عنوان پایان نامه:

**عوامل موثر بر سیاست خارجی آمریکا در قبال کردستان عراق**

**بیان مسأله:**

کردستان عراق در سال 2003 شکل گرفت و آمریکا رابطه ویژه ای را با آن برقرار کرد اگر به سابقه رابطه امریکا با کردستان عراق نگاه کنیم متوجه می شویم که در طول همه دوران ها همواره بین امریکا و کردستان عراق رابطه وجود داشته است و در بعضی از دوران ها رابطه دوستی و در بعضی از دوران ها بین امریکا و کردستان اختلاف وجود داشته است و امریکا بنا به اهدافش سیاست یکسانی را در قبال کردستان نداشته و امریکا به خاطر منافع خود سعی بر نزدیکی خود به رهبران کرد داشت.

وزارت خارجه امریکا اروپا و کاخ سفید در بحث استقلال کردستان عراق، از انها حمایت کردند اما بعد از مدتی موضع خود ار تغییر دادند و مخالفت خود را با استقلال کردها اعلام کردند و چون این مسئله باعث مبارزه با داعش می شد از این امر حمایت کرد ولی بعدا اعلام کرد از دولت واحد در عراق حمایت می کند و بعد از ان مقامات و رهبران عراق با کردستان با هم شروع به مذارکره کردند و بینشان صلح ایجاد شد و قرارداد صلح بینشان امضا شد و برای امریکا چون کردستان عراق در یک منطقه ویژه و استراتژیک قرار دارد به خاطر همین این منطقه دارای اهمیت زیادی برای امریکا است و کردستان تاثیر زیادی بر روی کشورهای اطرف مثل ترکیه و ایران می گذارد.

با توجه به این که عراق و آمریکا رسما وارد همکاری در رابطه با منابع نفتی و انرژی شده اند، هرچند دولت عراق واکنش نشان داد، اما آن ها این همکاری را انجام دادند (شولزشیگر، 2017: 634 ).

در این تحقیق سعی ما بر این بوده که عوامل موثر بر سیاست خارجی و رابطه آمریکا در قبال کردستان عراق در کشور عراق (با تاکید بر موقعیت کردهای عراق) به تبیین حوادث و تحولات این منطقه بپردازیم.

**سوال اصلی پژوهش:**

عوامل موثر بر خط مشی امریکا در قبال کردستان عراق چه بوده است؟

**سوال فرعی:**

1. کردستان عراق چه منافعی برای آمریکا در قبال اسرائیل دارد؟
2. رابطه امریکا با کردستان چگونه باعث ایجاد موازنه میان کشورهای کردنشین شده است؟
3. سیاست امریکا در قبال استقلال کردستان چیست؟

**فرضیه:**

عوامل موثر بر سیاست خارجی آمریکا در قبال کردستان عراق، ایجاد موازنه میان کشور های کردنشین حفظ امنیت اسرائیل و پرهیز از حمایت از استقالال تام مناطق کردنشین

**هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن:**

سیاست آمریکا در قبال کردستان یکی از مشکلات کشورهای اطراف عراق می باشد و کشورهای اطراف از این سیاست تاثیر می پذیرند (دپلین و کگلی،13:2017).

کردستان عراق، منطقه ای دارای اهمیت ویژه است که از سال 1991 میلادی به صورت دو عامل موفق به استقلال و در سال 2003 میلادی در سایه دگرگونی جهانی و دخالت آمریکا و دیگر متحدین، موفق به تشکیل حکومت شد.

دگرگونی های بوجود امده در کردستان عراق سبب ایجاد نگرانی در سایر کشورهای دارای نژاد کرد شد (دفورتی و فالتزگراف، 42:2016).

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر دگرگونی سیاسی کردستان عراق بر امنیت کشورهایی مثل ایران و نقش امریکا بر این منطقه بوده است. لذا تلاش برای شناسایی عوامل موثر و تاثیر گذار بر سیاست امریکا در قبال کردستان عراق و نقش آن بر امنیت کشورهایی مثل ایران از اهداف و ضرورت اصلی این تحقیق بوده است.

**روش‌هاي اجرايي طرح:**

این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با رویکرد کیفی انجام گردیده است. در رویکرد کیفی از روش های کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی و توصیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش کاربردی و تصمیم گرا می باشد و می تواند مورد استفاده بخش دفاعی قرار گیرد لذا نوع پژوهش توسعه ای-کاربردی است.

