللی و اقدامات بشردوستانه باید ادامه یابد. ما معتقدیم که علاوه بر بازیگران اصلی سیاسی، زمان گوش دادن به صداها و پیشنهادات مناطقی با موقعیت مشابه مانند آسیای مرکزی فرا رسیده است».  با بدتر شدن وضعیت در سال 2023، تماس‌های مکرری برای بازگشت به بحث درباره مفهوم «دو دولت برای دو ملت» وجود دارد.  **آیا آسیای مرکزی می‌تواند بر وضعیت غزه تأثیر بگذارد؟**    قرقیزستان یکی از بیش از 140 کشور عضو سازمان ملل است که فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته است. روابط دیپلماتیک دو کشور در سپتامبر 1995 برقرار شد. پیش از این گزارش شده بود که سفارت فلسطین در بیشکک در سال 2023 افتتاح خواهد شد.  **روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و قرقیزستان در سال 1992 برقرار شد.**  آرازبیک مولدالی‌یف، رئیس سابق کمیسیون دولتی امور ادیان با بیان اینکه قرقیزستان پس از استقلال به عضویت چندین سازمان شامل کشورهای اسلامی درآمد و بر این اساس از استقلال فلسطین حمایت می‌کند، گفت:  «موضع قرقیزستان درست است. زیرا تا زمانی که دو طرف از هم جدا نشوند و مرزهای بین آنها مشخص نشود، درگیری پایان نخواهد یافت. حالا بیایید در مورد آشتی صحبت کنیم. زمانی قرقیزستان سعید عبدالله نوری رهبر اپوزیسیون متحد تاجیکستان را با امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان آشتی داد. برای دعوت از هر دو طرف به مذاکره و حل مشکل، باید با اسرائیل و فلسطین روابط خوبی داشته باشیم. اکنون ما با فلسطین همدردی و از آن حمایت می‌کنیم. ما همچنین هیچ شکایتی از اسرائیل نداریم. در قرقیزستان هرگز یهودی‌ستیزی وجود نداشته است. اما این برای آشتی دادن طرفین کافی نیست. اما کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند چنین اقداماتی را آغاز کنند».  آرازبیک مولدالی‌یف همچنین به عنوان نمونه از پروتکل بیشکک مورخ 5 مه 1994 در مورد حل و فصل مناقشه در قره‌باغ کوهستانی نام برد. در حال حاضر، میانجی‌های مصری و قطری مذاکرات متعددی را برای حل مناقشه در غزه انجام داده‌اند. گفته می‌شود که ترکیه نیز در این مذاکرات مشارکت دارد. با این حال، تلاش‌ها برای توقف جنگ هنوز موفقیت‌آمیز نبوده است.  اسرائیل خواستار آزادی همه گروگان‌های حماس (گروهی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است) و تضمین حرکت آزاد در غزه است. از سوی دیگر، حماس خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه و پایان دادن به حملات است. آلیک‌بیک جِکشِنکولوف، وزیر امور خارجه سابق، معتقد است که آسیای مرکزی در مرکز توجه غرب و شرق قرار دارد.    او می‌گوید: «جهان به سیاست‌هایی که در آسیای مرکزی در حال وقوع است، توجه زیادی دارد. بنابراین اگر پیشنهاد خوبی داشته باشیم، می‌توانند صدای ما را در نظر بگیرند. زیرا ما می‌توانیم به عنوان کشورهای مسلمان در آسیای مرکزی موضع خود را بیان کنیم. در دیپلماسی نه تنها قدرت از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه هوشمندی و یک کلمه مؤثر نیز اهمیت دارد. نقش قزاقستان و ازبکستان افزایش یافته است و قرقیزستان نیز فعالانه روی روابط بین‌المللی کار می‌کند. بنابراین، فرصتی وجود دارد که حداقل کمی بر وضعیت غزه تأثیر بگذاریم».  **منبع:**  <https://rus.azattyk.org/a/33025370.html>  **غرب به شدت به جبهه دوم نیاز دارد.**  **نظر کارشناسان درباره تدارکات برای تصرف قدرت در قرقیزستان**    **۲۱ تیر**  **یک کهنه‌کار سرویس ویژه، نخست‌وزیر سابق و یک کارشناس علوم سیاسی گفتند که چه کسی در قرقیزستان کودتا را آماده می‌کرد، چه کسی از بی‌ثباتی در منطقه سود می‌برد و چرا چنین تلاش‌هایی ادامه خواهد یافت.**  کمیته دولتی امنیت ملی فعالیت گروهی را که در حال برنامه‌ریزی برای تصرف خشونت‌آمیز قدرت و بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی- اجتماعی در قرقیزستان بود، متوقف کرد. به گفته این سرویس اطلاعاتی، مظنونان قصد داشتند با برگزاری بازی‌های ورزشی در نزدیکی بیشکک، جوانان زیادی را از تمام مناطق کشور جمع کنند. آنها می‌خواستند برخی از رهبران اپوزیسیون را به این مراسم دعوت کنند تا جمعیت را تشویق به حرکت به سمت پایتخت کنند.  از بازداشت‌شدگان 70 قبضه سلاح گرم، بیش از 255 هزار مهمات، 38 جلیقه ضد گلوله، کلاه و 200 دست لباس نیروهای امنیتی و همچنین مواد منفجره دست‌ساز، واکی‌تاکی و دو پهپاد برای پاشش مواد سمی کشف و ضبط شد.  خبر تلاش برای به دست گرفتن قدرت باعث بحث داغ در شبکه‌های اجتماعی شد. نظرات در جامعه تقسیم شده است. برخی استدلال می‌کنند که تلاش برای به دست گرفتن اجباری قدرت و بی‌ثبات کردن اوضاع در کشور پاسخی به تصویب قانون سازمان‌های غیردولتی توسط قرقیزستان است. دیگران این نسخه را مطرح می‌کنند که به احتمال زیاد این نزاع‌های سیاسی داخلی است که شرکت‌کنندگان در آن از خارج تامین مالی می‌شوند. گروه سوم کاملاً معتقد است که به دلیل موفقیت‌های ارتش روسیه در اوکراین، بلوک غرب به تلاش‌هایی برای بی‌ثبات کردن اوضاع در آسیای مرکزی روی آورده است. خبرگزاری «اسپوتنیک قرقیزستان» با کارشناسان صحبت کرد و متوجه شد چه کسی ممکن است پشت گروهی باشد که قصد کودتا را دارد.  **به دنبال کسی باش که سود می‌برد**  تآلای‌بیک جومادیلوف کهنه‌کار سرویس ویژه قرقیزستان، کارشناس مسائل امنیت ملی گفت: اگر این رویداد را از منظر ژئوپلیتیک بزرگ و منافع قدرت‌های جهانی در نظر بگیریم، می‌توانیم با اطمینان در مورد ذینفعان تلاش برای بی‌ثبات کردن قرقیزستان صحبت کنیم.    