Надточей Юрий Иванович,

Московский государственный институт

международных отношений МГИМО МИД

Доцент, к.ист.наук

Эл. почта ynadtochey@yandex.ru

**Россия и Польша: пределы конфликтной асимметрии в отношениях и перспективы сотрудничества**

Международная безопасность традиционно является наиболее сложной сферой для сотрудничества между Россией и Польшей. Такое положение дел было характерно для двух стран в течение векового противоборства за лидерство в Центральной и Восточной Европе.

Однако даже в условиях, казалось бы, крайне неблагоприятной для Москвы и Варшавы международной обстановки, их отношения не только не лишены перспектив, но и имеют шансы выхода на более высокий, чем прежде, уровень взаимодействия. Способствовать этому может как общая политико-экономическая и гуманитарная ситуация в «Большой Европе» (конкретно внутри ЕС и НАТО), так и ситуация непосредственно внутри России и Польши – странах, роль которых в европейской системе безопасности в последние годы неуклонно возрастает.

В отличие от периода 1990-начала 2000-х годов – времени расширения западного влияния на Восток континента, – современной тенденцией становится процесс постепенного смещения центра силовой гравитации с Запада на Восток континента – в первую очередь к России и Польше. Их ответственность за безопасность «нестабильного пограничья» между ЕС (НАТО), с одной стороны, и ЕАЭС (ОДКБ) с другой, приобретает в изменившихся условиях особое значение для всей Центральной и Восточной Европы. При этом подобная безопасность вряд ли может регулироваться, как задумывалось еще во времена расширения ЕС на страны ЦВЕ, преимущественно наднациональными структурами. Меняющая геометрия архитектуры европейской безопасности, в которой эффективность наднациональных институтов и международных организаций (при всей их важности и незаменимости) порой оставляет желать лучшего, на первый план выдвигаются национальные государства.

Для российско-польских отношений, в частности, это означает поиск общих потребностей и интересов в области безопасности, которые способны сблизить обе стороны даже в условиях недоверия и соперничества. Тем более, что идеологические препятствия, стоявшие на пути подобного сближения, начинают, как это ни парадоксально, сглаживаться по мере ослабевания «европоцентризма» во внешней политике как России, так и Польши. Ранее подчеркнутая, а порой и весьма некритичная поддержка много из того, что связано с ЕС и евроинтеграцией, очевидно, осталась в прошлом для обеих стран. К тому же и сама политика «европеизации» и «обусловленности», столь долго практиковавшиеся ЕС во взаимоотношениях со странами не входящими в Союз, продемонстрировала свою ограниченность.

Безотносительно вопросов истории, внутренней политики и других разъединяющих Россию и Польшу сложных вопросов, обе страны вполне способны принимать друг друга «такими как есть», если это необходимо для сохранении мира и безопасности.