**ОЗМАНЯН М. С.**

**МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ В СОВРЕМЕННОМ ИРАКЕ: ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

***Аннотация.*** *В статье представлена динамика протестного потенциала иракского и курдского социума, в Республике Ирак, в период с октября 2019 г. по май 2020 г. Данные протесты стали самыми масштабными со времени оккупации Ирака в 2003 году, и привели к затяжному политическому кризису.* *Антиправительственные акции протеста, вызваны ростом коррупции и безработицы, угрозой со стороны Ирана, энергетическим кризисом и увеличением действий террористических организаций. Ирак в течение ряда лет страдал от серьезного экономического кризиса, обусловленного, в основном, десятилетиями плохого управления государственными ресурсами, бесконечными войнами и кризисами, падением цен на нефть.*

***Ключевые слова:*** *протесты; гражданская активность; коррупция; силы безопасности; протестная активность; Ирак; Иракский Курдистан.*

**OZMANYAN M. S.**

**MASS PROTESTS IN MODERN IRAQ: GOALS AND PROSPECTS**

***Summary:*** *The article presents the dynamics of the protest potential of the Iraqi and Kurdish society in the Republic of Iraq in the period from October 2019 to may 2020. These protests were the largest since the occupation of Iraq in 2003, and led to a prolonged political crisis. Anti-government protests are caused by the growth of corruption and unemployment, the threat from Iran, the energy crisis and the increase in the actions of terrorist organizations. Iraq has been suffering from a serious economic crisis for a number of years, mainly due to decades of poor management of state resources, endless wars and crises, and falling oil prices.*

***Key words:*** *protests; civil activity; corruption; security forces; protest activity; Iraq; Iraqi Kurdistan.*

Формирование новых общественных групп, а также распад иных социальных слоев при утрате своих общественных функций содействуют изменчивости социальных настроений. Данные события в силах подтолкнуть к развитию гражданского недовольства, что, в свою очередь, приводит к формированию и росту общественных протестов.

Одним из наиболее ярких примеров массовых протестных движений, в последнее время, является Ирак. Прежде всего это вызвано своеобразием исторического развития страны, особенностями социальной, религиозной, политической и экономической ситуации.

Несмотря на то, что Ирак с трудом пережил события «арабской весны» 2011 года, а также вторжения ИГИЛ (запрещена в РФ) в 2014 – 2016 гг., страна на сегодняшний день оказалась на пороге нового, не менее тяжелого, кризиса.

В статье представлена динамика протестного потенциала иракского и курдского социума в период с октября 2019 года по май 2020 года, которая построена на негативной оценке корреляции разных сторон политической и социальной жизни.

Антиправительственные акции протеста, вызванные ростом коррупции и безработицы (безработица среди молодежи в Ираке достигает 25 %, среди всего населения 20 %, несмотря на то, что страна находится на втором месте в ОПЕК по объему экспорта нефти), угрозой со стороны Ирана, энергетическим кризисом и увеличением действий террористических организаций, начались в Ираке 1 октября 2019 года.

Протесты незамедлительно и жестоко были подавлены полицией, так в Багдаде против манифестантов было применено огнестрельное оружие. Более 150 митингующих было убито в первые дни, около 300 было задержано. Данные действия со стороны полиции и правительства лишь мотивировало граждан, и, привели к началу митингов в других городах Ирака, преимущественно на более бедном юге. Митинги проводились несмотря на действующий комендантский час.

По заявлению одного из жителей Багдада, – «Премьер-министр дает обещания, чтобы обмануть людей. Сегодня по нам стреляют, но мы пришли на мирную акцию протеста. Власти установили баррикады, а на крыше еще со вчерашнего вечера сидит снайпер». Несмотря на то, что все началось как мирные акции протеста, спустя время, из-за жестоких мер предпринятыми силами безопасности и правительством, они перешли в жестокие беспорядки. Применяемая правительством Ирака тактика прекращения акций протеста включает отключение интернета и стрельбу по демонстрантам с крыш и с близкого расстояния. Подавление акций вызвало бурную реакцию протестующих.Поскольку, народ желает свергнуть режим и восстановить украденные права граждан страны.