**سابقه علمي:**

قربانی شیخ نشین (1398) در مقاله [بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران](http://rahbord.csr.ir/article_124429_16a8037d3ea406de5f8a8c94650a9c1e.pdf) به این نتیجه رسید که سیاست‌ خارجی ‌امریکا در کردستان ‌عراق همواره یکی از دغدغه‌های‌ کشورهای اطرف عراق، از جمله ایران، ترکیه و سوریه بوده است. مناطق کردنشین اطراف عراق از این تحولات نیز متاثر می شوند و به خاطر همین تحولات این منطقه دارای اهمیت امنیتی برای سه کشور شده است. هدف اصلی این مقاله تاثیر سیاست امریکا بر امنیت این سه کشور است. همچنین این مقاله می خواهد به این سوال ها پاسخ دهد: امریکا در این کشور می خواهد به چه هدفی برسد و این هدف ها چه تاثیری بر روی امنیت ایران می گذارد.

صادقی و همکاران (1399) تحقیقی تحت عنوان تأثیر تحولات سیاسی کردستان عراق بر امنیت جمهوری اسلامی ایران و نقش تأثیرگذار آمریکا و اسرائیل در آن انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که کردستان عراق، منطقه ای دارای اهمیت استراتژیکی است که از سال 1991 میلادی به صورت دو عامل موفق به استقلال و در سال 2003 میلادی در سایه دگرگونی جهانی و دخالت آمریکا و دیگر متحدین، موفق به تشکیل حکومتی بر مبنای ایالتی شد. دگرگونی به وجود آمده و سیاست های کردستان با توجه به محدوده منطقه و شکل گیری ملی گرایی کردی، باعث تشدید نگرانی های کشورهای دارای اقلیت کرد منطقه ( ایران، ترکیه، سوریه و عراق مرکزی) گردید.

تأثیردگرکونی سیاسی کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش تأثیر گذار دو کشور آمریکا و اسرائیل بر امنیت منطقه هدف اصلی تحقیق بوده است. از این رو این سؤال مطرح می گردد که: تحولات سیاسی کردستان عراق چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می گذارد ؟ در پاسخ به این پرسش به نظر میرسد با عنایت به موقعیت ویژه کردستان عراق در منطقه و نفوذ آمریکا و اسرائیل در آن، می تواند پیامد منفی و تهدیدات جدی بر امینت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

رجبی (1397) در تحقیقی تحت عنوان موقعیت کردستان عراق در سیاستهای آمریکا در غرب آسیا نشان داد که پس از حملات به امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم به دو کشور عراق و افغانستان حمله کرد با سقوط صدام گروه های مختلف سیاسی تلاش کردند تا از این فرصت برای رسیدن به قدرت استفاده کنند و کردها که به خاطر نبودن قدرت واحد از همه قدرت بیشتری داشتند و در کشور عراق تاثیرات بیشتری داشتند سعی کردند تا با کمک امریکا به استقلال برسند بخاطر همین یک همه پرسی انجام دادند و همچنین این منطقه برای مبارز با داعش نیز از حمایت امریکا نیز برخوردداربودندو بخاطر همین در این تحقیق می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که کردستان چه موقعیت برای امریکا دارد.

چفره و همکاران (1398) در مقاله سیاست خارجی آمریکا و جایگاه کردهای عراق به بررسی سیاست خارجی آمریکا درقبال کردهای عراق درپرتو دگرگونی سیاسی درمنطقه خاورمیانه می پردازد.

اشغال عراق توسط امریکا سبب افزایش قدرت کردستان در عراق شده بود و به خاطر همین کردها نسبت به سایر اقوام در عراق نقش تعیین کنننده برای رسیدن به قدرت را داشتند که این قدرت را به کمک امریکا بدست اورده بود به خاطر همین باید برای شناخت سیاست خارجی امریکا باید دگرگونی و تحولات کردستان عراق را مورد توجه قرار بدهیم.