وی افزود: واقعیت این است که بلوک غرب به رهبری ایالات متحده، به دلیل بعید بودن پیروزی بر روسیه در اوکراین، علاقمند به راه‌‌اندازی جنگ در کشورهای شوروی سابق است. امروز، به غربی‌ها بی‌ثباتی در سراسر مرزهای روسیه لازم است.  جومادیلوف تاکید کرد که قرقیزستان و کل منطقه آسیای مرکزی یک حلقه آسیب‌پذیر در «زیر شکم» روسیه هستند.  این کهنه‌کار سرویس ویژه توضیح داد: توقیف انجام شده توسط کمیته دولتی امنیت ملی باید با توجه به اینکه چه کسی از آن سود می‌برد، در نظر گرفته شود. امروز یک تقابل جهانی بین غرب و روسیه برای نظم نوین جهانی وجود دارد. در این شرایط، بلوک غرب به طور طبیعی تمایل به بی‌ثبات کردن وضعیت و تشدید آن در نزدیک‌ترین محیط به روسیه دارد و با توجه به تجربه چندین ساله آن در این امور، چنین تلاش‌هایی در آینده متوقف نخواهد شد. لذا باید برای تحولات مختلف آماده باشیم.  جومادیلوف با بیان اینکه امروزه غرب به ایجاد مشکلات امنیتی و سازماندهی انقلاب‌های رنگی نیاز دارد تا نیروهای روسیه را به دو جبهه تقسیم کند، گفت: باید اعتراف کرد که آنگلوساکسون‌ها تجربه بیش از 500 ساله در تحریک مصنوعی درگیری‌ها برای بی‌ثبات کردن و تشدید وضعیت در کشورهای مختلف دارد و غرب در حال اجرای موفقیت‌آمیز مفهوم خود است که در نظریه آشوب کنترل شده توضیح داده شده است. برای این کار او نیروها، ابزارها و روش‌های نفوذ مناسب را دارد.  **نظر نخست‌وزیر سابق**  فِلیکس کولوف نخست‌وزیر سابق و وزیر سابق کشور معتقد است که برای تعیین علل واقعی این رویداد به زمان نیاز است.  او می‌گوید: ممکن است نظرهای متفاوتی وجود داشته باشد، حتی اینکه این کار توسط خود سرویس ویژه سازماندهی شده است تا کار فعال خود را نشان دهد، اما در واقع، گروهی از مردان ریش‌دار افشا شدند که از آن تعداد زیادی سلاح، لباس‌های نظامی، از جمله لباس‌های خاکی که معمولاً توسط افسران مجری قانون و نیروهای امنیتی استفاده می‌شود، و همچنین کوکتل‌های مولوتف و جلیقه‌های ضدگلوله مصادره شد. بدیهی است که مقدمات بسیار جدی انجام شده است. آنها افرادی نیستند که در یک کافه یا رستوران جمع شده‌اند و با محکوم کردن دولت فعلی، با صدای بلند در مورد آنچه دوست ندارند صحبت می‌کنند. افراد بازداشت شده ابزار، وسایل مناسب و مهمات عظیمی با ماهیت جنایی در اختیار داشتند. یعنی معلوم است که چیز بسیار جدی در حال آماده شدن بوده است. بلافاصله این سوال مطرح می‌شود: چه کسی می‌تواند پشت این موضوع باشد؟ ما می‌توانیم برای مدت طولانی به این موضوع فکر کنیم و نظرهای مختلفی ارائه کنیم، اما باید بر واقعیت‌ها تکیه کرد که یکی از آن دینداری این افراد است و با توجه به اینکه امروزه در کشور جریانات مذهبی مختلف اعم از افراطی و رادیکال وجود دارد، به احتمال زیاد این کار دست آنهاست.   او با بیان اینکه تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن اوضاع ادامه خواهد یافت، افزود: ما به هیچ وجه نباید بی‌خیال شویم، به عنوان مثال، مقامات ما همیشه می‌گویند که کشور به اسلام سنتی پایبند است. ما همچنین تعدادی از سازمان‌های افراطی را که خود را با اسلام مرتبط می‌کنند، ممنوع کرده‌ایم و در این راستا، اداره دینی مسلمانان و کمیسیون دولتی امور ادیان قرقیزستان در حال انجام کارهای مربوطه، از جمله شناسایی مدارس و مساجد زیرزمینی هستند. وظیفه ما جلوگیری از سوءاستفاده از دین برای مقاصد مجرمانه استفِلیکس کولوف با یادآوری اینکه اکثریت اعضای سازمان تروریستی ولایت خراسان از کشورهای آسیای مرکزی هستند که در تلاش برای بازگشت به خانه می‌باشند، گفت: معلوم است که شهروندان ما در سوریه جنگیده‌اند و صدها نفر از این خانواده‌ها با کودکان نجات یافته‌اند و به وطن خود بازگشته‌اند. همه اینها نشان می‌دهد که چنین گرایش‌های افراطی و رادیکالی وجود دارد. علاوه بر این، در منطقه‌ای که کمیته دولتی امنیت ملی این گروه را بازداشت کرد، نمایندگانی از سازمان‌های مذهبی مختلف وجود داشتند که به مقامات محلی کمک‌های مادی می‌کردند و سعی می‌کردند وفاداری خود را نشان دهند. اما آنچه در پشت این موضوع نهفته است، خدمات ویژه باید درک کنند.وی با یادآوری اینکه جامعه اغلب قرآن کریم را اشتباه می‌فهمد و تفسیر می‌کند و کلمه «جهاد» عموماً به عنوان مبارزه با دولت فعلی تعبیر می‌شود، افزود: بعلاوه، فرهنگ سیاسی و عمومی در جمهوری قرقیزستان پایین است. طبیعتاً نارضایتی‌هایی که در خانه‌ها گفته می‌شود، می‌تواند در میان افرادی که چندان سواد مذهبی ندارند، واکنش متفاوتی ایجاد کند. بنابراین، در تلاش برای انجام کودتا، من نفوذ شدید جنبش‌های جنایتکارانه و مذهبی منفی را می‌بینم که هیچ سنخیتی با اسلام سنتی ندارند. **ذینفعان واقعی**  آندری گروزین، رئیس بخش آسیای مرکزی مؤسسه کشورهای همسود، با ابراز اینکه در قرقیزستان به اصطلاح مواد قابل احتراق بسیار زیادی وجود دارد، گفت: بازداشت‌شدگانی که کودتا را آماده می‌کردند، افراط‌گرایان داخلی نیستند و بدیهی است که آنها تحت آموزش‌های ویژه‌ای قرار گرفتند. با قضاوت بر اساس تعداد اسلحه و مهمات نشان داده شده توسط کمیته دولتی امنیت ملی، تجهیزات کاملاً حرفه‌ای بود و عملکرد فنی نیز ظاهراً در بالاترین سطح قرار داشت. آنها 200 یونیفرم نیروهای امنیتی، جلیقه‌های ضد گلوله و مقدار زیادی مهمات، دستگاه‌های دید در شب، پشتیبانی الکترونیکی، پهبادها داشتند. لذا مشخص است که گروه از آمادگی بسیار خوبی برخوردار بود و همچنین بدیهی است که مجریان روی تغییر اوضاع حساب باز کرده بودند.  