В тоже самое время, 10 октября 2019 г. в Иракском Курдистане сирийские курдские беженцы вышли на акции протеста против интервенции Турции на северо-восток Сирии. В Эрбиле демонстранты направились к штаб-квартире ООН для того, чтобы подтолкнуть международный социум к активным действиям против турецкой агрессии. «Мы здесь, чтобы донести свою позицию до международного сообщества и правозащитников, с целью побудить их остановить вопиющую агрессию против нашего народа» [1], — заявил один из протестующих. Однако, спустя четыре дня было объявлено, что ЕС не станет применять против Турции финансовые либо экономические санкции за интервенцию против курдского населения в Сирии. Совет министров иностранных дел стран альянса порицает военные действия турецких войск, однако лишь потребовал от европейских стран прекращение поставки военных технологий и вооружений в Турцию. Автор полагает, что интервенция сильно подорвет стабильность и безопасность Сирии, приведет к росту числа пострадавших мирных жителей и беженцев, а также затруднит доступ для получения гуманитарной помощи.

Тем временем, в Багдаде, 27 октября к митингующим присоединились школьники, студенты и крупнейший парламентский блок «Ас-Сайрун». За день до этого события иракский парламент не набрал кворума и не смог переговорить о требованиях оппозиционных демонстрантов. Члены парламентского блока «Ас-Сайрун» во главе с шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, потребовали обсудить требования митингующих, в противном случае они не покинут здание парламента.  Стоит отметить, что Америка в плохих отношениях с Ираном, где 95 % населения – шииты. Как радикального шиитского лидера Муктаду ас-Садра поддерживает от 10 % до 30 % (более 2 миллионов человек) шиитской иракской общины, которая сейчас активно протестует против американского вмешательства в стране. Поскольку, эти же шииты являются его избирателями, то ас-Садр со знанием дела использует протестные движения для того, чтобы вывести американских военных из Ирака.

В следствии демонстраций, в Ираке за два дня, погибло еще 63 человека. Митингующие не расходились с площади Тахрир в Багдаде, и держали транспаранты, а содержания на них звучали следующим образом: «От Бейрута до Багдада, единая революция против коррупции» [2]. Вдобавок, активисты выстраивали баррикады из мусорных контейнеров, старых шкафов и металлических изделий на мосту Аль-Ахрар, ведущей к хорошо защищённой «зеленой зоне», где расположены министерства Ирака и посольства иных стран. Протестующие в том числе взяли под контроль некоторые участки моста Синак, а мост аль-Джумхурия, подконтролен демонстрантами с начала октября.

В результате нападения на дома высокопоставленных иракских силовиков, и попытки взять штурмом штаб правительственной гвардии, десятки демонстрантов было убито контртеррористическими силами. Несколько граждан, не принимавших участия в насильственных действиях, но находившихся на центральных площадях, умерли от попадания в голову канистр со слезоточивым газом. Полиция применяла слезоточивый газ против собравшихся на площадях и улицах Багдада.

Вторая волна протестов, началась в конце октября и была направленна против правительства, во главе с премьер-министром Адилем Абдул-Махди. Несмотря на то, что Махди ослабил подавления социально-политических демонстраций и обязался провести экономические реформы, протестующие выступили за его отставку (1 декабря Махди покинул пост премьер-министра). По заявлению одного из участников – «Мы хотим смены режима целиком. Мы здесь, чтобы убрать всё правительство – вырвать как сорняк!» [3].

17 ноября, в ряде городов Ирака, тысячи демонстрантов снова вышли на антиправительственные протесты. Демонстрации прошли в Багдаде, Басре, Дивании, Куте, Насирии и Эн-Неджефе. Отмечается, что на демонстрациях то и дело звучали антииранские лозунги ввиду того, что часть протестующих считают, что сегодняшнее багдадское правительство поддерживает Иран. Вместе с тем есть эксперты, которые замечают идейную близость лозунгов на протестах в Ираке с требованиями митингующих в Ливане, однако с таким мнением можно не согласиться в связи с тем, что схожими чертами являются только их возраст и требования протестующих. Тем не менее, неблагополучным явлением представляются тесные отношения некоторых иракских политиков к Ирану, который считается «донором» осложнения жизни в Ираке.

