*Біла Андріана Андріївна,*

*Національний університет*

*«Києво-Могилянська академія»*

**Особливості безпекової співпраці НАТО з державами-партнерами у контексті протидії російській загрозі в Чорноморському регіоні**

З 2014 року, після незаконної окупації Криму та Сходу України, безпеку у Чорноморському регіоні було остаточно підірвано. Постійну тривогу та нестабільність підсилюють мілітаризація Криму, загрози з боку Російської Федерації, як і військові назагал, так і економічні, енергетичні, інфраструктурні, інформаційні. Прикладом цього є так званий Керченський міст, який став, по суті, «троянським конем», що ще більше посилив домінування Російської Федерації в Азово-Чорноморському басейні.

А також інший виклик - проєкт «Турецький потік», його запуск, що прямо підриває Україну як газотранспортну країну та безпосередньо ставить під загрозу українську безпеку. Адже Росія нарощує засоби гідроакустичної розвідки шляхом їх розміщення на інфраструктурних об’єктах газопроводу.

Проблемами є фактичне блокування Росією Азовського моря і північної частини Чорного, створення там зон обмеження A2/AD (Anti Access/Area Denial), загроза пошкодження ліній комунікацій, адже вони є необхідними для торгівлі та розвитку економічного співробітництва між країнами Чорноморського регіону.

Російська Федерація чинить шкоду перекриттям ділянок моря, намагається завадити проведенню міжнародних навчань, як це було, наприклад, із Sea Breeze у 2019 та 2020 роках. У 2019 році Росія перекрила майже повністю східну частину Чорного моря від Сочі до Туреччини задля перешкод грузинсько-американським навчанням Agile Spirit-2019.

Посилення російської підривної діяльності постійно здійснюється через інформаційну та культурну активність у Болгарії, пропаганду, втручання у внутрішні справи Молдови, Грузії, активність у кіберпросторі для розвідувальної діяльності, атаки на навігаційні системи, зокрема GPS-навігації, в Чорноморському регіоні.

Про інформаційний тиск свідчить підготовка російським телеканалом RT і проросійським телеканалом в Україні NEWSONE телемосту та інформаційні кампанії проти проведення міжнародного навчання Sea Breeze.

У призмі останніх подій особливе занепокоєння викликали стратегічні військові навчання Збройних Сил РФ на території Криму - «Кавказ-2020», які відбувалися у вересні. Однак потужною відповіддю України були «Об’єднані зусилля – 2020». Ці стратегічні навчання стали чудовим прикладом взаємодії зі збройними силами країн НАТО, імплементацією нових практик, що базуються на принципах НАТО та прагненням України діяти відповідно до стандартів Альянсу, давати доцільну відповідь на неправомірні дії у Чорноморському регіоні.

У контексті таких подій треба розуміти, що Чорноморський регіон – не єдина ціль Росії, це радше плацдарм для виходу у Середземномор’я. Тож усі ці загрозливі дії потребують постійного моніторингу, зосередження та залучення міжнародних організацій, тримання ситуації у регіоні Північноатлантичним альянсом під особливо пильною увагою.

Якщо говорити про конкретні позитивні для України та назагал Чорноморського регіону події, можна згадати, наприклад, те, що навесні 2019 року в акваторії Чорного моря проходили масштабні багатонаціональні морські навчання НАТО «Морський щит-2019», у жовтні минулого року відбувся дуже символічний візит до Одеси Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та членів Північноатлантичної ради НАТО, їх зустріч із керівництвом українських Військово-морських сил та курсантами Національного університету «Одеська Морська Академія».

Важливо також пригадати низку інших ключових дат, які прямо свідчать про посилення співпраці НАТО, країн-членів і країн-партнерів, у тому числі й України, задля безпеки у Чорноморському регіоні.Як-от безпрецедентний політ двох американських B-1B Lancer 29 травня 2020 року з авіабази Елсворт в Південній Дакоті до Європи маршрутом через Польщу, Україну, Чорне море та Туреччину, виділення американських патрульних катерів «Mark VI». А також надважлива подія - надання Україні 12 червня 2020 року, у День Росії, статусу партнера в «Програмі розширених можливостей» НАТО.

Статус партнера розширених можливостей НАТО - це можливість отримання допуску до всіх навчань Альянсу, до передового досвіду та пріоритетної сертифікації сил і засобів, поглиблений і швидший обмін розвідданими з країнами-членами НАТО, спільна протидія кіберзагрозам, міжнародному тероризму, військово-технічне співробітництво, і врешті серед усіх переваг - посилення співпраці з підтримки безпеки в акваторії Чорного моря.

Відкриття і запуск усіх цих можливостей – лише початкова фаза, один із етапів до ще більш посиленої взаємодії НАТО та України. Важливо **не припиняти нарощувати військово-морську присутність Альянсу у регіоні**, **спільно з країнами-членами розмістити додаткову інфраструктуру, наприклад, радіолокаційні станції, відпрацьовувати протидесантні операції, дії на мілководді, посилювати берегову оборону, укріплювати берегові фортифікації, створити ескадру НАТО в Чорному морі, що діятиме постійно, а також фонд за участі всіх країн Альянсу для фінансування програм розбудови військо-морських сил чорноморських країн. Окрім моря, треба говорити і про взаємодію на суші.**

Також для України можливим є варіант **пошуку моделі регіональної військової ініціативи** та **потужної взаємодії спільно з чорноморськими країнами НАТО** (за аналогією з організацією NORDEFCO - Північноєвропейське оборонне співробітництво, яке об’єднує як країн-членів Альянсу: Данію, Ісландію, Норвегію, так і країни-партнери: Швецію та Фінляндію).

Дуже важливо сьогодні для України розвивати не лише трек відносин Україна-НАТО, але й **окремі стосунки із кожною з чорноморських країн**. Особливо доцільним, на мою думку, є **концентрування уваги на співпраці між Туреччиною як країною-членом НАТО та Україною як державою-партнером**. Тим паче, що Чорноморський регіон – це якраз саме та стратегічно важлива територіальна взаємодія, я б сказала – локус уваги України та Туреччини.

Треба розуміти, що «стратегічне партнерство» між Україною та Туреччиною у світлі останнього часу перестало бути лише атрибутом дипломатичної риторики, воно перейшло у фазу активних успішних взаємодій на всіх рівнях та у багатьох сферах. Про це свідчать результати низки зустрічей найвищого рівня, які відбулися, зокрема, у жовтні між Президентом України Володимиром Зеленським та Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Як країна-член НАТО, а також держава, яка визнала свою підтримку Україні, Туреччина у рамках зустрічей підтвердила [«свою беззастережну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах»](https://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-za-rezultatami-zustrichi-prezidenta-ukrayini-v-64661), а також погодила своє співробітництво у рамках Кримської платформи, фактично, взяла на себе зобов’язання [«докладати зусилля, спрямовані на деокупацію Криму, а також відновлення контролю України над окремими районами Донецької і Луганської областей».](https://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-za-rezultatami-zustrichi-prezidenta-ukrayini-v-64661)

Такі зобов’язання є також свідченням сприяння Туреччини Україні у досягненні критеріїв членства в Альянсі, зокрема через проведення спільних військових навчань, співробітництво між військово-морськими силами обох держав, двосторонню співпрацю в оборонній сфері та в галузі військово-технічного співробітництва.

У контексті зміцнення регіональних взаємин є також важливим і економічне співробітництво, захист навколишнього середовища у Чорному морі, про що також йшлося у підсумках зустрічей.

Кардинальна зміна геополітичної ситуації у регіоні у 2014 році призвела до перегляду політики щодо Туреччини з боку України. Туреччина почала займати одну з перших сходинок у зовнішньополітичних пріоритетах України у зв’язку з незаконною окупацією Криму та Сходу, а також загостренням безпекової ситуації в Чорноморському регіоні в цілому, її роль у забезпечення національної безпеки України суттєво збільшилася.

Конфронтація з Російською Федерацією щодо вирішення та врегулювання конфліктів регіонального простору (у Сирії та Лівії Туреччина та Росія підтримують протилежні сторони, у Нагірному Карабасі Росія підтримує Вірменію, Туреччина Азербайджан) призвела до того, що Анкара стала робити ставку на зближенні з Україною, яка також слідує проєвропейському курсу.

Активізація важливих зустрічей, особливо у кінці 2015 - на початку 2016 в рамках засідання Стратегічної ради високого рівня між Турецькою Республікою та Україною у Києві, а також той факт, що спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолював досвідчений турецький дипломат, посол Туреччини в Україні, - все це можна вважати своєрідним внеском Туреччини в урегулювання ситуації на Сході.

Інтерес України щодо Туреччини як держави-члена НАТО полягає, можливо, зараз найбільше якраз у безпековій сфері, гарантуванні безпеки у Чорноморському регіоні. Тим паче, що стабільність Чорноморського регіону наразі є також важливою і для турецької зовнішньої політики.

Треба сказати, що всі ці промовисті фактори двостороннього треку відносин Україна-Туреччина необхідно використовувати та підсилювати. Вважаю, що одним із найбільших завдань, які стоять зараз перед керівництвом України, її дипломатичним корпусом – це нарощення потужної підтримки та довіри у міждержавних взаєминах України та Туреччини.

Важливо враховувати, що діяльність Російської Федерації, її активна пропагандистська кампанія, буде постійно спрямована на підрив довіри у країн одна до одної. Все це буде використовуватися для створення перешкод у регіональній співпраці, створенні міцного союзу Україна-Туреччина, який є в контексті успішної співпраці з НАТО.

Так, наразі ми спостерігаємо стосунки Туреччини з Росією у сферах економіки та енергетики («Турецький потік», атомна електростанція «Аккую»). Однак це не повинно заважати Україні вести свою чітку лінію, **використовувати й пожвавлювати для цього різні формати**, серед яких - **діалог у рамках трикутника Румунія-Польща-Туреччина**.

Зближення із Туреччиною та нарощення співпраці стосується не лише військово-технічних взаємодій, але й взаємин на всіх рівнях: від економічної сфери до гуманітарної. І важливо у цьому плані розглядати також кримських татар як живий «місток дружби» між Україною та Туреччиною, використовувати цей «місток» як двигун взаємодії, потужного лобіста інтересів України. Варто зробити ставку на тому, що саме кримськотатарська діаспора як потужна спільнота у турецькому суспільстві може переконати Туреччину зробити остаточний зовнішньополітичний вибір на користь України.

І наостанок варто додати, що, заручившись підтримкою, наприклад, Туреччини, та й інших країн, якщо говорити про формат діалогів чи коаліцій, можна спільно рекомендувати Північноатлантичному альянсу **продовжувати посилення військово-морської присутності у Чорноморському регіоні, забезпечувати баланс сил** (у тому числі шляхом розміщення систем ППО/ПРО, ударних комплексів, проведення навчань щодо створення власної регіональної A2/AD-зони в Чорному морі). А також власними силами Україні треба дипломатично домагатися результату, аби чорноморські країни утримувалися від будь-яких реалізацій спільних з РФ інфраструктурних проєктів, які Москва використовує для розширення своєї експансії. Варто посилювати чинні санкції та створити цілий ряд нових українських та міжнародних санкцій за різними напрямками (наприклад, проти портів РФ в Азовському та Чорному морях; проти судновласників, які забезпечували візити суден до портів Кримського півострова).