این کارشناس با اشاره به مطالعه اطلاعات خدمات ویژه قرقیزستان در مورد دستگیری و نتایج جستجو و شباهت آن با حوادث اخیر داغستان افزود: بازداشت‌شدگان احتمالاً آموزش نظامی را در خاک کشور نگذرانده‌اند، مانند کسانی که در داغستان کشته شدند. با توجه به رژیم ضد جاسوسی مدرن و این واقعیت که کمیته دولتی امنیت ملی کاملاً وضعیت منطقه را رصد می‌کند، آموزش بی سر و صدا به شبه نظامیان غیرممکن است.    وی تاکید کرد که علیرغم اینکه عاملان اتباع قرقیزستان بودند، ذینفعان واقعی تلاش برای کودتا، بازیگران خارجی‌اند: به قول معروف، به دنبال کسی باش که سود می‌برد. روسیه، چین یا همسایگان نزدیک؟ هیچ کدام از اینها! نیروهای مستقر در دور از مرزهای قرقیزستان سود می‌برند. من مطمئنم که اکنون جستجوی چندوجهی نقاط درگیری در کار است که از طریق آن می‌توان وضعیت را در سراسر آسیای مرکزی متزلزل کرد و این کار خیلی قبل از عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین شروع شد و در این راستا سازمان‌های مردم‌نهاد غربی اصلی‌ترین نیروی ضربتی هستند که به جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل اوضاع می‌پردازند. با این حال، به دلیل تغییرات قانونی شناخته شده‌ای که هم در قرقیزستان و هم در سایر کشورهای آسیای مرکزی به تصویب رسید، بال سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی به طور قابل توجهی بریده شده است.  این کارشناس با تاکید به اینکه در این شرایط، بخش غیردولتی دیگر نمی‌تواند فعالانه بر آگاهی مردم تأثیر بگذارد، چه رسد به اینکه مردم را به میدان بیاورد، ادامه داد: به عبارت دیگر، امروزه تأکید بر روش‌های خشن‌تر، از جمله فعالیت‌های تروریستی است. از آنجایی که منابع ارتش نیابتی که علیه روسیه در اروپای شرقی می‌جنگند، رو به اتمام است، غرب باید منابع روسیه را تقسیم کند، بنابراین به شدت به جبهه دوم نیاز دارد و بدیهی است که ایجاد مشکلات در آسیای مرکزی، یعنی مستقیماً در کنار مرزهای روسیه، چین و ایران بهترین گزینه برای حل این مشکل است.  وی همچنین با اشاره به وضعیت قفقاز جنوبی، گفت: هنگامی که جنگ دوم در اطراف قره‌باغ شعله‌ور شد، علاقمندان روی ادامه و خونریزی آن و همچنین روی این حساب می‌کردند که نه تنها آذربایجان و ارمنستان، بلکه ترکیه و ایران نیز درگیر خواهند شد. اما آنها در قفقاز جنوبی موفق نشدند و آسیای مرکزی از این نظر جالب‌تر و امیدوارکننده‌تر برای بی‌ثبات کردن است. بیایید فقط رویدادهای ژانویه در قزاقستان را به یاد بیاوریم، زمانی که دخالت خارجی آشکار بود. فکر می‌کنم تهیه کودتا در قرقیزستان اتفاقی از همین قبیل است.  وی با تأکید بر اینکه کمیته دولتی امنیت ملی قطعاً متوجه خواهد شد که این موضوع مستقیماً به چه کسانی می‌رسد، اما به دلایل امنیتی، ذینفعان واقعی را اعلام نمی‌کند، افزود: احتمال تکرار چنین اتفاقاتی کاملاً وجود دارد، زیرا در همه کشورهای منطقه بدون استثنا نقاط آسیب‌پذیری هست و برای جستجوی آنها، بخش غیردولتی تقریباً سه دهه است که تحت عنوان اهداف علمی جامعه‌شناختی فعالانه کار می‌کند و داده‌های آنها روی میز خدمات ویژه مربوطه خارج از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع قرار می‌گرفت و سپس تحلیلگران غربی به این نتیجه می‌رسیدند که کدام یک از موضوعات مشکل‌ساز برای حمله اول راحت‌تر است. با وجود اینکه غرب تمام تلاش خود را برای همه این شورش‌ها، انقلاب‌های رنگی، توطئه‌ها می‌کند، ما می‌بینیم که تلاش برای تبدیل قزاقستان به یک افغانستان آسیای مرکزی ناموفق بود. اما این بدان معنا نیست که غرب دوباره برای بی‌ثبات کردن اوضاع تلاش نخواهد کرد.  **به جای حرف آخر**  نظرات و استدلال‌های کارشناسان متفاوت است و هر کدام منطق مستدل خود را دارند. اما بر اساس نظرات کارشناسان می‌توان یک نتیجه اصلی گرفت: تلاش برای بی‌ثبات کردن وضعیت در آسیای مرکزی متوقف نخواهد شد، بنابراین مقامات قرقیزستان باید برای دفع چالش‌ها و تهدیدهای جدید آماده باشند.  **منبع:**  <https://ru.sputnik.kg/20240711/front-mneniya-eksperty-popytka-zahvat-vlast-kyrgyzstan-1086927754.html> کاهش شدید آزادی‌های مدنی:قوانین و پرونده‌های جنایی موثر بر رتبه قرقیزستان **۲۵ خرداد**  **سازمان بین‌المللی CIVICUS، قرقیزستان را در فهرست کشورهایی قرار داده است که آزادی‌های مدنی در آنها کاهش یافته است.**  پس از اینکه اتحاد جهانی برای مشارکت مدنی (CIVICUS) برای اولین بار قرقیزستان را در فهرست کشورهایی که باید تحت نظارت قرار گیرند (watchlist) قرار داد، این جمهوری قانونی در مورد نمایندگان خارجی را تصویب کرد.  **فهرست نظارت جدید و درگیری‌های قانونی**  در بیانیه CIVICUS مورخ 10 ژوئیه [آمده است](https://monitor.civicus.org/watchlist-july-2024/kyrgyzstan/#RU): با اجرایی شدن قانون عاملان خارجی و تشدید سرکوب رسانه‌ها، قرقیزستان همچنان در فهرست نظارت بر حقوق بشر باقی می‌ماند... 11 روزنامه‌نگار به اتهامات سیاسی محاکمه شدند و احتمال است که سال‌ها حبس شوند... و تعداد بلاگرها تحت تعقیب و محکومیت به دلیل انتشار در شبکه‌های اجتماعی در حال افزایش است.  