سایت نیزاویسیمایا گازتا (9/8/2020)

**به نظر می رسد نفت سوریه برای آمریکا باقی می ماند**

نویسنده: ولادیمیر موخین مفسر روزنامه نیزاویسیمایا گازتا

آتشبارهای ستیزه جویان اکنون به پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم می رسند

نبردها در سوریه که روسیه بارها پایان آن را اعلام کرده است، ادامه دارد. حمایت همه جانبه مسکو از رژیم بشار اسد به خنثی کردن مخالفان وی کمک نکرده است. بیش از یک سوم قلمرو این کشور توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده کنترل می شود بخش دیگر، یعنی منطقه ادلب، توسط ترکیه کنترل می شود. در همین حال ایالات متحده تولید و پالایش نفت را در سوریه ترتیب داده است و آنکارا در مراحل نهایی تشکیل مناطق خودمختار طرفدار ترکیه در شمال سوریه است.

رئیس مرکز آشتی روسیه برای آشتی دادن طرفهای متخاصم در سوریه، دریاسالار الکساندر شربیتسکی گفت: در جنوب منطقه کاهش تنش ادلب، "یک وضعیت پرتنش در حال کل گیری است، شبه نظامیان در حال گل.له باران مواضع ارتش سوریه هستند و در تلاشند به پایگاه هوایی حمیمیم حمله کنند.

به گفته شربیتسکی، فرماندهی گروه روسیه و ارتش سوریه از این نظر مجبورند برای خنثی سازی تهدید تروریستی اقداماتی را اتخاذ کنند. به عبارت دیگر نیروی هوایی روسیه مواضع شبه نظامی را بمباران می کند. و در حقیقت خودش از خودش دفاع می کند یعنی همان چیزی که در افغانستان برای یگان های ارتش شوروی رخ داد.

به گزارش آژانس کردی kurdistan.today، مسکو و دمشق در حال آماده سازی یک حمله دیگر در منطقه کاهش تنش ادلب هستند. ظاهرا آنها اکنون در حال مذاکره با طرف ترکیه ای در مورد انجام عملیات مربوطه هستند. تحلیلگران کرد می نویسند: "منابع محلی معتقدند که آنکارا ممکن است در ازای موفقیت های خاصی در لیبی که ترکیه به حمایت خاموش روسیه نیاز دارد با کنترل دشت گاب و کوه زاویا توسط ارتش سوریه موافقت کند."

هنوز هیچ تأیید دیگری درباره چنین پیش بینی هایی در دست نیست. با این حال طبق گزارش رسانه ها، دمشق واقعاً نیروهای خود را در جنوب منطقه ادلب متمرکز می کند و هواپیماهای روسیه در حال حاضر اهدافی را نه تنها در ادلب بلکه در لاذقیه نیز نابود می کنند. بیانیه رئیس مرکز آشتی روسیه مبنی بر اینکه شبه نظامیان سعی می کنند با استفاده از پهبادها و آتشبارهایی که بردشان افزایش یافته است به پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم حمله کنند جالب توجه می باشد. و اگر پهبادهای شبه نظامیان دست ساز هستند، اما آتشبارهای دور برد آنها قطعا اسلحه هایی است که توسط واحدهای ارتش استفاده می شود.

پورتال اطلاعاتی و تحلیلی free-news.su می نویسد: "فاصله پایگاه هوایی حیمیم تا قلمرو تحت کنترل اراذل و اوباش در کوتاهترین بخش 37 تا 40 کیلومتر است. تنها سیستم آتشباری در سوریه که قادر است به طور موثر اهدافی را در فاصله 40 کیلومتر یا بیشتر هدف قرار دهد T-122 Sakarya ترکیه است. اما مسئله این نیست، بلکه مسئله این است که چگونه این سلاح ها به دست شبه نظامیان افتادند".