حاتمی و سانیار (1396) در مقاله "در رابطه با رای گیری در اقلیم کردستان، محدودیت های تشکیل دولت مستقل" به بررسی رای گیری در کردستان، محدودیتهای تشکیل دولت مستقل کردی پرداخته اند. آن ها به عوامل تقویت کننده برای رسیدن آن منطقه به استقلال مثل داشتن موقعیت ویژه در منطقه خاورمیانه ، دگرگونی های چند سال اخیر منطقه خاورمیانه و حمایت برخی قدرتمندان در منطقه پرداخته اند. همچنین مخالفت برخی از کشورهای منطقه مثل ایران با استقلال ان منطقه و اختلافات بین رهبران کرد از عوامل نرسیدن رهبران کرد به اهدافشان بود.

برندان (2015 ) در تحقیقی تحت عنوان تجزیه و تحلیل سیاست خارجی آمریکا و عوامل موثر بر آن در کردستان عراق نشان داد که سیاست خارجی امریکا در این منطقه ویژه پس از اشغال عراق بر مبنای تصمیمات عقلایی امریکا در قبال ان بود ولی این هرگز به معنی یک گرفتن و داشتن یک سیاست مناسب در قبال ان منطقه نبود و کشور نبود و این سیاست دارای ابهامات بسیاری است و سدرگم کنننده است.

بالیس (2017) در تحقیقی تحت عنوان سیاست خارجی امریکا در قبال کردستان عراق نشان داد اگر بخواهیم نشان دهیم که سیاست امریکا در کردستان عراق چه نتایجی را بدنبال دارد باید همه موارد را مورد توجه قرار دهیم و به حضور امریکا در عراق به همه دوران ها توجه داشته باشیم که با حمله امریکا به عراق صدام سقوط کرد و اولین دوره از حضور امریکا چون سبب سقوط صدام شده بود همه مردم عراق نسبت به امریکا خوشبین بودند ولی در دوره دوم همه مردم عراق به این نتیجه رسیدند که تنها راه رسیدن به استقلال با از بین رفتن امریکا محقق می شود.

بیچ (2017) در مقاله سیاست خارجی امریکا بر اساس مدل تصمیم گیری عقلانی نشان داد که در این مدل برای هر یک از دوره های حضور امریکا در عراق بر یک عامل خاصی تاکید می شود که برای اینکه بتوانیم به یک نتیجه گیری منسجم برسیم باید همه عوامل را مورد توجه قرار دهیم و با مورد توجه قرار دادن همه عوامل به تصمیمات و سیاست های امریکا در عراق پی ببریم.

کردستان که امروزه به شمال کشور عراق اطلاق می شود، از جمله مناطق اصلی و پر جمعیت کردنشین به شمار می رود که طبق توافقنامه سایکس پیکو( 1961) بدنبال موافقت کشورهای بزرگ وقت (فرانسه، انگلیس) برای تقسیم امپراطوری عثمانی و تشکیل کشور جدید به نام عراق صورت گرفت که یکی از مناطق پرجمعیت عراق محسوب می شود (آیت، محمدی، 1396: 110) (کنیان، 1392: 49).

کردهای عراق برای رسیدن به استقلال علیه امپراطور عثمانی قیام کردند لذا بعد از رسیدن عراق به استقلال دخالت در امور کشور عراق را حق خود می دانستند و این عامل باعث شد که بعد از تشکیل و ایجاد کشور عراق در برابر حکومت مرکزی عراق قرار بگیرند مثلا بارزانی بر علیع دولت عراق قیام کرد ولی او بدست انگلیسی ها کشته شد و بعد از ان برادرش قیام را ادامه داد و این قیام ها باعث شد حکومت عراق خسارت های زیادی را تحمل کند و خسارت زیادی را متوجه کشور عراق کرد و این درگیریها باعث شد حکومت عراق از بسیاری از مناطق عقب نشینی کند (ابالاس، 1397: 121).

