**Авласенко Игорь Михайлович**

Белорусский государственный университет

старший преподаватель кафедры международных отношений, кандидат исторических наук

igor\_alpha2007@tut.by

**НОВЫЕ АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ США: РИСКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ**

В начале августа 2017 г. президент США Д. Трамп подписал принятый Конгрессом закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Раздел в отношении России получил название «О противодействии влиянию Российской Федерации в Европе и Евразии». Это не оставляет сомнений в том, что одной из ключевых целей закона является сдерживание влияния России на постсоветском пространстве, в том числе посредством влияния на евразийский интеграционный процесс. Несмотря на отсутствие упоминаний о конкретных мерах влияния, закон оставляет ряд возможностей для оказания косвенного воздействия и сдерживания. Какие же риски для развития евразийской интеграции несёт продление и ужесточение американских санкций?

Во-первых, функционирование в условиях продолжения и ужесточения санкционного режима толкает экономику России на мобилизационный путь развития, в рамках которой должна быть решена задача самостоятельного производства стратегически важных промышленных продуктов. В этой ситуации не работает концепция «разделения труда» между различными членами ЕАЭС и создания совместных производств. То есть на практике вместо интегрирования экономик ЕАЭС наблюдается обратная тенденция их перехода на самообеспечение.

Во-вторых, американский закон косвенно повышает риск сдерживания интеграции на пути выстраивания общей промышленной политики в рамках отдельных секторов в ЕАЭС. В частности, американское руководство оставляет за собой право вводить санкции в отношении компаний из третьих стран, причастных к развитию российского военно-промышленного комплекса и задействованных в поставках российского оружия в Сирию. К примеру, под санкциями могут оказаться белорусские предприятия, сотрудничающие с российским ВПК. В конечном итоге, американские санкции могут сдерживать создание совместных производств (в рамках ЕАЭС) в отдельных секторах промышленности.

Третий риск заключается в том, что ужесточение американских санкций будет сдерживать процесс трансфера высоких технологий как в Россию, так и в другие государства-члены ЕАЭС (по аналогии с деятельностью организацией КОКОМ в годы «холодной войны»). Это создаёт дополнительные сложности для ЕАЭС как площадки, обеспечивающей конкурентоспособность экономик государств-участников на мировых рынках в условиях начинающейся четвёртой промышленной революции.

Ожидания, что введение санкций (с 2014 г.) подстегнёт экономику России к переходу на инновационный путь развития, в полной мере не реализовались. Стагнация характерна и для экономики других стран-членов ЕАЭС. Для того чтобы минимизировать указанные риски, участникам евразийского интеграционного процесса следует разработать стратегию коллективного ответа на санкционное давление и более детальную концепцию совместного инновационного развития.