Протесты возобновились в январе 2020 г. Активисты перекрывали мосты, дороги через реку Тигр, а также продолжили всеобщую забастовку. Во время ожесточённой стычки возле университета Васит, граничащей с Ираном, между студентами и сил безопасности, было ранено 48 полицейских и 11 протестующих.

23 января перед Управлением образования в провинции Киркук выпускники курдских университетов провели акцию протеста против национальной политики найма чиновников. В связи с тем, что сотрудники сил безопасности перекрыли путь на территорию комплекса, протестующие забросали яйцами здание. Демонстранты заявляли, что в Киркуке более 52 % населения – курды, в следствие этого они требовали квоту на прием на работу, где 50% чиновников должны быть курды.

24 января 2020 в Багдаде прошли многотысячные антиамериканские протесты. Религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал к «мирной демонстрации» с требованием о выводе американских войск. По разным источникам количество митингующих варьировалось от тысячи (Al Jazeera) до 250 тысяч (The New York Times). Антиамериканские протесты продолжаются с начала января, в связи с нанесением авиаудара американцами в район аэропорта Багдада, в следствии чего погиб генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Кассем Сулеймани. Данная атака ухудшила отношения между Вашингтоном и Багдадом, и спустя пару дней парламент Ирака принял резолюцию, призвавшую правительство прекратить любое иностранное военное присутствие в стране, в том числе вывести около 5 тысяч американских военных. За несколько часов до начала протестов США объявили о приостановке в Ираке операций международной коалиции против ИГ (запрещена в РФ).

Спецпредставитель США в международной коалиции против ИГ (запрещена в РФ) Джеймс Джеффри на брифинге в Госдепартаменте заявил, что США признают право Багдада определять, должен ли в стране находиться иностранный контингент, однако заметил, что Вашингтон пока не выведет войска из Ирака. Президент США Дональд Трамп после решения парламентария заявил, что власти страны вначале обязаны выплатить компенсацию Америке за строительство военных баз и посольство в Багдаде, иначе американские военнослужащие не покинут страну [4].

Протесты о выводе американских войск и нестабильность в Ираке не выведут США из страны, все с точностью да наоборот. *«На навязанных условиях американцы уходить не будут. И чем выше нестабильность, тем больше поводов у США оставаться в стране»* [4]. Американские ВС до сих пор не помогли иракским военным самостоятельно обеспечивать безопасность и стабильность в стране.

23 января, выступая в швейцарском Давосе, президент Ирака Бархам Салех выступил с заявлением о том, что с начала протестов в стране погибло 600 человек. После свержения Саддама Хусейна в 2003 году данные протесты стали самыми масштабными в Ираке несмотря на то, что вначале повестка имела социальный характер (коррупция, безработица, отставка Абделя Махди).

Многомесячные протесты в Ираке были остановлены 22 марта, официальная причина — попытка остановить распространение «COVID-19». Протестующие поклялись вновь выйти на улицы в случае, если политические силы и правительство не выполнят их требования. Заметим, что в феврале и в марте протесты продолжались несмотря на то, что в Ираке уже распространялся коронавирус. Протестующие тогда выдвинули лозунг «Настоящий вирус — это правительство» и сопровождали свои акции протеста прочтением лекций по борьбе с распространением коронавируса.

10 мая после назначения нового премьер-министра Ирака, Мустафы аль-Казыми и формирования его кабинета в Ираке вновь вспыхнули протесты. Казыми запретил силам безопасности использовать боевые патроны против демонстрантов, а также распорядился проявлять сдержанность, по его словам, – «Мирные демонстрации охраняются конституцией».

Толпа митингующих вновь подступила к «Зеленой зоне». В провинции Васит демонстранты собрались возле штаб-квартир бригады «Бадр» и «Асаиб Ахль аль-Хака», а также офиса «Коалиции правового государства» и подожгли их, в ответ на это охранники штаб-квартиры исламистской партии «Тхаар аль-Аллах» открыли огонь по демонстрантам, ранив двоих. На следующий день власти провинции Басра приказали закрыть штаб-квартиру «Тхаар аль-Аллах» за невыполнения приказа. Все эти насильственные действия со стороны активистов, вызваны недовольством населения «коррумпированными деятелями» которые по-прежнему у власти, невзирая на то, что сформировано новое правительство.

