## СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ У ІРАНІ ТА АФГАНІСТАНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

* **Політична криза Каджарської династії**
* **Проголошення династії Пехлеві**
* **Соціально-економічні реформи Ірані**
* **Проголошення незалежності Афганністану**

**Політична криза Каджарської династії**

У ході Першої світової війни Іран дотримувався нейтралітету, однак йому не вдалося уникнути окупації своєї території іноземними військами. У північні регіони країни увійшли російські та турецькі війська, а на півдні висадилися британці, які використовували іранську територію в якості плацдарму для розгортання бойових дій в Іраці. Російські війська припинили активні бойові дії після лютневої революції 1917 р. в Росії, а навесні 1918 р. більша їх частина була виведена із Ірану. Британці залишили свої війська в країні й продовжували активно втручатися у політичне життя Ірану.

На час закінчення Першої світової війни весь Іран опинився під фактичною окупацією Великобританії. Протягом перших кількох років після завершення війни становище іранського уряду було винятково нестійким. При владі постійно

змінювалися різні урядові кабінети, жоден із яких не міг стабілізувати економіку країни та врегулювати політичні проблеми. 12 серпня 1918 р. у Тегерані створено уряд Восул-ед-Доула. Уряд був настільки пробританським, що розглядалися навіть варіанти перетворення Ірану в протекторат Великобританії. 9 серпня 1919 р. цей уряд без санкції меджлісу підписав з британцями угоду, згідно з якою Лондон встановлював контроль над фінансовою системою країни, британські чиновники отримали статус радників у всіх міністерствах, а британські офіцери мали повністю контролювати армію. Великобританія зобов'язувалася побудувати на території Ірану залізниці, лінії телефонного та телеграфного зв'язку та іншу інфраструктуру, а також надавати щорічні грошові субсидії. Натомість Іран передавав британським компаніям пріоритетні права щодо нафтовидобутку та встановлював низькі митні тарифи на ввіз британських товарів.

Особливі клопоти для Тегеранського уряду створювало постійно тліюче збройне повстання на півночі країни. Перша світова війна активізувала збройні антиурядові рухи, насамперед повстання дженгелійців ("лісовиків"), що тривало у Гіляні з 1912 р. Керівником повстання був виходець із купецької родини, випускник медресе Кучек-хан. Виступаючи під гаслами ісламізму, дженгелійці створили в звільнених районах власну адміністрацію, яку контролював релігійний комітет "Єднання ісламу".

Навесні 1920 р. до дженгелійців приєдналися курди та іранські комуністи. Цією ситуацією спробували скористатися російські більшовики, які здійснили пряму агресію в Ірані. 18 травня 1920 р. у каспійському порту Ензелі висадився радянський морський десант під командуванням мічмана Фьодора Раскольнікова. Водночас вздовж узбережжя Каспію до Ірану прорвався кавалерійський корпус Червоної армії. Офіційно метою операції було захоплення військових кораблів, які білогвардійці евакуювали до Ірану. Після нетривалого бою британський гарнізон відійшов із Ензелі у Решт. 5 червня 1920 р. було проголошено Гілянську радянську республіку. Червона армія допомогла повстанцям розширити територію Гілянської республіки. До липня 1920 р. в руках повсталих опинилися увесь Гілян, частина Мазендерану, Решт та Менджіль.

Підтримувані більшовиками іранські комуністи розпочали на контрольованих ними територіях практичне втілення в життя комуністичних принципів. Відбувалися конфіскації майна, закривалися мечеті, велася пропаганда рівноправ'я жінок. Усі ці заходи викликали надзвичайне незадоволення консервативно налаштованого місцевого населення. Після різкої суперечки із комуністами повсталих покинув Кучек-хан зі своїми людьми. Комуністи організували Національний комітет визволення Ірану, що оголосив себе загальнонаціональним урядом. У Гіляні запроваджено "військовий комунізм", заборонено торгівлю, відбувалися репресії проти незадо-волених комуністичними експериментами. У серпні 1920 р. відбувся похід на Тегеран, у якому взяли участь військові підрозділи Червоної армії. Іранським урядовим військам вдалося зупинити наступ і навіть відбити у повсталих Решт. Восени 1920 р. з Ірану виведено підрозділи Червоної армії. Остаточно повстання в Гіляні уряд зумів придушити лише в листопаді 1921 р.