از قرائن چنین بر می آید که آنکارا عجله ای برای اجرای مفاد یادداشت تفاهم روسیه و ترکیه منعقده در 6 مارس 2020 ندارد. بر طبق این یادداشت تفاهم وظیفه ایجاد "یک کریدور امنیتی در امتداد بزرگراه M4 که شمال سوریه را به ساحل دریای مدیترانه متصل می کند بر عهده ترکیه است. علاوه بر این، این تصور ایجاد می شود که این ترکیه است که مغز متفکر پشت صحنه کل اپوزیسیون و ستیزه جویان آشتی ناپذیری است که علیه دمشق و مسکو عمل می کنند.

رسانه های ترکیه گزارش دادند که "نیروهای مسلح ترکیه از تشکیل فرماندهی عملیاتی عملیات سپر صلح برای هماهنگی یکپارچه کلیه عملیاتهای نظامی در سوریه خبر دادند". به نظر می رسد در این عملیاتها گروه های مسلح غیرقانونی که در فدراسیون روسیه و بسیاری از کشورهای جهان به عنوان تروریست شناخته می شوند شرکت می کنند. به ویژه "هیئت تحریر الشام". این خطرناک ترین ائتلاف گروه های اسلامی برای دمشق است. حدود 20 هزار نفر جنگجو دارد و این افراد بیشتر استان ادلب را تحت کنترل دارند. همانطور که قبلاً ارتش روسیه یادآور شد همین گروههای تحریر الشام بودند که پایگاه هوایی حمیمیم را بمباران کردند.

ناآرامی در آنسوی فرات هم دیده می شود جاییکه اوضاع تحت کنترل تشکیلات مسلح کرد تحت حمایت آمریکا است. در آنجا، نیروهای کرد نه تنها با دستجات ترک و عرب، بلکه همچنین با ارتش منظم سوریه نیز درگیری دارند.

کانال تلگرامی ریبار (rybar) خبر می دهد: "در شورای دموکراتیک سوریه که ارگان مدیریت کننده منطقه خودمختار شمال شرقی سوریه است، از انعقاد قراردادی با شرکت آمریکایی Delta Crescent Energy LLC خبر دادند. در ازای حق توسعه سه میدان رومیلان، تل حمیس و تل براک این شرکت پالایشگاه نفتی در آنسوی فرات به قیمت 150 میلیون دلار احداث خواهد کرد". این به طور غیر مستقیم نشان می دهد که حضور آمریکا در سوریه طولانی مدت خواهد بود. این پروژه با اقدامات سیاسی ایالات متحده پشتیبانی می شود. بطوریکه در واشنگتن گزارش شده است معامله با کردها در تولید نفت توسط دولت آمریکا تصویب شده است. به گفته مایکل پومپئو وزیر امور خارجه آمریكا به لطف این توافق نامه میادینی در شمال شرقی سوریه مدرن خواهند شد.

مسکو و دمشق با این اتفاق موافق نیستند. با این حال آنها به هیچ وجه نمی توانند بر اوضاع تأثیر بگذارند. و تحریم های جدید ایالات متحده علیه دمشق فقط بحران اقتصادی این کشور را تشدید می کند. در حقیقت، می توان اظهار داشت که فدراسیون روسیه در یک رقابت خاموش برای اجرای اهداف ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود در خاورمیانه، در برابر ایالات متحده آمریکا باخته است.

تحلیلگران سایت kurdistan.today می نویسند: "نشانه های جدیدی در حال پدید آمدن هستند که نشان می دهند درگیریها در سوریه، لیبی و احتمالاً شمال عراق ممکن است با همدیگر تلفیق شده و تبدیل به یک جنگ بزرگ در خاورمیانه شوند. به ویژه با توجه به این واقعیت که یک قدرت دیگر، یعنی روسیه، با پیشروی ترکیه و قطر نه تنها در لیبی، بلکه در سوریه و قفقاز نیز مخالف است".

فقط تا حدی می توان با این نتیجه گیریها موافق بود. به طور رسمی مسکو از نیروهای خود در لیبی استفاده نمی کند اما به نظر می رسد روسیه از نظر نظامی نیز در آنجا حضور دارد. این اطلاعات البته نیاز به بررسی دارد.

<https://www.ng.ru/armies/2020-08-09/1_7932_syria.html>

مترجم: محمد سیفی، تاریخ ترجمه: 20/5/99