Лидер крупнейшей фракции парламента «Сайрун» Муктада ас-Садр предоставил новому премьер-министру Ирака 100 дней на проведение реформ, в противном случае Садр грозит созвать массовые протесты по всей стране для того, чтобы вынудить правительство оптимизировать условия жизни в Ираке.

Стоит отметить, что массовые протесты в Ираке несут риски и для России. В ноябре 2019 г. десятки протестующих заблокировали путь, ведущий к нефтяным месторождениям на юге Ирака. Активисты перекрывали доступ к полям государственного нефтедобытчика Missan Oil Company. Также из-за антиправительственных протестов демонстранты перекрывали дороги в провинции Басра, в связи с чем на несколько дней на месторождении «Каяра» была сокращена добыча нефти и автоцистерны не могли транспортировать ее в порт Хор аль-Зубайр. Данный случай стал первым, ведь раньше антиправительственные акции не отражались на национальном нефтяном секторе. Мало того, что Ирак почти зависит от доходов от нефти, он имеет крайне **неразвитый частный сектор,**а также слабый деловой климат, который привлекает минимальные иностранные инвестиции за пределами нефтяной промышленности.

# В период протестов демонстранты блокировали доступ к нефтяным месторождениям, и эта ситуация напрямую коснулась российские энергетические компании в Ираке. У российских компаний очень прочные деловые отношения с иракцами, и на данный момент в Ираке работают как минимум три крупные нефтегазовые компании. В данное время другие российские компании заинтересованы в выходе на иракский рынок, в связи с чем можно полагать, что Кремль, если в этом возникнет необходимость, примет непосредственное участие в налаживании отношений между сторонами кризиса.

# Подводя итоги, стоит отметить, что парадоксом осенних протестов является то, что экс-премьер-министр Махди прекрасно осознавал, что залогом стабильности в Ираке является баланс между Ираном и США, и что страну нельзя ставить перед выбором. После отставки Махди протесты стали носить националистический характер, не без помощи проиранских шиитских группировок в Республике. Как отмечалась ранее, проиранские силы стремились взять под контроль массовые протесты и обратить их против американских военных, находящихся в Ираке. Они провоцировали Белый дом атакой на американские базы либо нападением на посольство США в Багдаде в декабре 2019 г. После убийство К. Сулеймани протесты окончательно стали антиамериканскими. Однако, несмотря на массовые протесты многие в стране осознают искусственность сегодняшней ситуации, ведь демонстрации изначально были общенациональными, и шииты с суннитами митинговали плечом к плечу, а в настоящее время самыми активными демонстрантами являются шииты.

В Ираке существуют силы, которые находятся под влиянием правительства Ирана и направлены они на нестабильность страны, а также на выводе американских военных из Республики. С момента осенних протестов число ИГИЛ, во многих регионах Ирака, увеличилось, в особенности в Мосуле, Киркуке и Анбар. К сожалению, прирост увеличивается до сих пор, поскольку из-за всех этих разногласий в правительстве, а также массовых протестов в Ираке правительство и армия все еще остаются нестабильными.

Адиль Абдул-Махди, за год на посту премьер-министра, успел заключить с правительством КРГ соглашения по бюджету и нефтяным вопросам, согласно которому иракское правительство должно выделить 900 миллионов $ (США) на выплату зарплат государственным служащим Иракского Курдистана, в то время как Курдистан обязался ежедневно отправлять 250 000 баррелей нефти в Ирак.

Правительство Курдистана и его граждане были довольны данным соглашением, но, в связи с тем, что наибольший процент в Ираке составляют шииты, а в парламенте 6 – 7 шиитских партий, среди которых несколько проиранские, то они стремятся к тому, чтобы нестабильность в Ираке и борьба с ИГИЛ не прекращались. Хоть шиитские партии всегда выступают с лозунгами «борьба против коррупции», все же на деле они не позволили г-ну Махди реализовать до конца свою программу. Несмотря на то, что Адиль Абдул-Махди является шиитом, он равноправно смотрел на религиозно-этнические группы (шииты, сунниты, курды, езиды и т.д.), ведь для экс-премьера на первом месте было единство всего Ирака.