CIVICUS گزارش می‌دهد: «طبق قانون جدید، تمام سازمان‌های غیردولتی که بودجه دریافت می‌کنند و به اصطلاح فعالیت‌های سیاسی دارند، باید تا 16 ژوئیه به عنوان نمایندگان خارجی ثبت نام شوند. آنهایی که از این قانون پیروی نمی‌کنند، فعالیتشان تعلیق یا منحل خواهد شد. برخی از سازمان‌ها اعلام کردند که ترجیح می‌دهند به جای خطر عواقب احتمالی قانون، فعالیت‌های خود را متوقف کنند.  یادآور می‌شویم که 16 مه، وزارت دادگستری جمهوری قرقیزستان آیین‌نامه‌ای را در مورد نحوه ثبت نام سازمان‌های غیرانتفاعی که وظایف یک نماینده خارجی را انجام می‌دهند و انجام ممیزی فعالیت‌های آنها را تصویب کرد. آنگاه این وزارت اعلام کرد: درخواست‌های مربوطه در چارچوب اجرای قسمت 3 اصل 171 قانون جمهوری قرقیزستان در مورد سازمان‌های غیر انتفاعی ظرف 2 ماه از تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۴ به وزارت دادگستری جمهوری قرقیزستان ارسال می‌شود (تقاضای ثبت سازمان غیرانتفاعی در فهرست سازمان‌های غیرانتفاعی که وظایف نمایندگی خارجی را انجام می‌دهند).  با این حال، روسلان ایزرِکوف، دبیر مطبوعاتی وزارت دادگستری جمهوری قرقیزستان توضیح داد که آیین‌نامه مذکور از اول ژوئن لازم‌الاجرا شده است و بنابراین درخواست‌ها باید قبل از اول اوت ارسال شوند.  در عین حال، بنیاد عمومی «بیر دوینو - قرقیزستان» به نکاتی در این سند اشاره کرد که با قوانین جاری مغایرت دارد و بنابراین برای شفاف‌سازی با وزارت مربوطه تماس گرفت، اما پاسخی دریافت نکرد. تولِقان اسماعیلوا، رئیس این سازمان با اشاره به اینکه در نهایت مجبور شدند جلوتر بروند، گفت: ما درخواستی را به دادستانی کل ارائه کردیم. وکیل ما تیمور آریقوف سعی کرد جزئیات این آیین‌نامه را دریابد، اما نتوانست و مشخص نیست چه کسی این سند را امضا کرده است. این آیین‌نامه قبل از هر چیز باید مطابق با قوانین جاری باشد. اما آنها هنجاری را در این سند وارد کردند که در قوانین وجود ندارد، مبنی بر اینکه سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی که با دولت کار می‌کنند، ممکن است به عنوان نمایندگان خارجی ثبت نشوند. ما به وزارت دادگستری گفتیم که آنها حتی از اختیارات نمایندگان پارلمان تجاوز کرده و قوانین را زیر پا گذاشتند. بنابراین دادسرا باید انطباق این هنجار را با قوانین جاری کشور بررسی کند.    **بدنامی اجتماعی**  قرقیزستان اولین بار در ماه مارس در فهرست نظارت CIVICUS قرار گرفت و در گزارشی که در 10 ژوئیه منتشر شد، بریژیت دوفور، مدیر مشارکت بین‌المللی برای حقوق بشر، با بیان اینکه تصویب قانون نمایندگان خارجی حمله جدی به جامعه مدنی در این کشور بود، گفت: سازمان‌های غیردولتی که در تلاش‌های حیاتی برای ارتقای حقوق بشر، شفافیت و پاسخگویی هستند، در معرض خطر ویژه قرار گرفتن تحت این قانون سرکوبگرانه قرار دارند و ممکن است مجبور شوند فعالیت‌های خود را به دلیل مخالفت با بدنامی اجتماعی که به آنها روانه شده است، متوقف کنند.  این قانون توسط پارلمان کشور در ماه مارس عملاً بدون بحث به تصویب رسید. صادر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان آن را در 2 آوریل امضا کرد و توضیح داد که با تصویب این اصلاحات، سازمان‌های غیردولتی در قرقیزستان علنا ​​کار خواهند کرد و هیچ هرج و مرج مانند گذشته وجود نخواهد داشت. وی در عین حال در گفتگو با خبرگزاری دولتی «خبر» اطمینان داد که سازمان‌های مردم‌نهاد تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت.  نورالدین دویشون‌بیکوف، رئیس انجمن عمومی روزنامه‌نگاران معتقد است که برخی از کاستی‌های این قانون بحث‌برانگیز آزادی بیان را بیشتر به خطر می‌اندازد. او می‌گوید: یکی از کاستی‌ها را متذکر می‌شوم. سازمان‌هایی که در تحقیقات جامعه‌شناختی فعالیت می‌کنند نیز به عنوان «دخالت در سیاست» در نظر گرفته می‌شوند. اما جامعه‌شناسی یک علم است. مقررات هم در دنیا و هم در کشور ما زندگی را تغییر، تکمیل و تطبیق می‌دهد و با چنین فرآیندی، هر شهروند و سازمانی حق اظهار نظر یا موضع خود را دارد، اما طبق این قانون می‌توان از آن به «دخالت در سیاست» نیز تعبیر کرد.  CIVICUS همچنین به موضوع آزار و اذیت خبرنگاران و نمایندگان جامعه مدنی در قرقیزستان توجه کرد. به عنوان مثال، امروز دادگاه منطقه لنین شهر بیشکک در حال بررسی پرونده‌ای علیه 11 روزنامه‌نگار است که در ماه ژانویه بازداشت شده بودند. هفت روزنامه‌نگار که در دو پروژه Ait, ait dese و Temirov LIVE و دو خبرگزاری Archa Media و PolitKlinika کار می‌کردند، به حبس خانگی محکوم شدند و چهار نفر باقی مانده همچنان در بازداشت هستند.  در ماه‌های اخیر احکامی علیه اولجوبای شاکر نویسنده (پنج سال زندان)، آسقات جِتیگِن خواننده (سه سال زندان) و آندوروش توقتوناصروف فعال حقوق بشر (یک هزار یورو جریمه نقدی) صادر شد و نورالدین دویشن‌بیکوف معتقد است که این موارد بر تصمیم سازمان CIVICUS تأثیر گذاشته است. او می‌گوید: این واقعیت که قرقیزستان در فهرست کشورهایی قرار گرفته است که در آن آزادی‌های مدنی کاهش شدیدی دارد، غم‌انگیز است. اما نمی‌توان گفت که این موضوع غافلگیرکننده بود. زیرا دلیل این ارزیابی پرونده‌های جنایی علیه خبرنگاران و دستگیری آنها بوده است. خود اینکه دعاوی علیه اصحاب رسانه و بلاگرها نه در دادرسی مدنی، بلکه به عنوان دادرسی کیفری در محاکم تلقی می‌شود، بیانگر وجود مشکل در این حوزه است. در عمل، بیشتر این شکایات باید منحصرا در قانون مدنی رسیدگی می‌شد و حداکثر با جریمه نقدی یا انتشار انصراف حل می‌شد.  **موضع مقامات**  و اما خیرگول اورومقانوا، رئیس پروژه Govoti TV، با اشاره به اینکه چنین مواردی همه چیزهای مثبتی را که در کشور اتفاق می‌افتد تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، گفت: البته تغییراتی در اقتصاد و زندگی اجتماعی قرقیزستان در حال وقوع است. ما نمی‌توانیم آنها را نادیده بگیریم. اما نقض حقوق بشر بر این موارد مثبت سایه افکنده است. بنابراین مسئولان کشور باید یاد بگیرند که به نظرات شهروندان احترام بگذارند. آن وقت به همدیگر ارزش و احترام می‌گذاریم و تعادل برقرار می‌شود. اگر به حرف همدیگر گوش کنیم، وضعیت جامعه بهتر می‌شود.  در عین زمان، چنگیز اِسِنگول اولو، معاون وزیر فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان جمهوری قرقیزستان گفت که نمی‌تواند با ارزیابی CIVICUS موافقت کند. وی یادآور شد که اخیرا پیش‌نویس قانون جدیدی در مورد رسانه‌های جمعی ارائه شده است که در صورت تصویب آن، شرایط بهتر از شرایط فعلی ایجاد می‌شود، زیرا شامل تعدادی هنجارهای مترقی است.    این مقام فرهنگی گفت: اما نمی‌توانیم با این نظر موافق باشیم که بلاگرها و روزنامه‌نگاران و همچنین آزادی بیان تحت فشار هستند. هر تبعه قرقیزستان حق دارد آزادانه نظر خود را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بیان کند. تنها نکته این است که او باید مسئولیت اطلاعات منتشر شده را بپذیرد. اخیرا مقررات مربوط به انتشار اطلاعات نادرست اجرایی شد و پس از آن چنین پدیده‌هایی متوقف شد و روزنامه‌نگاران و بلاگرها یاد گرفتند که طبق قوانین کار کنند و چنین الزاماتی در تعدادی از کشورهای غربی که در آن دموکراسی و حاکمیت قانون وجود دارد، کارساز است.  پیش‌نویس نسخه جدید قانون رسانه‌های همگانی، همانطور که قبلاً ذکر شد، در اوایل ژوئیه برای بحث عمومی ارائه شد.  پیش از این، سازمان بین‌المللی Freedom House در گزارش سالانه خود تحت عنوان «کشورهای در حال گذار» اعلام کرده بود که شاخص‌های دموکراتیک در اروپای مرکزی و آسیای مرکزی در 20 سال گذشته بدتر شده است. این گزارش از قرقیزستان به عنوان یکی از 10 کشوری نام می‌برد که رتبه کلی دموکراسی آن از سال 2005 کاهش یافته است.  مقامات قرقیزستان نیز به نوبه خود همچنان اعلام می‌کنند که آزادی بیان در این کشور وجود دارد و از آن محافظت خواهند کرد.  **منبع:**  <https://rus.azattyk.org/a/33035119.html>    **قانون سازمان‌های مردم‌نهاد عوامل خارجی را اصلاح نمی‌کند**    **۲۶ تیر**  قانون مربوط به نمایندگان خارجی که در قرقیزستان تصویب شد که تا همین اواخر عوامل خارجی به شدت در برابر آن مقاومت می‌کردند، - زیرا تقریباً همه سازمان‌های غیرانتفاعی نمایندگان خارجی هستند - زندگی برخی از آنها را سخت کرده است، اما نه همه را.  بیشتر از همه، فعالان به اصطلاح حقوق مدنی به دلایلی از الزام قانونی ثبت نام در فهرست نمایندگان خارجی هراس داشتند. خوب، چه چیزی در این موضوع خطرناک است؟ ثبت نام کنید و توضیح دهید که پول را از کجا می‌آورید و برای چه؟ اگر کمک‌های مالی قابل توجهی را برای یک چیز خوب و مفید خرج می‌کنید، پس برعکس، باید افتخار کنید.  اما آنها اصلا نمی‌خواهند افتخار کنند. برخی از سازمان‌های غیردولتی که از تغییرات در قوانین وحشت داشتند، فورا عملیات انحلال را آغاز کردند، چون به قول معروف، پنبه‌دزد دست به ریشش می‌کشد و دیگران در حال انجام عملیات ثبت مجدد هستند.    **برخی‌ها از مبارزه دست کشیدند و برخی‌ها هنوز در حال مبارزه هستند**  برخی دیگر همچنان به مبارزه ادامه می‌دهند و همچنان به پیروزی امیدوارند و برای رسیدن به هدف، به بیان شیوای تولِقان اسماعیلوا، رئیس سازمان غیردولتی «بیر دوینو - قرقیزستان»، از ابزار صلح‌آمیز، اما سخت استفاده می‌کنند. اعضای این سازمان تلاش می‌کنند قانون را در دادگاه قانون اساسی به چالش بکشند و تولقان اسماعیلوا از مخالفت آشکار خود با دولت فعلی خجالت نمی‌کشد. او می‌گوید: ما تسلیم تصمیمات اقتدارگرایانه دیوانه وار نخواهیم شد و وضعیت را اصلاح خواهیم کرد. به عنوان مثال، ما از طریق بانک‌های توسعه‌ای - بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه و بانک آسیایی که مقامات ما از آنجا وام می‌گیرند، عمل می‌کنیم.  اسماعیلوا واقعاً امیدوار است که به رئیس‌جمهور از طریق پول فشار بیارد و تحت تأثیر تحریم‌ها او را مجبور به تجدید نظر در تصمیم به اصطلاح اقتدارگرایانه خود کند. او همزمان در مصاحبه با روزنامه‌نگاران غرب‌گرا، به برادران مأمور خارجی اطمینان می‌دهد و می‌گوید: مهمترین چیز این است که افرادی که حقوق بشر را می‌شناسند و برای محافظت از خود و کل جامعه از آن دفاع می‌کنند، به کار خود ادامه می‌دهند.  در طول انقلاب‌های مکرر قرقیزستان، سرنام OBON، یعنی «گروه زنان نیروهای ویژه»، ظاهر شد و در این کشور ریشه گرفت. منظور آن، نیروی محرکه اکثر تجمعات، اعتصاب‌ها و کودتاها بود، یعنی زنان مبارز با روسری و ژاکت بلند، با صدای بلند و بسیار مصمم، آماده تخریب هر چیزی که در حال حاضر سر راهشان است. جالب است که نیروی فعال اصلی در مبارزه برای لغو قانون سازمان‌های غیردولتی نیز زنان مبارز قرقیز هستند و اینها نوادگان قورمان‌جان داتقا، ملکه معروف آلای نیستند، زیرا او برای اهداف خوب و منحصرا صلح‌آمیز عمل می‌کرد.  