Другим районом, де відбувалося антиурядове повстання, був Іранський Азербайджан. У квітні 1920 р. у Тебрізі почалося азербайджанське повстання, яке очолив шейх Мохаммед Хіабані. Повстанці зуміли встановити свою владу в Тебрізі, Урмії, Ардебілі, Зенджані та інших містах. Іранський Азербайджан оголошено Азадистаном (Країною свободи). Не маючи достаньо сил для придушення повстання, уряд Восул-ед-Доула в червні 1920 р. змушений був піти у відставку. Новий іранський уряд очолив Мошир-ед-Доул. До вересня 1920 р. уряду з великими труднощами вдалося придушити повстання в Тебрізі. Основну роль в перемозі над азербайджанцями відіграла допомога британців, які надали урядовим силам зброю та інструкторів.

Незважаючи на успішні дії проти повстанців, уряду Мошир-ед-Доула також довелося піти у відставку. Новий уряд був сформований 1 листопада 1920 р. Його керівником став великий землевласник Сепахдар. Незадоволені частими змінами уряду та млявими діями'іранського керівництва, військові організували змову. 21 лютого 1921 р. до Тегерана ввійшли козацькі частини полковника Рези-хана (1878—1944), які арештували понад 200 чиновників, оголосивши водночас, що не виступають проти уряду чи шаха, а лише бажають навести в країні порядок. Шах Ахмед (1898—1930) поставився до перевороту прихильно, й навіть присвоїв Резі-хану титул Сардар Сепаха — головного воєначальника. Унаслідок подій лютого 1921 р. було створено черговий уряд, що його очолив молодий журналіст Сеїд Зія-ед-Дін, і в якому Реза-хан отримав портфель військового міністра. Уряд анулював англо-іранську угоду 1919 р. і оголосив про намір здійснити широкі соціально-економічні реформи.

Намагаючись спертись на якусь зовнішню силу, 26 лютого 1921 р. Іран підписав у Москві угоду з радянським урядом. Умови угоди були надзвичайно вигідні для іранської сторони. Радянська Росія відмовлялася від капітуляцій та старих царських боргів Ірану, а також передавала іранцям інфраструктуру Урмійського озера разом з пароплавами та кілька островів на Каспії. Натомість Іран зобов'язався не утримувати на власній території антикомуністичних груп і дозволяв радянським військам перетинати кордон у випадках переслідування партизан. Після підписання радянсько-іранської угоди Іран звільнив з армії британських офіцерів. З країни вислано групу фінансових радників на чолі з Е. Смітом. У травні 1921 р. з Ірану виведено британські війська, а згодом Великобританія евакуювала майже всіх своїх громадян.

Дипломатичний успіх однак не зміг ліквідувати внутрішньополітичної кризи, що лише посилилася. Через інтриги в шахському оточенні в травні 1921 р. наступним прем'єром шах призначив вихідця із Гіляну Кавама-ес-Салтане, брата Восул-ед-Доула. У новому урядовому кабінеті Реза-хан залишився військовим . міністром. Своїм головним завданням новий уряд оголосив придушення повстання в Гіляні та заколоту армійських і жандармських підрозділів, який почався в Хорасані. Це складне завдання доручено Резі-хану. Зібравши значні сили, восени 1921 р. Реза-хан розпочав наступ на позиції повсталих у північному Ірані. На той момент у таборі гілянських повстанців відбувся ще один розкол. Під час міжусобних боїв загони Кучек-хана знищили гілянських комуністів, а один з керівників повстанців Халу Курбан перейшов на бік уряду. У кінці листопада 1921 р. війська Рези-хана захопили весь Гілян. Захопленому в полон у горах Талишу Кучек-хану відтяли голову. У той же час вдалося придушити повстання Мохаммеда Таги-хана в Хорасані. Реза-хан здобув славу переможця заколотників і значно зміцнив свій авторитет. Талановитий військовий командир, який пройшов усі щаблі солдатської кар'єри від рядового до військового міністра, почав зосереджувати в своїх руках не лише військову, але й цивільну владу.

**Проголошення династії Пехлеві**

Завершення громадянської війни в Ірані поставило на порядок денний проблему нормалізації суспільного життя та підйому економіки. В урядових колах існувало три погляди на можливі зовнішньополітичні орієнтації країни, що мали б забезпечити Ірану модернізацію економіки та інвестиції. Цими орієнтаціями були: прорадянська, пробританська та проамериканська. Кавам-ес-Салтане притримувався орієнтації на СІЛА як найбільш бажаного партнера Ірану. Через суперечності всередині кабінету, Кавам-ес-Салтане змушений був

протримався при владі лише до травня того ж року, після чого на посаду повернувся Кавам-ес-Салтане. Протягом усіх урядових пертурбацій Реза-хан зберігав свій пост воєнного міністра. Оголосивши в окремих місцевостях воєнний стан, Реза-хан отримав безпосередній контроль над ситуацією, оскільки влада в цих районах законним шляхом переходила до призначених ним військових губернаторів. Мотивуючи свої дії потребами мобілізації коштів для реорганізації армії, у 1922 р. Реза-хан встановив контроль над збором податків. Згодом військові почали контролювати склади зерна та систему постачання населення хлібом.