در یک دوره زمانی خاصی حکومت عراق به کردهای عراق توجه خاصی کردند از جمله اینکه در بسایری از مناطق عراق زبان کردی تدریس می شد ولی در سال های اینده این حقوق از کردها گرفته شد ولی در طول جنگ جهانی دوباره حقوق کردها را به رسمیت شناخت و به انها حقوق ویژه ای داده شده و بعد از جنگ جهانی قدرت های بزرگ دست از حمایت کردها کشیدند که این باعث شد که دوبار بین حکومت و قدرت عراق با کردها درگیری ایجاد شود و اختلافاتی که بین سران کرد بوجود امد باعث عدم موفقیت انها شد که بعد از ان قانون اساسی موقتی بوجود امد که به موجب این قانون کردها با اعراب یکسان شمرده می شدند ولی دوباره باز بین حکومت عراق با رهبران کرد اختلاف بوجود امد و همین باعث شد که بسیاری از امتیازات که به کردها داده شده بود از انها گرفته شود و کردها مجبور به کوچ شدند و بعد از این درگیریها بارزانی با حکومت عراق یک موافقت نامه را امضا کرد که به موجب ان قرار استقلال کردستان عراق به رسمیت شناخته شود که حکومت عراق با این قرار داد موافقت نکرد و دوباره درگیری بین حکومت عراق و کردها شروع شد (ابالاس، 1397: 138).

بعد از این درگیری ها امریکا سعی کرد با کمک به کردها از این درگیری ها به نفع خود استفاده کند و با کمک شاه ایران از این دگرگونی ها به نفع خود استفاده کندو به تقویت کردهای عراق کمک کرد تا از این طریق قدرت حکومت عراق ضعیف شود تا اینکه صدام به قدرت رسید و سعی کرد تا کشور را با کمک کشور الجزایر و ایران نجات دهدو صدام توانست در کشور صلح برقرار کند.

شاه ایران گفت که دیگر به کردها کمک نخواهد کرد و بعد از این امریکا سعی کرد تا نفوذ خودر را در کشور و منطقه کرد عراق گسترش دهد و حکومت عراق هم بعد از اینکه دیگر امریکا حمایت خود را از کردها ادامه نداد جنایات زیادی را بر علیه کردها انجام داد و بعد از ان کردها از کشور شوروی کمک خواستند و خواستار حمایت انها شدند (کوجرا، 1397: 120).

بعد از مرگ مصطفی بارزانی پسرش رهبری کردها را در دست گرفت و به مبارزات خود بر علیه دولت عراق ادامه دادند تا اینکه بعد از حمله عراق به کویت دولت عراق حملات شدید خود را کردها ادامه دادند و کردها هم توانستند از این فرصت بدست امده استفاده کنند و با کمک امریکا توانستند حکومت عراق را از منطقه کرد بیرون کنند در این سال ها بود که حکومت کردستان به استقلال رسید و مناطقی که تحت حاکمیت کردستان بود مشخص شد (آیت، محمدی، 1396: 128).

و کردها تا مدت ها توانستند استقلال خودشان را حفظ کنند ولی دوباره بین رهبران کرد اختلاف و درگیری بوجود امد ولی دوباره بین رهبران کرد قرار داد صلح امضا شد و قرار شد که رهبران کرد بدون درنظر گرفتن اختلافات خود با کمک هم منطقه کردستان را اداره کنند و این باعث شد کردها به استقلال خود ادامه دهند (ملاعمر، 1398: 110).

روابط آمریکا و کردهای عراق (تا پایان جنگ دوم خلیج فارس):

حضور امریکا در کردستان بعد از جنگ جهانی دوم و درگیری بین شوروی و امریکا شروع شد و امریکا به کمک ایران در کردستان شروع به دخالت کردو شروع به کمک به کردها کرد. می توان گفت که آمریکا جانشین انگلیس در منطقه شده بود (شوادران، 1394: 140).

امریکا فقط به دنبال رسیدن به اهدافش بود و برای رسیدن به اهدافش از هیج تلاشی دریغ نمی کرد و به خاطر رسیدن به اهدافش سیاست یکسانی در رابطه با کردها نداشت و به خاطر هین گاهی از کردها حمایت می کرد و گاهی نیز با انها مخالفت می کرد و کمکش را به کردها قطع می کرد. امریکا سعی کرد بین رهبران کرد اختلاف ایجاد کند تا از این طریق به اهدافش برسد و چون کردستان عراق دارای مواد نفتی بسیار غنی می باشد به خاطر همین سعی می کرد تا از این اختلافات به نفع خود استفاده کند وامریکا سعی کرد تا بعد از جنگ جهانی سعی کرد تا اختلافات بین رهبران کرد را حل کند و از این طریق توانست خود را به رهبران کرد نزدیک کند و برای رسیدن به منابعش سعی کرد خود را حامی کردها نشان دهد. علت اصلی حمایت امریکا از کردها هم هم رسیدن به منابع نفتی کردها بود که رئیس جمهور کردها گفته بود اگر امریکا از ما حمایت کند منابع نفتی را در اختیار انها قرار می دهیم و حمایت امریکا از کردها سبب تنش و درگیری بین امریکا و ترکیه شده بود ترکیه به خاطر کردهای کشور خودش مخالف تشکیل کردستان عراق و استقلال ان کشور شد و امریکاییها به کشور ترکیه گفتند که کشور عراق قابل تجزیه شدن و قسمت بندی شدن نیست و کردستان عراق به استقلال نمی رسد و از کشور عراق جدا نمی شود.