چولپون جاقوپوا، عزیزه عبدالرسولوا، نازگول توردوبیکوا، تولقان اسماعیلوا - تعداد زیادی از آنها وجود دارد و همه آنها با چندین ویژگی متمایز متحد شده‌اند: عشق بیمارگونه به غرب و نفرت بیمارگونه از قرقیزستان و فعالیت غیرقابل سرکوب که اکنون آن را به اصطلاح «فعالیت» می‌نامند.    **تولقان اسماعیلوا و عزیزه عبدالرسولوا**  این تولقان اسماعیلوا که برای کمک‌های مالی آمریکا مبارزه می‌کند و او را می‌خواهند از آن دور کنند، چگونه به اصطلاح کار می‌کند؟  به عنوان مثال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، که اخیرا در سفری به قرقیزستان آمد و هدف آن مبهم و نامشخص ماند، ولی ما در مورد آن صحبت نمی‌کنیم. برنامه‌های آقای گوترش شامل دیدار با رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه قرقیزستان و بازدید از یکی از پروژه‌های برنامه توسعه ملل متحد بود. او قصد ملاقات با فعالان حقوق بشر و عوامل خارجی مانند تولقان اسماعیلوا را نداشت، اما مجبور شد!  ویکتوریا بیریوکوا، یکی دیگر از فعالان جوان، به نمایندگی از سازمان غیردولتی «اتحادیه افراد دارای معلولیت» واقعاً از این موضوع خوشحال بود و در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: یک اتفاق باورنکردنی در زندگی من رخ داد. من یکی از پنج نفری بودم که با کلی زحمت موفق به ملاقات با دبیرکل سازمان ملل متحد به خاطر جامعه مدنی شدم. هیچ کس حتی نمی‌تواند تصور کند که پشت این 17 دقیقه با گوترش چه تلاشی بوده است.  اینها چه کسانی هستند که با فداکاری به دیدار با گوترش رفتند تا از دولت قرقیزستان شکایت کنند؟ علاوه بر خود بیریوکوا، همان تولقان اسماعیلوا، چلپون جاقوپوا و نمایندگان مؤسسه مدیا پولیسی که در همه جا حاضر هستند، حضور داشتند. صحبت در مورد چه بود؟ در مورد همان شکایات قبلی و اینکه قرقیزستان به یک دولت پلیسی تبدیل شده است، حقوق بشر رعایت نمی‌شود، آزادی بیان در جوانه خفه شده است و...    **دیدار با کل زحمات با دبیرکل**  البته، خود مهمان - حداقل به طور رسمی - سطح توسعه قرقیزستان را بسیار عالی ارزیابی کرد و به طور مجازی آن را به زیبایی خفته و اسب تیزپا توصیف کرد.  مخلص کلام، عوامل خارجی به سازمان ملل غمازی کردند. اینکه آیا آقای گوترش به آنها قول حمایت را داده است یا خیر مشخص نیست. تنها چیزی که مشخص است این است که تولقان اسماعیلوا و سازمان غیردولتی «بیر دوینو» که به او سپرده شده است قصد ندارند تسلیم شوند.  تولقان اسماعیلوا با متصدی دیگر به نام استیو اسوردلو (Steve Swerdlow) ملاقات کرد. او کیست؟ وکیل، متخصص حقوق بشر، استاد حقوق بشر در گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است. او به عنوان هماهنگ‌کننده منطقه‌ای Human Rights Watch، حقوق بشر را عمدتاً در فضای پساشوروی بازرسی می‌کند. این سازمان غیردولتی که مقر آن در ایالات متحده است، ادعا می‌کند که نقض حقوق بشر را نظارت، بررسی و مستندسازی می‌کند، اما در واقع درگیر خرابکاری آشکار است.  این آقای هماهنگ‌کننده نیز به همراه شاگردانش به بیشکک آمدند و از گفتگو با اسماعیلوا تحت حمایت خود لذت بردند و اسماعیلوا سریع در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی گزارش داد (اما بعداً به دلایلی بیشتر اطلاعات را حذف کرد). او نوشته بود: ما در مورد این بحث کردیم که کشور ما در کدام مسیر حرکت می‌کند، در مسیر درست یا غلط، به خصوص پس از تصویب قانون مشابه در مورد عوامل خارجی در فدراسیون روسیه و اینکه آیا این قانون بر وجهه کشور در عرصه بین‌المللی تأثیر می‌گذارد یا خیر؟    آنها همچنین در مورد پرونده کِمپیر آباد بحث کردند و باز هم از نقطه نظر احترام یا نقض حقوق بشر. شایان ذکر است که افراد متهم بر اساس این پرنده به اصطلاح زندانیان وجدان هستند و فعال‌ترین اغتشاشگران از میان مخالفان که مردم را آشفته و سعی کردند اوضاع را تا حد شورش‌های دسته‌جمعی متزلزل کنند. آنها حدود یک سال حبس بودند و اخیرا توسط دادگاه تبرئه شدند.  آنها حتی موفق شدند در مورد دانشجویان پاکستانی که توسط جوانان قرقیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و با ترس از قرقیزستان فرار کردند، صحبت کنند.  از این رو سؤالات به میان می‌آید: آیا خانم اسماعیلوا حق دارد با نمایندگان سازمان‌های خارجی در مورد اوضاع سیاسی و اجتماعی قرقیزستان گفتگو کند؟ چه کسی به او اجازه انجام این کار را داده است؟ چرا او با یک خرابکار حرفه‌ای خارجی در مورد مسیر درست یا غلطی که قرقیزستان در پیش دارد، مشورت می‌کند؟    **تولقان اسماعیلوا در یک دورهمی دلپذیر با متصدی و دانشجویان آمریکایی‌اش**  همچنین با بعضی‌ها (به ویژه با بانک‌داران) او در مورد بهترین روش برای تحت فشار قرار دادن دولت بومی خود و اصرار بر لغو قانون در مورد عوامل خارجی مشورت می‌کند و این تمام آن چیزی است که شما باید در مورد فعالان حقوق بشر قرقیز بدانید که به قول خود اسماعیلوا، «از حقوق بشر نه به خاطر پول و نه به خاطر نزدیک شدن به یک رئیس‌جمهور دفاع می‌کنند». اما برای چه این کار را می‌کنند؟ مطمئنا نه به خاطر هموطنان قرقیز خود.  **منبع:**  <https://stanradar.com/news/full/55380-zakon-ob-nko-inoagentov-ne-ispravit.html>  **روابط روسیه و قرقیزستان و عملیات ویژه نظامی**    همیشه این طور بوده است: مسئولان از موفقیت‌ها می‌گویند و کارشناسان از مشکلات. اما به دلیل عملکرد ضعیف سرویس‌های مطبوعاتی ما، تصمیم گرفتیم مقاله‌ای در مورد روابط مثبت روسیه و قرقیزستان در دوران عملیات ویژه نظامی بنویسم.  از لحاظ تاریخی همکاری نظامی بین دو کشور بسیار قوی بوده است. حتی قبل از شروع عملیات ویژه نظامی، حداقل چهار تاسیسات نظامی روسیه، از جمله واحدهای نیروهای موشکی استراتژیک و پایگاه نیروهای هوافضای کانت در استان چوی، در قرقیزستان فعالیت می‌کردند. در سال 2023، یک توافقنامه در مورد ایجاد یک سیستم دفاع هوایی یکپارچه دو دولت امضا شد که به روسیه کمک می‌کند تا امنیت مناطق صنعتی اورال را بهتر تضمین کند.  روابط اقتصادی نیز قوی است. چند شرکت روسی قبل از دوره نظامی در قرقیزستان فعالیت می‌کردند. به عنوان مثال، معدن طلای جِروی توسط شرکت روسی «گروپا آلیانس» (به قرقیزی «آلیانس آلتین») بهره‌برداری می‌شود.  **واردات موازی**  بر اساس منابع باز، گردش تجاری بین روسیه و قرقیزستان در طول دوره نظامی به میزان قابل توجهی افزایش یافت: از 2.5 میلیارد در سال 2021 به 3.4 میلیارد در سال 2022 و 2.9 میلیارد در سال 2023. باید گفت که صادرات از قرقیزستان 245 درصد افزایش یافته است.  پس از شروع عملیات ویژه نظامی در 2022، حداقل 450 شرکت تابعه روسی در قرقیزستان ایجاد شد. شرکت‌های بازاریابی تاکید می‌کردند که بیشتر آنها برای دور زدن تحریم‌ها، واردات موازی کالا به روسیه و فروش محصولات روسی به غرب با پرداخت از طریق قرقیزستان ایجاد شده‌اند.  سازمان‌های غیردولتی غربی گزارش می‌دهند که از زمان شروع عملیات ویژه نظامی، قرقیزستان کالاهای تحریم شده متعددی را به روسیه صادر کرده است. اول از همه - ماشین آلات کار با فلز، تجهیزات الکترونیک مختلف، موتورهای توربوجت، خودرو و بیش از 10 میلیون دستگاه از لوازم خانگی مختلف.  در سال 2022، غرب همچنین داده‌هایی را در مورد رشد صادرات مجدد کالاهای خارجی برای اهداف صرفاً نظامی منتشر کرد، از جمله مناظر برای سلاح‌های سبک، چاشنی‌ها، تجهیزات ارتباطی ارتش، تجهیزات و قطعات یدکی. در سال 2023، ایالات متحده اعلام کرد که صادرات کالاهای نظامی و دو منظوره از قرقیزستان به روسیه در طول سال 700 درصد افزایش یافته است. رشد بیشتر در صادرات مجدد به روسیه در سال 2024 ثبت شد.  داوطلبان روسی که در سال 2023 در بیشکک برای نیازهای واحدهای نیروهای مسلح روسیه خودرو خریداری کردند، به کاهش قابل توجه قیمت خودروها نسبت به انتظارات خود اشاره کردند که می‌تواند به دلیل تخفیف‌های کارآفرینان ضد فاشیست قرقیز باشد.  یادآوری می‌کنیم که از سال 2025 روسیه قصد دارد واردات موازی را به دلیل ایجاد کانال‌های رسمی تجارت خارجی و جایگزینی واردات متوقف کند و در حال حاضر واردات موازی خودرو و برخی کالاهای دیگر متوقف شده است. با این حال، در دو سال اول جنگ، قرقیزستان و تجارت ملی به مبارزه برای آزادی اوکراین کمک کردند.  **تجارت ترانزیتی**  در دوره بیشترین فعالیت واردات موازی، روسیه و قرقیزستان شروع به ایجاد لجستیک بلندمدت مشترک با هدف برهم زدن تهاجم اقتصادی غرب کردند.  در سال 2023، مسیر حمل و نقل جاده‌ای پاکستان - قرقیزستان از طریق دالان واخان به شرق افغانستان راه‌اندازی شد که بیشکک را با بنادر جنوب آسیا و اقیانوس هند وصل می‌کرد. این امر، فرصت را ایجاد کرد تا از تحویل مستقیم کالاهای روسی از طریق قزاقستان و قرقیزستان به بازارهای رو به رشد جنوب قاره اطمینان حاصل شود.  در همان زمان، یک مسیر حمل و نقل جایگزین با دور زدن قزاقستان ایجاد شد تا آستانه را از فرصت اعمال سیاست تعرفه‌ای خود محروم کند. در نوامبر 2023، یک توافقنامه در مورد ایجاد دالان حمل و نقل قرقیزستان-ازبکستان-ترکمنستان-خزر-روسیه امضا شد. موضوع افزایش ظرفیت گذرگاه‌های کشتی در حال حل شدن است که با توجه به ازدحام در حال ظهور در مرز قرقیزستان و قزاقستان بسیار مهم است.  همزمان، تجارت قرقیزستان در حال ایجاد پایانه‌های باربری جدید است. در سال 2023 ساخت مجتمع انباری آسیا پارک به مساحت 163 هزار متر مربع آغاز شد. این امر امکان گردش محموله‌های بزرگ روسی و تجهیزات حجیم را در بیشکک فراهم می‌کند.  همچنین، مقامات قرقیزستان اکنون در حال حل و فصل موضوع از سرگیری خدمات کارت بانکی روسی «میر» هستند تا مشاغل کوچک روسیه نیز بتوانند از طریق قرقیزستان در تجارت شرکت کنند. در بهار سال 2024، به دلیل امتناع شرکت‌های پردازش غربی از همکاری با آنها، اعتبار کارت روسی در این کشور متوقف شد. با این حال، وزارت اقتصاد قرقیزستان از انتقال به نرم افزار مستقل از غرب خبر داد که به احتمال زیاد توسط متخصصان روسی تنظیم خواهد شد.  **مردم قرقیزستان و آزادی اوکراین**  مشارکت اتباع قرقیزستان در عملیات ویژه نظامی یک عمل کاملاً منطقی است. دو نظرسنجی جامعه‌شناختی که در آوریل و سپتامبر 2022 انجام شد، نشان داد که بیش از 75 درصد از شهروندان این کشور در این مناقشه طرفدار روسیه هستند.  بسیاری از آنها در عقب ارتش روسیه برای پیروزی آن زحمت می‌کشند، زیرا روسیه در شرایط افزایش تولید با کمبود نیروی کار مواجه است. از سال 2023، بیش از 500 هزار کارگر قرقیزی در شرکت‌های روسیه، از جمله در کارخانه‌های نظامی کار می‌کردند.  