Загострення боротьби за владу між різними родинними кланами та фінансовими групами продовжувало виявлятися у постійних урядових кризах. Лише впродовж 1923 р. змінилися 4 урядових кабінети. Користуючись своєю майже необмеженою владою у країні, Реза-хан таємно сприяв падінню урядових кабінетів. Безлад у вищих ешелонах влади та часта зміна урядів створювали серед населення настрої розчарування й бажання приходу до влади "сильної руки". Тим часом авторитет Рези-хана додатково зріс після того, як упродовж 1923 р. урядовими військами було роззброєно приватні армії ханів, а також придушено виступ курдів під проводом Ісмаїла Смітко.

Після відставки в жовтні 1923 р. уряду Мошир-ед-Доула шах змушений був призначити прем'єром Резу-хана, що мав підтримку найчисленнішої фракції меджлісу "Таджеддад" ("Оновлення"). Сівши в крісло прем'єра, Реза-хан настільки посилив свій вплив, що шах, якого гостро критикували за численні помилки, мусив виїхати за кордон, призначивши регентом свого брата. За прикладом М. Кемаля Реза-хан мав намір позбавити династію Каджарів влади й проголосити республіку. Антишахські настрої в країні особливо посилилися після розголошення таємних зв'язків шаха Ахмеда з лідерами арабських племен Хузистану, які нібито готували створення на півдні Ірану незалежної країни Арабістан.

Проти планів проголошення Ірану республікою виступила впливова родова аристократія та шиїтське духовенство. Реза-хан отримав запевнення в тому, що його кандидатура на нового монарха буде підтримана. У кінці 1924 — на початку 1925 рр. війська Рези-хана придушили виступи арабів у Хузистані, туркмен у Хорасані та курдів біля о. Урмія. Після придушення чергових антиурядових виступів прихильники Рези-хана поставили перед меджлісом питання про скасування влади династії Каджарів, що нібито заплямувала себе співпрацею з повстанцями. 14 лютого 1925 р. Резу-хана призначено верховним головнокомандувачем, а партія "Таджеддад" відкрито виступила за позбавлення шаха влади. Упродовж літа 1925 р. організовано активну пропагандистську кампанію, що завершилася прийняттям меджлісом 31 жовтня 1925 р. рішення про позбавлення влади династії Каджарів і тимчасову передачу керівництва країною Резі-хану. Одним із небагатьох членів парламенту,

що наважився проголосувати проти цього рішення, був молодий правник Мохаммед Мосаддик, що згодом став прем'єром країни. Зібрані в грудні того ж року Установчі збори 12 грудня 1925 р. оголосили Резу-хана спадковим шахом Ірану під іменем Реза Шах Пехлеві (1925—1941).

**Соціально-економічні реформи в Ірані**

У другій половині 20-кх рр. Реза Шах розпочав спрямовані на модернізацію суспільного устрою та економіки реформи. Новий шах з великим ентузіазмом особисто керував ходом перетворень. Інколи він без попередження з'являвся вранці у якому-небудь міністерстві чи управлінні й починав перевіряти, чи всі його працівники вчасно приходять на роботу і як вони ведуть доручені їм справи.

Спираючись на армію, Реза Шах продовжив політику посилення центральної влади. Кочові племена насильно переведено на осілий спосіб життя, удільних ханів репресовано. З метою послаблення влади губернаторів, скасовано великі провінції та запроваджено новий адміністративний поділ. Реза Шах намагався боротися з хабарництвом і зловживаннями владою. Проведено судову реформу й запроваджено нові, складені на основі законодавчих норм європейських країн, кодекси.

