Носенко Татьяна Всеволодовна,

Институт востоковедения РАН,

ведущий научный сотрудник, к.и.н.

**ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ В НОВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ИНТЕРЬЕРЕ**

На фоне трансформационных процессов, разворачивающихся в Ближневосточном регионе в последние годы, палестино-израильский конфликт уходит на задний план. Сфокусированность арабских режимов на стабилизации внутреннего положения, отвлечение больших ресурсов на борьбу с проникновением иранского влияния снижает их возможности и заинтересованность в политической и материальной поддержке палестинского дела. Гражданская война в Сирии лишила палестинское сопротивление одного из его главных политических спонсоров.

Смена региональных приоритетов в политике арабских государств привела к значительному понижению интенсивности их активности в поисках достижения палестинского единства. Общеарабская инициативность в продвижении планов урегулирования палестино-израильского конфликта также сократилась. В то же время, в арабском мире не проявляется стремления выступить с осуждением тех форм терроризма против Израиля, которые исходят как из сектора Газы, управляемого ХАМАС, так и с Западного берега под управлением Палестинской администрации. На международной арене (в ООН, ЮНЕСКО) арабские государства поддерживали палестинские инициативы, имеющие антиизраильский характер. За кампаниями, направленными против израильской оккупации палестинских территорий, разворачивающимися в европейских странах и США, стоят, как правило, арабские финансовые источники. Арабские страны сохраняют заинтересованность в поддержании палестино-израильского конфликта как мобилизационного ресурса.

Палестинская проблема остается общим деноминатором для объединения различных политических и общественных сил в арабских странах. Для светских, националистических сил палестинская тема является частью повестки дня в борьбе за гражданские права и свободы. Радикальные интерпретаторы ислама видят свой религиозный долг в восстановлении целостности Палестина, священной земли мусульман.

На «арабской улице» не снизился градус враждебности в отношении Израиля. Даже либеральные, секуляризованные группы населения в арабских странах подвержены влиянию различных конспирологических теорий, запугивающих обывателей чудовищными заговорами евреев.

Для Израиля потребность в сдерживании Ирана объективно создала почву для его военно-политического сотрудничества с так называемым суннитским фронтом – Турцией, Египтом, Саудовской Аравией, другими государствами Персидского залива, Иорданией, Марокко. Гражданская война в Сирии исключает военную угрозу Израилю со стороны сирийского режима. В Израиле, избавленном от угрозы военного вмешательства арабских государств, в обществе, в законодательной и в исполнительной власти укрепляются силы, предпочитающие говорить не об урегулировании палестино-израильского конфликта, а об его контролировании, ориентирующиеся на силовое сдерживание угроз с палестинской стороны. Активизируется поселенческая политика, проводимая израильским правительством на Западном берегу. Это налагает ограничения на продвижение мирного процесса. Любые инициативы внешних посредников, в том числе и России, должны будут принимать во внимание новый региональный контектст.