# После назначения на пост премьер-министра Мустафы аль-Казыми протесты на прекратились, а Ирак не стал выполнять соглашение Махди о выплате федеральных бюджетных денег, в связи с чем возникли внутрипартийные разногласия в Иракском Курдистане. По словам премьер-министра Барзани «сокращение бюджета Курдистана Багдадом – это политическое давление» [5]. Аль-Казыми уже третий раз ведет переговоры с Иракским Курдистаном для урегулирования отношений.

# Иракский национализм распространенное явление, а идея того, что Ираком должен управлять иракский народ, и не должно быть иностранного присутствия, не нова. Вместе с антиамериканскими протестами в Ираке проходили и антииранские, а опираясь на масштабность демонстраций, можно без колебаний заявить, что данные взгляды широко поддерживаются большей частью общества.

Ирак в течение ряда лет страдал от серьезного экономического кризиса, обусловленного, в основном, десятилетиями плохого управления государственными ресурсами, бесконечными войнами и кризисами, падением цен на нефть. Оценив роль социально-экономического и социально-политического протеста в современной иракской политике, отметим, что протесты являются гарантированной формой недовольства социума, а также инструментом оппозиционного давления на власть со стороны элит разного уровня.

Число погибших за время протестов превысило более 700 человек, раненых — более 50 тысяч. Больше всего людей погибло и пострадало в следствии использования боевых патронов и слезоточивого газа, вдобавок силы безопасности избивали активистов дубинками. Подобные инциденты произошли при попытках убрать заграждения, а также в ходе разгона протестов. Правительство провело расследование о применении оружия против демонстрантов и в своем отчете признало его чрезмерным.

Протесты 2019–2020 гг. стали самыми масштабными со времени оккупации Ирака в 2003 году, и привели к затяжному политическому кризису. Насилие со смертельным исходом, отключение от интернета во время протестов лишь подстегнули иракский народ, и позволило правительству услышать их призывы к выборам и избирательным реформам. Однако, с начала пандемии экономическая ситуация в Ираке лишь ухудшается, а уровень бедности увеличивается. К тому же, без сообразных мер страна не сможет оправиться от острых потрясений, а коррупция, которая стала первоисточником осенних протестов, все чаще отталкивает зарубежных инвесторов, которые в силах внести улучшения в экономику страны.

У Ирака нет другой альтернативы, кроме как сосредоточения внимания на устранения слабых сторон своей системы управления. Таким образом, иракские лидеры должны взять на себя большую часть обещаний поддержки. Иракскому правительству пора разработать четкую стратегию в сотрудничестве с местными органами власти о том, как они планируют **оправдать ожидания граждан** и реализовать различные реформы. Остается надеется на нового премьер-министра, ведь он призывает народ и политическую элиту, к тому, чтобы объединиться и поддержать новое правительство для того, чтобы укоренить ИГИЛ, бедность и коррупцию в Ираке.

**Литература:**

1. В Иракском Курдистане прошла акция протеста против агрессии Турции в Сирии // REGNUM. – 2019, 11 октября – URL: <https://regnum.ru/news/2745020.html>
2. 'Sister protests': Lebanon, Iraq look to each other **//** France 24. – 2019 – URL: https://www.france24.com/en/20191111-sister-protests-lebanon-iraq-look-to-each-other
3. Протесты в Ираке: к митингующим присоединились школьницы, коммунисты и депутат-проповедник // BBC News. – 2019, 27 октября. – URL: https://www.bbc.com/russian/news-50199592

# Ирак охватили массовые протесты против военных США // РБК, Москва. – 2020, 24 января. – URL: <https://www.rbc.ru/politics/24/01/2020/5e2ae2dd9a794787cd933957>

# Премьер-министр Барзани заявил, что сокращение бюджета Курдистана Багдадом – это политическое давление // KURDISTAN.RU, Москва. – 2020, 28 апреля. – URL: <https://kurdistan.ru/2020/04/28/news-38882_Premer-ministr_Barzani_zayavil_chto_sokraschenie_byudzheta_Kurdistana_Bagdadom_eto_politicheskoe_davlenie.html>