Запропонована урядом програма розвитку економіки передбачала виділення значних державних інвестицій у промисловість. У 1928 р. Іран скасував капітуляції, що давали односторонні економічні переваги представникам деяких іноземних країн. Водночас, для приватних інвесторів передбачено різноманітні пільги. За рахунок накладеного на продаж чаю та цукру спеціального податку фінансувалася програма залізничного будівництва. Іран розбудовував мережу шосейних доріг та інфраструктуру морських портів. Завдяки розширенню транспортної мережі країни, до кінця 30-х рр. вдалося на 80% зменшити собівартість перевезень. Це позитивно вплинуло на експортні можливості країни та розвиток внутрішнього ринку. Найбільшим із транспортних проектів, реалізованих в міжвоєнному Ірані, стало будівництво Трансіранської залізниці, що тривало з 1927 по 1938 рр. На трасі загальною довжиною 1394 км, яка з'єднала узбережжя Перської затоки та Каспію, довелося прорубати в скелях 224 тунелі.

На початку 30-х рр. іранський уряд вирішив переглянути раніше надані Великобританії концесії на видобуток іранської нафти. У 1931 р. Тегеран отримував як відрахування від прибутків "Англо-Іранської нафтової компанії" лише половину того, що британські підприємці платили як податки своєму уряду. 17 листопада 1932 р. Іран анулював концесію нафтовидобувної компанії. Великобританія звернулася зі скаргами на дії іранців до Ліги націй та Міжнародного арбітражного суду в Гаазі, а крім цього вислала свої військові кораблі в Перську затоку. Нова угода про нафтові концесії була підписана 22 травня 1933 р. Нафтовидобувники збільшили відрахування від прибутків до 4 шилінгів із тонни нафти, гарантуючи, що Тегеран щорічно отримуватиме не менше 750 тис. фунтів стерлінгів. Крім цього, зменшилася територія, на яку поширювалася концесія, а іранська сторона отримала право інспектувати бухгалтерський облік британської нафтовидобувної компанії. Окремий пункт угоди передбачав поступову заміну британського персоналу нафтових родовищ на іранський.

Важливою для Ірану проблемою було питання розвитку сільського господарства, оскільки більшість 12-мільйонного населення країни мешкала на селі. Реформи в аграрному секторі Реза Шах почав зі змін в системі землекористування та законів про власність на землю. У 1929 р. прийнято закон про право приватної

власності на землю. Наступного року натуральні податки замінено грошовими. Уряд розпродав більшість державних земель в приватні руки. У 1931 р. було створено Сільськогосподарський банк, який видавав землевласникам кредити на пільгових умовах.

Наслідком реформ стало розорення частини землевласників та зосередження в руках нечисленної групи осіб більшості придатних до обробітку земель країни. Реформи на селі вплинули на процеси зростання кількості міського населення. Протягом 1931—1940 рр. Тегеран подвоїв своє населення, що сягнуло 540 тис. осіб.

Великі кошти було виділено на модернізацію армії, яку, увівши загальний військовий обов'язок, уряд реорганізував за європейськими зразками. На початок 30-х рр. в іранській армії служило майже 100 тис. осіб, а іранські офіцери навчалися у військових академіях Франції.

Намагаючись послабити традиційно сильний вплив ісламу на щоденне життя іранців, Реза Шах замінив традиційний мусульманський місячний календар сонячним та заборонив діяльність релігійного ордену суфіїв. У містах заборонено проводити традиційні для шиїтів траурні маніфестації на честь жалоби за шиїтським імамом Хусейном, який загинув під Кербелою в 680 р. Під час таких демонстрацій віруючі несли вулицями залиті червоною фарбою муляжі понівечених тіл, що мали символізувати мученика Хусейна, особливо ревні завдавали собі справжніх ран. Вважаючи, що подібні дійства шкодять іміджу країни, правитель Ірану дозволив проводити їх лише в сільській місцевості — далі від очей західних гостей держави.

У 1925—1928 рр. на зміну шаріату прийшло нове світське законодавство, складене на основі французького права. Мусульманське право збереглося лише в цивільних справах в якості нотаріального посвідчення.

Починаючи з 1927 р. проводилася освітня реформа, що скоротила кількість релігійних шкіл і збільшила кількість шкіл світських. Загальна чисельність шкіл в Ірані збільшилася з 612 в 1922 р. до 4901 в 1936 р. У 1934 р. засновано Тегеранський університет, відбувався обмін студентами з європейськими країнами. Протягом 1922—1940 рр. загальна кількість студентів у Ірані зросла у 8 разів. 8 1938 р. на навчання в Тегеранський університет почали приймати жінок.

З 1928 р. в Ірані почав уводитися європейський одяг. Спеціальним розпорядженням замість традиційного іранського головного убору кулах запроваджено шапку пехлеві, а згодом європейські капелюхи і кашкети. Запроваджено прізвища і скасовано використання феодальних титулів, з 1935 р. заборонено носіння чадри. Європейські нововведення більшість населення зустріла вороже. Уряд змушений був насаджувати нові норми життя жорстокими методами. У 1936 р. в Мешхеді за наказом шаха було відкрито вогонь з кулеметів по кількох тисячах чоловіків, що демонстративно сіли в бест (форма протесту, сидячий страйк) у мечеті імама Рези, протестуючи проти розправ поліції при проведенні наказу про зміну головних уборів.

Усі модернізаційні заходи проводилися в дусі націоналізму й пропаганди відродження величі давньої Іранської держави. Назву Персія офіційно замінено Іраном, перейменовано ряд міст, з перської мови вилучено арабські та турецькі запозичення, змінено літочислення, введено староіранські назви місяців року тощо. Забезпечуючи неперервність державної традиції, династія Рези-хана взяла назву Пехлеві. Посилення інтересу до давньої історії Ірану виявилося у створенні в 1935—1938 рр. Музею стародавнього Ірану в-Тегерані, музею "Парс" в Ширазі, Академії літератури та мови, Тегеранського антропологічного музею та Національної бібліотеки.

У зовнішній політиці в 30-х рр. Іран усе більше орієнтувався на Німеччину. В Ірані працювали німецькі фінансові радники, а певний час німець Лінденблатт навіть був директором Національного банку країни. У 1935 р. Німеччина підписала з Іраном клірингову угоду, завдяки якій на 1939 р. Берлін зайняв перше місце в зовнішній торгівлі Ірану (41,5%). У 1940—1941 рр. Іран отримував із Німеччини 80% потрібного країні промислового устаткування. Німецькі фахівці будували в Ірані аеродроми, Трансіранську залізницю та військові заводи. Ідеологічною підставою співпраці з Іраном була проголошена гітлерівцями теза про спільне арійське походження німців та персів.

Одночасно з німецько-іранським зближенням відбувалося охолодження радянсько-іранських стосунків. У 1938 р. Іран відмовився продовжити торгову угоду з СРСР. У 1939 р. Тегеран надав англо-голландській компанії "Роял Датч Шелл" нафтові та рудні концесії на території, що прилягала до радянського кордону й раніше перебувала в зоні дії радянсько-іранської угоди 1921 р.

Іран став одним із ініціаторів створення регіонального воєнного блоку. 8 липня 1937 р. в Саадабадському палаці біля Тегерану представники Ірану, Іраку, Туреччини та Афганістану підписали воєнний пакт. Договір, що укладався на п'ять років, передбачав координацію зовнішньої політики, взаємну відмову від використання сили у міждержавних стосунках, невтручання у внутрішні справи.

У кінці 30-х рр. Реза Шах почав відходити від реальної політики та справ управління державою. Залишивши державні клопоти прем'єр-міністру та урядовцям, керівник Ірану дедалі більше зосереджувався на нагромадженні особистих маєтностей, будівництві палаців та різноманітних розвагах. Стиль його поведінки набирав чимраз більших авторитарних рис та нетерпимості до найменшої критики.

**Проголошення незалежності Афганістану**

На початок XX ст. Афганістан перебував у політичній залежності від Великобританії. Нав'язана Лондоном в 1879 р. Гандамакська угода передбачала відмову Афганістану від самостійної зовнішньої політики та вільну діяльність в країні британських торгових представництв. Лондон повністю контролював зовнішню політику країни. Афганістан був бідною та відсталою країною, в якій зовсім не існувало залізниць, а єдиним державним підприємством був військовий завод. Торгівля Афганістану перебувала в руках вихідців із Індії та Ірану або місцевих таджиків. У багатьох регіонах центральна влада лише номінально контролювала ситуацію, оскільки реальними господарями були місцеві багачі та племінні ватажки. Винятковий вплив на всі сторони життя Афганістану мало духовенство, яке керувало шаріатськими судами та освітніми закладами. Світської системи освіти в країні не існувало.

У ході Першої світової війни емір Хабібулла-хан (1872—1919), який правив Афганістаном із 1901 р., змушений був зважати на посилення в країні протурецьких та націоналістичних настроїв. Оголосивши нейтралітет, Хабібулла-хан намагався маневрувати між політичним тиском Великобританії та настроями своїх підданців. Поміркованість урядової політики сильно підірвала престиж еміра. Усвідомлюючи небезпеку ситуації, що склалася в Афганістані, емір Хабібулла-хан спробував радикально зміцнити свій авторитет. 2 лютого 1919 р. він надіслав до британського віце-короля Індії лорда Фредеріка Джона Челмсфорда

листа, у якому вимагав відновити міжнародний суверенітет Афганістану й допустити афганську делегацію на Паризьку мирну конференцію. Однак спроба зміни політики виявилася запізнілою. У ніч з 19 на 20 лютого 1919 р. еміра Афганістану було вбито у мисливському таборі поблизу Джелалабада. Вже наступного дня, 21 лютого 1919 р., у різних кінцях країни проголошено двох нових правителів — у Джелалабаді брата вбитого — Насруллу-хана, а в Кабулі — третього сина Хабі-булли-хана — Амануллу-хана (1892—1960). Після нетривалих вагань гарнізон Джелалабаду перейшов на бік Аманулли-хана й, арештувавши Насруллу-хана разом із його прибічниками, вислав їх до Кабула. Звинуваченого в організації вбивства Хабібулли-хана Насруллу-хана 13 квітня 1919 р. засуджено до пожиттєвого ув'язнення, а полковника Алі Різу, який безпосередньо виконав замах — страчено.

На престолі Афганістану закріпився тісно пов'язаний із рухом молодо-афганців емір Аманулла-хан (1919—1929). Намагаючись зміцнити свій авторитет, а водночас консолідувати ворогуючі племінні об'єднання, у день своєї коронації 28 лютого 1919 р. він оголосив Афганістан незалежною країною. Аманулла-хан заявив, що не збирається виконувати укладених раніше із Великобританією угод та домовленостей. У відповідь Лондон почав стягувати до афгано-індійського кордону значні військові сили, які загалом склали 340 тис. солдатів та офіцерів. Шукаючи союзників у антибританській боротьбі, Аманулла-хан вислав дипломатичну місію до Москви, а згодом, розраховуючи на повстання пуштунських племен в Індії, оголосив британцям джихад. 27 березня 1919 р. більшовики де-факто визнали незалежність Афганістану й послали Амануллі-хану вантаж зі зброєю, Натомість афганці перестали підтримувати Бухару, яка зазнала радянської агресії.

Бої на афгано-індійському кордоні почалися 3 травня 1919 р. в районі Хайберської ущелини. Афганська армія налічувала, за різними оцінками, від 40 до 60 тис. бійців. На першому етапі боїв, що тривав до 25 травня, перевага була на боці численніших, краще оснащених та ліпше навчених британців. Ситуація почала змінюватися після того, як 26 травня, очолені афганським міністром оборони Мохаммедом Надір-ханом, підрозділи перейшли в контратаку й прорвалися на індійську територію. Афганці взяли в облогу місто Тхал, а у Вазірістані почалося мусульманське повстання на їх підтримку. Прикордонні пуштунські племена розгорнули в тилу британських військ активну партизанську війну.

Угоду про припинення вогню підписано 3 червня 1919 р. Протягом 25 липня — 8 серпня 1919 р. в Равалпінді тривали переговори про укладення остаточного миру. Підписана 8 серпня 1919 р. англо-афганська угода завершила третю англо-афганську війну, проте не вирішила остаточно питання міжнародного статусу Афганістану. Де-факто британці припиняли свій протекторат над Кабулом, але в тексті угоди не було жодної згадки про визнання Лондоном незалежності Афганістану. Великобританія визнала незалежність Афганістану лише після підписання в Кабулі 22 листопада 1922 р. нової угоди. Вже протягом 1921 р. з кабульським урядом дипломатичні стосунки встановили найближчі сусіди — Туреччина та Іран. На 1928 р. Афганістан встановив дипломатичні стосунки із 14 країнами світу.

**Соціальні реформи а Афганістані та опір традиціоналістів**

Закріпивши незалежність країни, емір Аманулла-хан розпочав здійснення спрямованих на зміцнення центральної влади та модернізацію країни соціально-економічних реформ. Прийнята в 1923 р. конституція оголосила Афганістан спадковою монархією. Колегіальні органи, які створювалися при дворі еміра, у вирішенні державних справ мали лише дорадчий голос. Конституція скасувала рабство та частину інших пережитків минулого й запровадила деякі демократичні свободи.

Уряд провів земельну та податкову реформи, які запровадили приватну власність на землю та замінили натуральні податки грошовими. Для стимулювання розвитку національної промисловості в 1921 р. Аманулла-хан прийняв закон про створення державних та державно-акціонерних підприємств — шіркетів. Ці акціонерні підприємства отримали від уряду монопольні права на торгівлю головними предметами імпорту та експорту. Закон лише в певних межах допускав іноземне інвестування афганської економіки. У кінці 20-х рр. в Афганістані діяло близько 20 шіркетів, які почали витіснення з країни англо-індійського капіталу.