طبیعتاً، برخی از قرقیزهای پرشور خود به دونباس رفتند تا مستقیماً در آزادسازی اوکراین شرکت کنند. آمار دقیق چنین مواردی علنی نشد، اما وزارت امور خارجه قرقیزستان حداقل دو بیانیه در مورد این موضوع صادر کرد که قرقیزها در روسیه به طور داوطلبانه رضایت خود را برای شرکت در عملیات نظامی در خاک اوکراین اعلام کردند. ظاهراً تعداد آنها چند صد نفر است.  از گزارش‌های رسانه‌ها، مواردی وجود دارد که شهروندان قرقیزستان برای رفتن به دونباس با ارتش قرارداد منعقد کرده و گذرنامه‌های روسی دریافت کردند. در میان داوطلبان قرقیزستان، سربازان سابق و ظاهراً فعلی ارتش قرقیزستان وجود دارند.  برخی از مردم قرقیزستان بر اساس قراردادی با ارتش خصوصی واگنر برای آزادی سریع از زندان به جبهه رفتند. آنها به همراه دیگر واگنری‌ها نقش خود را در آزادسازی آرتموفسک و دیگر شهرک‌ها در دونباس ایفا کردند.  رسانه‌های غربی از کشته شدن 13 تا 30 داوطلب قرقیز در نبرد با نیروهای مسلح اوکراین خبر دادند. با این حال، برخی از آنها حتی قبل از شروع درگیری به روسیه آمدند. به عنوان مثال، سیرغاق‌بیک اوزوبیکوف که در عملیات ویژه نظامی درگذشت و پس از مرگ نشان شجاعت دریافت کرد، در ساخالین زندگی می‌کرد و از آنجا در سال 2021 برای خدمت در ارتش رفت. در کالج پلی‌تکنیک ساخالین، جایی که او تحصیل می‌کرد، یک میز قهرمان به افتخار نصب شد.  متأسفانه، در قرقیزستان مواردی از دستگیری سربازان ضد فاشیست به اتهام مزدوری وجود داشت که قرارداد رسمی با نیروهای مسلح روسیه نداشتند. به عنوان مثال، عسکر قوبانیچ‌بیک اولو که در سال 2022 در صفوف شبه نظامیان جمهوری خلق لوگانسک جنگید، دستگیر شد. با این حال، دادگاه به زودی او را به یک مجازات تعلیقی محکوم کرد و پس از آن آزادانه به روسیه رفت و در آنجا با ارتش قرارداد امضا کرد و دوباره به دونباس رفت. به همین ترتیب، بیک‌نظر بوروگول، مبارز ارتش خصوصی واگنر، محکوم شد، اما او رسماً توسط صادر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد.  ظاهراً مقامات رسمی قرقیزستان تلاشی برای مخالفت با مشارکت شهروندان خود در آزادی اوکراین ندارند. در گفتگوهای خصوصی، حتی نمایندگان عالی‌رتبه کشور نیز از بی‌تفاوتی کامل نسبت به این موضوع صحبت می‌کنند.  اما اغلب نمایندگان منفرد سازمان‌های قضایی و مجری قانون سیاست‌های خود را دنبال می‌کنند. در سال 2024، دادگاه حتی شرکت‌کنندگان در توطئه کِمپیر آباد را تبرئه کرد، اگرچه از جمله شواهد موجود در پرونده، ضبط‌های صوتی توطئه و مکاتباتی بود که در مورد برنامه‌هایی برای کشتن مقامات ارشد دولت بحث می‌شد. اکنون دفتر دادستانی در تلاش است برای این تصمیم ناکافی تجدید نظر کند.  **نتیجه‌گیری**  در طول عملیات ویژه نظامی، قرقیزستان از روسیه حمایت کرد. تجارت و جامعه کشور از طریق واردات موازی، مهاجرت نیروی کار و ایجاد دسترسی به بازارهای جدید به اقتصاد نظامی روسیه کمک کردند. مشارکت مقامات در این امر ملموس‌تر و منسجم‌تر است، همان طور که می‌توان آن را در تلاش برای از سرگیری فعالیت سیستم پرداخت «میر» مشاهده کرد.  اکنون خود بیشکک در یک رویارویی سخت با غرب قرار دارد. رئیس‌جمهور حکومت خود را با ملی کردن معدن طلای قومتور آغاز کرد، معدنی که درآمد آن طول سال‌ها توسط شرکت‌های آمریکایی دوشیده می‌شد و لذا آمریکا و بریتانیا به شدت از دولت جدید بیزار هستند.  در سال 2024، قرقیزستان قانونی در مورد عوامل خارجی تصویب کرد، اگرچه سفارت آمریکا تلاش کرد بحث آن را مختل کند و سفیر لزلی ویگر حتی شخصاً اعضای پارلمان را تهدید کرد. پس از این، شعبه بنیاد سوروس به دلیل ترس از کنترل شدیدتر بر تامین مالی سیاستمداران محلی، کار خود را در قرقیزستان متوقف کرد.  با این حال، ریاست کشور با حفظ عوامل نفوذ غرب در مناصب دولتی، هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیرد. رئیس مجلس نورلان‌بیک شاکی‌یف است که روسیه‌زدایی را ترویج می‌کند و یکی از لابی‌گران قانون تبعیض‌آمیز زبان دولتی و قانون اعاده حیثیت باسماچی‌ها و همدستان هیتلر است. وزارت آموزش و پرورش توسط داگدورکول کِندیربایوا اداره می‌شود که آشکارا برنامه‌هایی را برای بیرون کردن زبان روسی از مدارس اعلام و از ایالات متحده پول دریافت می‌کند.  متأسفانه، نخبگان قرقیزستان حتی با مشارکت چارلز گرت سفیر بریتانیا - که پس از دستگیری توطئه‌گران بی‌سروصدا از قرقیزستان فراخوانده شد - و کارمندان سفارت آمریکا در پرونده کمپیر آباد هوشیار نشدند.  برخی از نخبگان قرقیزستان هنوز آشکارا امیدوارند که با غرب دوست شوند. در سال 2023، گروه بزرگی از جنگنده‌های ارتش‌های خصوصی بریتانیا وارد این کشور شدند و در سال 2024 برنامه‌های آنها برای انتقال ذخایر اورانیوم و تیتانومغناطیس از قیزیل آمپال در نزدیکی دریاچه ایسیک‌کول به بریتانیای کبیر معلوم شد. غرب کشورهای غیراروپایی را تنها به عنوان مستعمرات بالقوه در نظر می‌گیرد و تاریخ معدن قومتور و پیامدهای غم‌انگیز نفوذ شرکت‌های غربی به قزاقستان همسایه گواه بر این است.  رهبران قرقیزستان شهامت شورش علیه استعمار غرب و دیکتاتوری سیاسی آمریکا را داشتند. اما مهم این است که به طور مداوم و محکم در مسیر حفاظت از استقلال ملی، کمک به دوستان و مبارزه با دشمنان بیشتر پیش برویم.  **منبع:**  <https://stanradar.com/news/full/55383-rossijsko-kyrgyzstanskie-otnoshenija-i-svo.html> |

