**باسمه تعالی**

**خلاصه مهمترین مقالات و یادداشت های مجلات و رسانه های روسیه**

**در تاریخ 15 آوریل برابر با 26 فروردین 1400**

**تحریم های ایران و آینده برجام** (شورای روابط بین الملل روسیه-ریاک)

**تأخیر در ورود: چرا آمریکا کشتی های ناوشکن خود که عازم دریای سیاه بودند را متوقف کرد** (روزنامه ایزوستیا)

مقاله «**تحریم های ایران و آینده برجام**» که مؤلف آن ایوان تیموفِیِف، مدیر برنامه شورای روابط بین الملل روسیه (ریاک) است در تاریخ 7 آوریل در سایت این مرکز منتشر شده است. نویسنده مقاله مواضع طرف های برجام بعد از آغاز بکار دولت جدید آمریکا به ریاست جمهوری بایدن را اینطور بیان می کند: چین اعلام کرد که معقولانه است که مذاکرات چند جانبه برگزار شود. روسیه نیز از این پیشنهاد حمایت کرد [این ادعا مستند نیست]. اتحادیه اروپا خواستار میانجیگری شد، اما ایران در اواخر فوریه از دیدار غیر رسمی با آمریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا خودداری کرد. موضع روسیه در خصوص برجام از این قرار است: اولا مسکو از خودِ از سرگیری مذاکرات استقبال میکند. دوما مسکو بر روی ضرورت جدا کردن مسأله هسته ای از مابقی موضوعات پافشاری میکند. در غیر این صورت امکان دستیابی به هر گونه سازش بسیار تردید برانگیز خواهد شد. سوما مسکو «رویکرد همزمانی» را پیشنهاد میکند. یعنی اینکه واشنگتن و تهران باید عقب نشینی های خود را هم زمان کنند: واشنگتن دارایی های ایران را آزاد و تحریم ها را لغو می کند و تهران به تدریج به شرایط توافقنامه باز میگردد. ویژگی رویکرد آمریکا در دوره ترامپ درآمیختن موضوع هسته ای با سایر مسائل و مشروط کردن تضعیف تحریم ها به آنها بود. اشاعه موشک های بالستیک، آزادی شهروندان آمریکا و شهروندان کشورهای متحد آمریکا، خروج نیروهای ایران از سوریه، توقف حمایت از حوثی ها در یمن، طالبان در افغانستان و نظیر آن از جمله این مسائل هستند. به عقیده نویسنده مقاله، هرچند آمریکا به سادگی می تواند نظر متحدان و شرکایش در خصوص توافقنامه هسته ای را نادیده بگیرد، اما برجام به دو دلیل همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. دلیل اول فعالیت ایران برای از سر گیری برنامه هسته ای است و دلیل دوم چشم انداز عرضه گسترده تسلیحات متعارف به ایران می باشد که تا مدتی نه چندان قبل به واسطه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوع بود. هرچند که فرمان 13949 ترامپ صادرکنندگان تسلیحات متعارف به ایران را تهدید به تحریم میکند، احتمال انجام این صادرات کاملا وجود دارد. به بیان دیگر بازگشت آمریکا به مذاکرات برجام تنها بخاطر پایبندی رئیس جمهور جدید این کشور به دیپلماسی چند جانبه نیست، بلکه به دلایل کاملا پراگماتیک است. اما این بدین معنا نیست که آمریکا به بازگشت به status quo تن خواهد داد. سیاست «اشتراکات حد اقلی» ترامپ بیشتر آب به آسیاب دولت جدید آمریکا می ریزد. حتی در صورت تضعیف برخی تحریم ها، بعید است که واقعیت های جدید مشابه با دوره پیش از خروج آمریکا از برجام شوند. به باور نویسنده عوامل سیاسی درونی روی پروسه بازگشت به برجام تأثیر می گذارد. انتخابات آتی در ایران می تواند روی خط مشی دیپلماسی آن تأثیر بگذارد. از جمله باعث سخت تر شدن آن شود. دوره سیاسی در آمریکا نیز تازه آغاز شده است. اما در آمریکا ویژگی (جایگاه) نهادها اهمیت دارد. جو بایدن حتی اگر با فرامین خود تصمیمات ترامپ را لغو کند و به status quo بازگردد، او قادر نخواهد بود که بسیاری از قوانین آمریکا در رابطه با ایران را تغییر بدهد. رئیس جمهور در هر صورت مجبور خواهد بود منظم به کنگره گزارش بدهد و برای اجرای برجام «مجوز بگیرد». بعید نیست که رئیس جمهور بعدی از «گرفتن مجوز» امتناع کند، همان طور که ترامپ در سال 2018 این کار را انجام داد.

آنتون لاوروف و رمان کرتسول، نویسندگان مقاله تحت عنوان « **تأخیر در ورود: چرا آمریکا کشتی های ناوشکن خود که عازم دریای سیاه بودند را متوقف کرد**» که در تاریخ 15 آوریل در روزنامه ایزوستیا منتشر شده است معتقدند که مسیر حرکت ناوهای جنگی آمریکا یک روز بعد از گفتگوی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تغییر کرده است. ورود دو کشتی ناوشکن موشک انداز آمریکا به دریای سیاه متوقف شده است. این کشتی ها روز چهارشنبه، 14 آویل مسیر خود را تغییر داده اند و وارد جزیره کرت شده اند. قرار بر این بوده است که ناوشکن ها در تاریخ 15-14 آوریل از تنگه های بسفور و داردانل عبور کنند و در تاریخ 5 می بازگردند. تغییر مسیر آنها یک روز بعد از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و جو بایدن به وقوع پیوسته است. فعلا مسیر ادامه حرکت کشتی ها مشخص نیست. یا آنها به مسیر خود ادامه می دهند، یا در دریای مدیترانه باقی می مانند. کارشناسان معتقدند که اگر ورود آنها به تعویق بیافتد، این نشانه کاهش تنش در منطقه خواهد بود.