У зовнішньополітичній сфері уряд еміра продовжив розвивати тісні союзницькі стосунки з Радянською Росією. У лютому 1921 р. Москва та Кабул уклали широку угоду про дружбу та співробітництво. Після прикордонного інциденту в серпні 1926 р., коли радянські війська витіснили з афганського прикордонного містечка місцевий гарнізон, було укладено ще одну угоду — Пагманський пакт, який затвердив існуючі кордони та декларував принцип взаємного невтручання у внутрішні справи. Останнє, зрештою, не перешкоджало Москві у наступні роки активно впливати на афганське політичне життя й навіть посилати в сусідню країну свої війська. Тісні економічні стосунки Афганістан також підримував із найближчими сусідами — Іраном та Туреччиною.

У 1928 р., після повернення із тривалої поїздки європейськими країнами, Аманулла-хан розпочав другий етап кампанії, спрямованої на модернізацію країни. На роботу до Афганістану запрошено групу західних технічних фахівців. За взірцем сусіднього Ірану та Туреччини, в Афганістані планувалося запровадити європейські побутові звичаї, послабити владу духовенства, зміцнити армію.

28 серпня 1928 р. Аманулла-хан виступив із програмою нових реформ на відкритті "Лоя джирги" ("Великого зібрання"). Зокрема, емір запропонував провести переатестацію всіх мулл та проповідників, усунути мулл з військових частин, увести мінімальний вік вступу в шлюб 22 роки для хлопців та 18 років для дівчат, запровадити спільне навчання хлопчиків та дівчаток до 11 років, відправити на навчання до Європи групу дівчаток. Особливе обурення викликали пропозиції скасувати багатожонство, заборонити носіння чадри. Для створення нової армії в країні планувалося запровадити загальний військовий обов'язок та увести додатковий податок на закупівлю сучасної зброї — по 5 афгані на рік з усіх підданців, причому чиновники мали б передати на потреби армії місячну платню. Пропозиція встановити загальний військовий обов'язок була для Афганістану незвичайною.

Всі ці заходи викликали опір духовенства, яке мало суттєвий вплив на переважну більшість населення країни. Багато простих афганців вороже поставилися до незрозумілих нововведень, які видимо не покращували умов життя, зате руйнували усталений спосіб їх існування. З метою дискредитувати еміра,

його противники поширили серед депутатів джирги копії зробленої в Європі фотографії, на якій дружина Аманулли-хана знялася без паранджі. Зображення дружини правителя країни із відкритим лицем викликало надзвичайний скандал.

Незадоволення реформами зрештою вилилося у антиурядове повстання, що завершилося 1929 р. зміною влади, Заколот на півночі країни проти Аманулли-хана очолив таджицький авантюрист та дезертир Бачаї Сакао (Син водоноса). Ще влітку 1928 р. в його банді було лише 80 горлорізів, але вже восени він зібрав кількатисячне різношерстне і дике військо й рушив з ним на Кабул. Більша частина урядових військ, що зустрічалися на шляху "армії" Бачаї Сакао, не бажали захищати скомпрометованого еміра, а деякі частини навіть переходили на бік бунтівників. У грудні 1928 р. Аманулла-хан запропонував Бачаї Сакао звання полковника і державну посаду, але той відмовився. Намагаючись повернути прихильність населення, 9 січня 1929 р. емір скасував більшість запроваджених раніше реформ. 14 січня Аманулла-хан передав владу своєму братові і виїхав до Індії. До Кабула увійшли загони Бачаї Сакао.

Бачаї Сакао проголосив себе еміром під іменем Хабібулла Газі. Це викликало надзвичайне обурення членів королівської родини, що ще залишалися в країні, та пуштунських племен, які традиційно вороже ставилися до таджиків. Аманулла-хан з великими труднощами зібрав у Британській Індії 10-тисячний підрозділ пуштунів, які погодилися допомогти йому повернутися до Кабула. Для того, щоб переконати пуштунів в своїй релігійності, Аманулла-хан публічно поклявся на Корані не порушувати більше мусульманських традицій і продемонстрував своїм військам плащ, який нібито належав пророку Мухаммеду. За афганською легендою, плащ зберігався у скрині, до якої не заглядали останні 600 років, бо відкрити цю скриню могла лише людина обрана Аллахом.

Водночас, з дозволу Радянського уряду, ще один підрозділ афганських емігрантів був сформований на радянській території. СРСР не лише озброїв афганців, але й надав їм інструкторів, які згодом взяли участь в боях. Командиром підрозділу став відомий керівник червоного козацтва часів громадянської війни в Україні Віталій Примаков (1897—1937), що кілька років перед тим був військовим аташе в Кабулі.

У квітні 1929 р. обидва афганські підрозділи під командуванням Аманулли-хана та В. Примакова увійшли на територію Афганістану. Сили Аманулли-хана були зупинені біля Газні. Загін В. Примакова зумів захопити головне місто півночі країни Мазарі-ПІаріф, але там був оточений прихильниками Бачаї Сакао й потрапив у пастку. Лише завдяки підтримці радянської авіації В. Примаков зміг прорватися назад на радянську територію. У травні 1929 р. Аманулла-хан відмовився від спроб повернути собі корону.

У цій ситуації боротьбу проти Бачаї Сакао очолив герой війни за незалежність генерал М. Надір-хан, який два останні роки мешкав у Франції. Колишній міністр оборони повернувся до країни й сформував у Хості із пуштунських племен вазірів та момандів невелике військо. Британці надали М. Надір-хану зброю та 175 тис. фунтів стерлінгів субсидії. У жовтні 1929 р. сили М. Надір-хана відбили Кабул у таджиків. Захопленого в полон Бачаї Садао 2 листопада 1929 р. страчено.

Звільнивши країну від самозванця, М. Надір-хан (1888—1933) не повернув владу повноправному монархові. У жовтні 1929 р. М. Надір-хан коронувався як шах Афганістану під іменем Надір Шах (1929—1933). Оголосивши про намір продовжувати започатковані Амануллою-ханом реформи, він обережніше впрова-

джував нововведення. У роки правління Надір Шаха активно велося будівництво доріг, іригаційних споруд, уряд сприяв розвитку транзитної торгівлі. У січні 1931 р. в Афганістані створено перший в країні національний банк "Шіркеті асхамі". Почали працювати підприємства з переробки вовни та бавовни. Новий шах жорстоко придушив всі спроби прихильників Аманулли-хана поставити під сумнів легітимність своєї коронації.

Прийнята в жовтні 1931 р. нова конституція Афганістану була лібераль-нішою, ніж попередній основний закон 1923 р. У країні створювався двопалатний парламент, верхню палату якого призначав сам шах. Нижня палата обиралася. Конституція декларувала свободу підприємницької діяльності та інші демократичні свободи, проте водночас відновлювала привілейоване становище племінної знаті та духовенства.

У листопаді 1933 р. Надір Шаха було вбито одним із прихильників Аманулли-хана. Наступним правителем Афганістану став син Надір Шаха Мохаммед Захір Шах (1914 р.н.). Зважаючи на молодий вік, правитель волів триматися в тіні, передавши більшість владних повноважень братам свого батька — Мохаммеду Хашіму та Махмуду Шаху, які почергово виконували обов'язки прем'єр-міністрів.

У роки правління М. Захір Шаха продовжувалися обережні соціально-економічні реформи. Певні зміни відбулися й в суспільно-побутовій сфері. У 1937 р. в офіційному діловодстві країни перську мову замінено на пушту. У 1940 р. в Афганістані почали діяти перша радіостанція і єдиний на цілу країну кінотеатр. Економіка країни залишалася слабкою. Головним експортним товаром країни, що приносив валютні надходження, був каракуль. Велику частину свого бюджету Афганістан витрачав на армію, яка в 1941 р. сягнула 90 тис. осіб.

Під час Другої світової війни Кабул намагався балансувати між СРСР та Великобританією, які мали із Афганістаном спільні кордони й могли здійснити каральну військову акцію, та Німеччиною, котра була значним торговим партнером країни. На території Афганістану активно діяли розвідки всіх трьох країн. Після початку бойових дій у Європі Афганістан оголосив нейтралітет. У жовтні 1941 р., на вимогу СРСР та Великобританії, афганський уряд вислав із країни всіх німців та італійців, які не належали до персоналу посольств.

Світова війна негативно вплинула на економіку Афганістану, котрий зазнав великих збитків через припинення транзитної торгівлі його територією та падіння світових цін на предмети афганського експорту. Сильного удару афганському сільському господарству завдала засуха 1943—1944 рр. На час завершення світової війни Афганістан залишався відсталою та бідною країною з патріархально-феодальним суспільним устроєм. Більшість започаткованих у 20—30-х рр. реформ принесли дуже скромні результати.