در حال حاضر امریکا در میان کردها نفوذ زیادی بدست اورده و کردها هم به حمایت امریکا دل بسته اند که از طریق امریکا بتوانند به ارزوهای خود برسند ولی امریکا در هز دوره ای یک سیاست خاص را نسبت به کردها دنبال می کند و در ه مه دوره ها به یکسان عمل نمی کنند و کردها باید بدانند که امریکا هدفش حمایت از کردها نیست بلکه هدفش فقط رسیدن به منافع خودش است که هدفش همان رسیدن به منابع نفتی کردها است (رفعت، 148:1398).

منابع:

شولزشیگر، رابرت،(2017) دیپلماسی امریکا در قرن20، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی تهران: نشر وزارت خارجه، ،ص634

زیباکلام،صادق و طهماسبی،نوذر(1395) در مقاله "مسائل اقلیم کردستان عراق، منابع و موانع استقلال، نشریه مطالعات خاورمیانه » ، شماره86،ص20-34

حاتمی،محمدرضا و سانیار،میکائیل (1396) در مقاله "همه پرسی اقلیم کردستان، منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل،مطالعات راهبردی،سال بیستم،شماره29،پیاپی(76)،ص36

دبلین، چارلز و کگلی، وتیکف (2017) سیاست خارجی آمریکا، الگووروند، ترجمه اصغر دستمالچی ،تهران: نشر وزارت خارجه، ،ص13

- دئورتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت (2016) نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی ،تهران: نشر قومس، ص42

- رفعت، آرام (2016) روابط ایالات متحده و کردها پس از تهاجم به عراق، ترجمه مهدی کاظمی ص102

- زونس، استیفن (2015) سیاست امریکا در مناطق کرد نشین خاورمیانه، ترجمه مهدی کاظمی، سایت اندیشه،ص73

قربانی شیخ نشین(1398) بررسی راهبردي سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق و امنیت ملی جمهوري اسلامی ایران،فصلنامه راهبر،سال بیست و یکم،شماره62،صص53-24

صادقی،شمس الدین(1399) تأثیر تحولات سیاسی و ژئوپلتیک کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش تأثیرگذار آمریکا و اسرائیل در آن )براساس مکتب کپنهاگ و مجموعه امنیتی (مجله سیاست و روابط بین الملل، دوره 6 ، شماره 3 ،ص47

چفره،منوچهر(1398) سیاست خارجی آمریکا و کردهای عراق، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل،دوره ششم،شماره22،ص24-10

شوادران، پنجامین، خاورمیانه نفت و قدرتهای بزرگ، ترجمه عبدالحسین شریفیان (تهران: نشر نو، 1370).

رفعت، آرام، روابط ایالات متحده و کردها پس از تهاجم به عراق، ترجمه مهدی کاظمی

کوچرا، کریس، جنبش ملی کرد، ترجمه ابراهیم یونسی (تهران: نشر نگاه، 1377)

محمدی، آیت، تاریخ سیاسی کرد (تهران: نشر پرسمان، 1386)

ابالاس، ادگار، جنبش کردها، ترجمه اسماعیل فتاحی (تهران: نشرنگاه، 1377)

ملاعمر، صالح، بحران آفرینی ابر قدرتها در کردستان عراق (تهران: نشر توکلی، 1380)

Balyis John and Smith, Stive(2017) ,"The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relation", Oxford Univerdity Press.

. Beach, L. R. & T. R. Mitchell(2017) "A Contingency Model for the Selection of Decision Strategies", Academy of Management Review, 3.

. Brendan Oleary & John Mcgarry & Khaled Saleh(2015)”, The Future of Kurdistan in Iraq”, Philadelphia,University of Pennsylania Press.