Ս

ի­րիա­յի ճգնա­ժա­մը և­ անվ­տան­գութ­յան նոր հարթությունները

# ­Հին հար­ցե­րը նոր օ­րա­կար­գում՝ սի­րիա­կան ճգնա­ժա­մի դա­սե­րը

­Սի­րիա­կան ճգնա­ժա­մի ա­ռա­ջին իսկ օ­րե­րից քա­ղա­քա­կան օ­րա­կարգ մտավ հայ­րե­նա­դար­ձութ­յան խնդի­րը: Իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը, ար­ձա­գան­քե­լով խնդրին, պար­զեց­րին անձ­նագ­րե­րի տրա­մադր­ման գոր­ծըն­թա­ցը: ­Միա­ժա­մա­նակ, ­Հա­յաս­տա­նում դեռևս չկա հայ­րե­նա­դար­ձութ­յան ծրա­գիր, քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն և դրա իրականացման մե­խա­նիզմ­նե­րի վե­րա­բեր­յալ հա­սա­րա­կա­կան հա­մա­ձայ­նութ­յուն:

Ի­րաք­յան պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին բարձ­րա­ձայն­վե­ցին հայ Սփ­յուռ­քի առջև ծա­ռա­ցած վտանգ­ներն ու մար­տահ­րա­վեր­նե­րը, հայ­րե­նա­դար­ձութ­յան ծրագ­րե­րի անհ­րա­ժեշ­տութ­յու­նը: ­Թե­պետ քննար­կում­ներ ծա­վալ­վե­ցին, սա­կայն զար­գա­ցում­ներ չե­ղան, ուստի քն­նար­կում­ներն այդ­պես էլ ծրա­գիր ու քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն չդար­ձան: Խն­դի­րը հե­տաձգ­վեց այն­քան, մինչև հա­ջորդ ճգնա­ժա­մը կրկին ար­դիա­կան դարձ­րեց այն:

Սի­րիա­կան ճգնա­ժա­մը օ­րա­կարգ բե­րեց նաև երկ­քա­ղա­քա­ցիութ­յան ինս­տի­տու­տի հան­դեպ մեր մո­տե­ցում­նե­րի ու քա­ղա­քա­կա­նութ­յան վե­րա­նայ­ման հրա­մա­յա­կա­նը: Ի­րա­վամբ, երկ­քա­ղա­քա­ցիութ­յան ներդ­րու­մից հե­տո ՀՀ անվ­տան­գութ­յան հա­յե­ցա­կար­գե­րը չեն վե­րա­նայ­վել: ­Նա­խորդ տա­րի­նե­րին ձևա­վոր­վել է ՀՀ երկ­քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի ստվար բա­նակ, ո­րոնց անվ­տան­գութ­յան մար­տահ­րա­վեր­նե­րն ար­ձա­գան­քի են սպա­սում: Ընդ ո­րում, մինչ ՀՀ երկ­քա­ղա­քա­ցի սի­րիա­հա­յե­րի անվ­տան­գութ­յան խնդիր­նե­րը մնում են չլուծ­ված, նրանց թի­վը կա­րող է կտրուկ ա­ճել՝ ա­ռա­ջաց­նե­լով ոչ միայն ո­րա­կա­կան, այլև քա­նա­կա­կան խնդիր­ներ:

# ­Հայ­րե­նա­դար­ձութ­յուն՝ ցան­կա­լի նպա­տա՞կ, թե՞ հար­կադր­ված մի­ջոց

Արդ­յո՞ք հայ­րե­նա­դար­ձութ­յու­նը լու­ծում է սի­րիա­հա­յե­րի անվ­տան­գութ­յան խնդի­րը: ­Կար­ծում ենք, որ հայ­րե­նա­դար­ձութ­յու­նը, և Սփ­յուռ­քի հայ հա­մայնք­նե­րի անվ­տան­գութ­յան խնդիր­նե­րը գործ­նա­կա­նում տար­բեր են՝ ու­նեն տար­բեր գե­րա­կա­յութ­յուն­ներ, պա­հան­ջում են տար­բեր լու­ծում­ներ և ­մո­տե­ցում­ներ, բե­րում են տար­բեր արդ­յունք­նե­րի: ­Հայ­րե­նա­դար­ձութ­յան եզ­րույ­թը, թերևս, մի կող­մից ա­ղերս­վում է ժո­ղովր­դագ­րա­կան գե­րա­կա­յութ­յուն­նե­րին, միա­ժա­մա­նակ, անվ­տան­գութ­յան հստակ ե­րաշ­խիք­ներ ա­ռա­ջար­կե­լով հայ­րե­նա­դարձ­վե­լու ու­ղին ընտ­րած մեր ազ­գա­կից­նե­րին: ­Սա­կայն արդ­յո՞ք սի­րիա­հա­յե­րը ցան­կա­նում են լքել ի­րենց եր­կի­րը և ­վե­րաբ­նակ­վել ­Հա­յաս­տա­նում: ­Թերևս, շա­տե­րը կցան­կա­նան, ե­թե հստակ պատ­կե­րա­ցում կազ­մեն, թե ուր են գա­լիս, ինչ պայ­ման­նե­րով և­ ինչ­պի­սի ա­պա­գա­յի ակն­կա­լի­քով: ­Սա­կայն նման պատ­կե­րա­ցում սի­րիա­հա­յերը, կար­ծես, չու­նեն այ­սօր. գե­րա­կա­յում է հայ­րե­նի­քի զգաց­մուն­քա­յին դրա­կան ըն­կա­լու­մը, թերևս: Ա­վե­լի՛ն, ­Հա­յաս­տա­նը չու­նի հայ­րե­նա­դար­ձութ­յունն ու վե­րա­դար­ձը կա­նո­նա­կար­գող հա­տուկ օ­րենք կամ ռազ­մա­վա­րութ­յուն, իսկ սփյուռ­քա­հա­յե­րին քա­ղա­քա­ցիութ­յուն տրա­մադ­րե­լու գոր­ծըն­թա­ցի հեշ­տաց­ման նա­խա­ձեռ­նութ­յու­նն ա­վե­լի շուտ պա­տե­հա­կան հրա­մա­յա­կա­նի ար­ձա­գանք է: ­Սի­րիա­հա­յե­րին ա­ջակ­ցե­լու և ­հայ­րե­նա­դար­ձութ­յան կազ­մա­կերպ­ման խնդիր­նե­րը միա­ժա­մա­նակ լու­ծե­լու թիվ մեկ թշնա­մին ժա­մա­նակն է: ­Մի կող­մից, յու­րա­քանչ­յուր պահ սի­րիա­հա­յե­րին զանգ­վա­ծա­բար ու շտապ տար­հա­նե­լու և­ ըն­դու­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տութ­յուն կա­րող է ծա­գել: Մ­յուս կող­մից, ժա­մա­նող սի­րիա­հա­յե­րին ­Հա­յաս­տա­նի լիար­ժեք քա­ղա­քա­ցի դարձ­նե­լու, մեր հա­սա­րա­կութ­յանն ին­տեգ­րե­լու ծրագ­րերն ու դրանց ի­րա­կա­նա­ցու­մն եր­կա­րա­ժամ­կետ ջան­քեր և ­ռե­սուրս­ներ է պա­հան­ջում: Ի վեր­ջո, սի­րիա­հայ հա­մայն­քը հին է. ար­դեն ո­րե­րորդ սե­րունդն է այս­տեղ բնակ­վում: ­Հա­մայն­քը շեր­տա­վոր­ված է. բա­ժան­ված հա­րուստ­նե­րի ու աղ­քատ­նե­րի, գյու­ղաբ­նակ­նե­րի ու քա­ղա­քաբ­նակ­նե­րի: ­Պա­տա­հում են խառն ա­մուս­նութ­յուն­ներ:

# ­Բաց ձեռ­քով՝ բռունցք­ված

­Ժա­մա­նակն է, որ ­Հա­յաս­տա­նը վերջ­նա­կա­նա­պես ո­րո­շի իր գե­րա­կա­յութ­յուն­ներն ու ցան­կա­լի ա­պա­գա­յի մա­սին հստակ պատ­կե­րա­ցում ձևա­վո­րի: Ու­զում ենք ու­նե­նալ և՛ հզոր սփյուռք, և՛ հզոր ­Հա­յաս­տան, թե՞ պատ­րաստ ենք Սփ­յուռ­քի թու­լաց­ման կամ փոք­րաց­ման գնով ան­գամ հզո­րաց­նել ­Հա­յաս­տա­նը: Այս­պես, սի­րիա­հայ հա­մայն­քն ա­ռա­վել հզոր, կա­յա­ցած, բազ­մա­շերտ ու կա­յուն հայ հա­մայնք­նե­րից մեկն է աշ­խար­հում: ­Սի­րիա­հա­յութ­յան տար­հան­ման ու հայ­րե­նա­դարձ­ման ո­րո­շում հըն­թացս կա­յաց­նելն ան­թույ­լատ­րե­լի է, հար­կա­վոր է թե՛ հա­սա­րա­կա­կան հա­մա­ձայ­նութ­յուն խնդրի վե­րա­բեր­յալ, թե՛ հայ­րե­նա­դարձ­ման ման­րակր­կիտ մշակ­ված ու ռե­սուրս­նե­րով ա­պա­հով­ված ծրա­գիր: Սփյուռ­քը հար­կադ­րա­բար, կամ ա­ղետն ա­ռիթ ծա­ռա­յեց­նե­լով հայ­րե­նա­դարձ­նել ու վե­րաբ­նա­կեց­նել ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յու­նում հնա­րա­վոր չէ: Ի վեր­ջո, ե­թե լիար­ժեք պայ­ման­ներ չստեղծ­վեն ­Հա­յաս­տա­նում սփյուռ­քա­հա­յե­րի բնա­կութ­յան և ­լիար­ժեք ին­տեգր­ման հա­մար, ա­պա ժա­մա­նող հայ­րե­նա­դարձ­նե­րը սեղմ ժամ­կետ­նե­րում կլքեն քիչ ա­ռաջ ձեռք բեր­ված հայ­րե­նի­քը: ­Մի բան հստակ է. ռազ­մա­վա­րա­կան ա­ռու­մով հայ­րե­նա­դար­ձութ­յան խնդիրն օ­րա­կարգ մտցնե­լու ժա­մա­նակն է: Ընդ ո­րում, հա­մազ­գա­յին նշա­նա­կութ­յան ռազ­մա­վա­րա­կան խնդիր­նե­րի քննարկ­ման հար­թակ կա­րող է դառ­նալ ­Հա­յաս­տան-Սփյուռք հա­մա­ժո­ղո­վը, որն, ըստ էութ­յան, ստեղծ­վել է ոչ թե նեղ կամ հատ­վա­ծա­կան շա­հեր սպա­սար­կե­լու, այլ հենց ռազ­մա­վա­րա­կան ո­րո­շում­նե­րի կա­յաց­ման նպա­տա­կով: Այս­պի­սով, անհ­րա­ժեշտ է, հնա­րա­վո­րին սեղմ ժամ­կետ­նե­րում հրա­վի­րել ­Հա­յաս­տան-Սփյուռք հա­մա­ժո­ղով՝ սի­րիա­հա­յութ­յան, Սփյուռ­քի ու հայ­րե­նա­դար­ձութ­յան խնդիր­նե­րի քննարկ­ման օ­րա­կար­գով:

# Երկ­քա­ղա­քա­ցիութ­յու­նը՝ ազ­գայ­նա­կա­նութ­յան նոր հի՞մք

2007 թվա­կա­նին ­Հա­յաս­տանն ըն­դու­նեց և ­հետ­ևո­ղա­կա­նո­րեն կա­յաց­նում է երկ­քա­ղա­քա­ցիութ­յան ինս­տի­տու­տը, այն դարձ­նե­լով Սփյուռքն ու ­Հա­յաս­տանն ի­րար հյու­սող կտա­վի ի­րա­վա­կան կար­ևո­րա­գույն հան­գույց­նե­րից մե­կը: ­Նա­խորդ հինգ տա­րի­նե­րին ձևա­վոր­վե­ցին ոչ միայն երկ­քա­ղա­քա­ցիութ­յան օ­րենսդ­րա­կան և­ ինս­տի­տու­ցիո­նալ հիմ­քե­րը, այլև աս­տի­ճա­նա­բար ա­վե­լա­ցավ ՀՀ երկ­քա­ղա­քա­ցի­նե­րի թի­վը: ­Քա­նա­կա­կան փո­փո­խութ­յուն­նե­րը հան­գեց­րին ո­րա­կա­կան նոր հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի և ­մար­տահ­րա­վեր­նե­րի, ո­րոնք սա­կայն դեռևս սպա­սում են լու­ծում­նե­րի: ­Սի­րիա­կան ճգնա­ժա­մը, ի թիվս այլ խնդիր­նե­րի, օ­րա­կարգ բե­րեց նաև ՀՀ երկ­քա­ղա­քա­ցի­նե­րի անվ­տան­գութ­յան հար­ցը: Օ­րա­կար­գում հայտն­վե­ցին մի շարք կար­ևոր հար­ցեր. ո­րո՞նք ենք ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան սահ­ման­նե­րը, արդ­յո՞ք այն սահ­ման­վում է զուտ տա­րած­քա­յին բնու­թագ­րիչ­նե­րով, ին­չու՞ և­ ինչ­պե՞ս պի­տի ա­պա­հո­վի ­Հա­յաս­տանն իր երկ­քա­ղա­քա­ցի­նե­րի անվ­տան­գութ­յու­նը, ո­րո՞նք են հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի և ­պա­հանջ­նե­րի սահ­ման­նե­րը: ­Հար­ցե­րը շատ են, և դ­րանք սպա­սում են ան­հե­տաձ­գե­լի պա­տաս­խան­նե­րի, քան­զի ճգնա­ժա­մը ոչ միայն խո­րաց­նում է ար­ձա­գանք­ման խնդիր­նե­րը, այլև բազ­մաց­նում երկ­քա­ղա­քա­ցի­նե­րի բա­նա­կը: Ազ­գայ­նա­կա­նութ­յան ժա­մա­նա­կա­կից եզ­րույ­թում «հայ­կա­կան» քա­ղա­քա­կա­նութ­յան սահ­մանն անց­նում է երկ­քա­ղա­քա­ցիութ­յուն ու­նե­ցող հա­յի դռնով՝ որ հո­ղում էլ այդ դռան հետ­ևում պատս­պար­ված լի­նի հա­յի ըն­տա­նի­քը: Ուս­տի ­Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յու­նը չի սահ­մա­նա­փակ­վում ­Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի տա­րած­քա­յին սահ­մա­նով, այլ ընդ­լայն­վում է մինչև հայ հա­մայնք ու նե­րա­ռում նրա ան­դամ­նե­րի անվ­տան­գութ­յան խնդիր­նե­րը:

# Ամ­փո­փում

­Ներ­կա­յում սի­րիա­հա­յութ­յան առջև կանգ­նած գլխա­վոր մար­տահ­րա­վե­րը մար­դա­սի­րա­կան ճգնա­ժամն է: Այս ա­ռու­մով, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան ար­ձա­գանքն ու հիմ­նա­կան ա­նե­լի­քը մար­դա­սի­րա­կան ա­ջակ­ցութ­յան տրա­մադ­րումն է սի­րիա­հայ հա­մայն­քին, բա­րո­յա­կան ա­ջակ­ցութ­յունն ու հա­վա­սա­րակշռ­ված «մի՛ վնա­սիր» տրա­մա­բա­նութ­յան վրա հեն­ված ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան քայ­լե­րը: ­Հայ­րե­նա­դար­ձութ­յան հնա­րա­վոր ծրագ­րեը երկ­րոր­դա­յին են՝ հար­կադ­րա­կան, հա­րա­կից և, բա­րե­բախ­տա­բար, դեռևս միայն՝ հա­վա­նա­կան: Ի­հար­կե, յու­րա­քանչ­յուր ա­ռան­ձին դեպ­քում ճգնա­ժա­մի ճի­րան­նե­րում գա­լար­վող այս կամ այն գաղ­թօ­ջա­խից հա­մայն­քը ­Հա­յաս­տան հայ­րե­նա­դարձ­նե­լուն ա­ջակ­ցութ­յան ռազ­մա­վա­րա­կան ո­րո­շումն անհ­րա­ժեշտ է թող­նել ­Հա­յաս­տա­նի և Սփ­յուռ­քի հա­մա­տեղ քննարկ­մա­նը: ­Սա­կայն սի­րիա­կան ճգնա­ժա­մի պա­րա­գա­յում գե­րա­կա­յութ­յուն­նե­րը, թերևս, հստակ են և ­բարձ­րա­ձայն­ված թե՛ սի­րիա­հայ հա­մայն­քի ա­ռաջ­նորդ­նե­րի, թե հա­մայն­քա­յին և կ­րո­նա­կան կա­ռույց­նե­րի կող­մից. մարդ­կանց հնա­րա­վոր վե­րա­հաս վտան­գից փրկե­լու ծրա­գի­րը մշակ­վում է որ­պես սի­րիա­հա­յե­րի անվ­տան­գութ­յան խնդրի ժա­մա­նա­կա­վոր լու­ծում, ո­րից հե­տո մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը ի­րենք են ո­րո­շում` մնալ, թե գնալ: Առն­վազն այս պա­րա­գա­յում հայ­րե­նա­դար­ձութ­յու­նը հայ հա­մայն­քի անվ­տան­գութ­յան ա­պա­հով­ման մի­ջոց է, և­ ոչ նպա­տակ: ­Միա­ժա­մա­նակ, հարկ է վե­րա­նա­յել Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գութ­յան և­ ար­տա­քին ու ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան գե­րա­կա­յութ­յուն­ներն ու դրանք սահ­մա­նող փաս­տաթղ­թե­րը՝ նե­րա­ռե­լով երկ­քա­ղա­քա­ցի­նե­րի անվ­տան­գութ­յան, նրանց ի­րա­վունք­նե­րի և­ օ­րի­նա­կան շա­հե­րի պաշտ­պա­նութ­յան խնդիր­նե­րը: ­Չէ՞ որ դրան­ցից շա­տե­րը մշակ­վել են երկ­քա­ղա­քա­ցիութ­յան ինս­տի­տու­տի ներդ­րու­մից ա­ռաջ:

19-րդ ­դա­րում Ս­յու­զան Էն­թո­նիի հնչեց­րած դա­րա­կազ­միկ միտ­քը, մե­րօր­յա հա­մա­հայ­կա­կան ծի­րում, թերևս, կհնչեր, այս­պես. «­Հա­յաս­տա­նը մենք ենք՝ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տութ­յան երկ­քա­ղա­քա­ցի­ներն ու քա­ղա­քա­ցի­նե­րը, ոչ թե մենք՝ հայ քրիս­տո­նեա հա­յաս­տան­ցի­նե­րը, ոչ էլ ան­գամ բո­լոր հա­յաս­տան­ցի­ներս, այլ մենք՝ բո­լո­րը, ով­քեր ­Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցիութ­յուն ու­նեն և ­հա­յոց պե­տութ­յուն են ստեղ­ծել... հա­յաս­տան­ցի­նե­րը, նրանց ի­րա­վունք­ներն ու ո­չինչ ա­վե­լին... Սփյուռ­քում բնակ­վող երկ­քա­ղա­քա­ցի­նե­րը, նրանց ի­րա­վունք­ներն ու նվազ՝ ո­չինչ»:

Համառոտագիրը մշակվել է 2012թ-ի հուլիսի 18-ին կայացած` «Սիրիա․ տարածաշրջանային համատեքստն ու հայերի հարցերը» վերնագրով քննարկման մասնակիցների կողմից արտահայտված կարծիքների հիման վրա:

Կլոր սեղանին մասնակցում էին անկախ վերլուծաբաններ, պետական պաշտոնյաներ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ:

Քննարկումը կազմակերպվել էր «Սևծովյան տարածաշրջանի խաղաղաշինական ցանցի» աջակցությամբ: