Російсько-перська війна 1826-1828рр. мала велике значення у долі усього Закавказзя. На полі бою цієї війни російська армія не перший раз довела свою боєздатність, навіть перед ворогами, які мають кратну перевагу у живій силі та діють під керівництвом однієї з найсильніших імперій планети.

**Актуальність теми досліджень.** У зв’язку з останніми подіями на Карабасі, була обрана тема російсько-перської війни 1826-1828рр. Практично за два сторіччя розстановка сил в регіоні не змінилася.

**Мета дослідження**: Дослідити механізми розпалювання війн, міжетнічних конфліктів та важких політичних проблем.

**Об’єкт дослідження**: Війна між Російською імперією та Персією 1826-1828рр.

**Предмет дослідження**: Механізми розпалювання та припинення війн та конфліктів на прикладі війни 1826-28рр.

**Завдання дослідження**:

1. Довести братство абсолютно всіх кавказьких народів, які зараз перебувають у стані конфлікту.
2. Дослідити хід подій цієї війни.
3. Дослідити причини сучасних геополітичних конфліктів.

# .

Головним підсумком війни 1812 року стало практично повне знищення Великої армії Наполеона. У 1818 - 1822 рр. регулярно скликалися конгреси Священного союзу (в Аахені, Троппау, Лайбахе і Вероні), завданням яких було мирне вирішення міжнародних конфліктів. На цих конгресах приймалися і рішення про втручання у внутрішні справи європейських держав.

Така діяльність Священного союзу (його надто прямолінійний легітимізм і принцип втручання у внутрішні справи інших країн) відвернули проти нього деякі шари європейського суспільства, і союз отримав славу реакційної сили, яка противиться всякому руху вперед. Уже до кінця правління Олександра I Священний союз практично розпався.

Росія мала великий вплив в Європі, що не могло не турбувати Британську Імперію. В останній період свого царювання Олександр I дуже велику увагу приділяв турботі про устрій і умиротворення Європи, сам керував усіма дипломатичними справами і відвідував європейські конгреси.

Після смерті Олександра I відбулося повстання декабристів. 14 (26) грудня 1825 в Петербурзі відбулося повстання, організоване групою дворян-однодумців з метою перетворення Росії в конституційну державу.

До вечора того ж дня уряд повністю придушив повстання. Багатьох учасників повстання і членів таємних товариств, що мали відношення до його підготовки, відправили на заслання і на каторгу в Сибір. Це повстання було лише початком підготовки нападу Англії, звісно перськими руками, на Росію.

З 1780 по 1911 роки Персія воювала 5 разів. Після ряду поразок Персія готувала декларацію про капітуляцію. Але смерть Катерини II і прихід до влади Павла I зупинили наступ російської армії на Закавказзі. Росіяни відступили з зайнятих територій.

У цей період вже відбувалася ***російсько-перська війна 1804-1813 рр***.

У 1807 році відбулася зустріч Олександра I з Наполеоном в Тільзіті (нині місто Совєтськ Калінінградської області), в результаті чого був підписаний мирний договір, Російська імперія приєдналася до континентальної блокади Великобританії. Англія стала всіляко підштовхувати Перську і Османську імперії до війни з Росією.

Перш за все британці добилися зміни вектора в зовнішній політиці Персії.15 березня 1809 року був укладений англо-перський договір.

За цим договором Великобританія зобов'язалася виплатити за три роки 100 тис. Фунтів стерлінгів (пізніше сума була збільшена до 150 тис.), Навчити нову перську армію за англійськими стандартами і за допомогою англійських інструкторів, довівши її чисельність до 16 тис. (Пізніше кількість навчених солдатів було збільшено до 50 тис.), поставити 30 тис. сучасних рушниць і нові гармати. Тепер шахський уряд повністю координував всю зовнішню політику з британським послом. ***Можна сказати, що британці орендували на три роки зовнішню політику Персії і її армію***.

24 жовтня 1813 року було підписано Гюлістанський світ (Карабах), що був для Персії одним з найбільш принизливих договорів коли або укладених нею до цього. По ньому Персія визнала входження до складу Російської імперії Східної Грузії і Північної частини Персії, Східної Вірменії, Імеретії, Гурії, Менгрелії і Абхазії. Росія також отримала виняткове право тримати військовий флот на Каспійському морі. Каджари не розглядали Гюлістанський договір як остаточний. Аббас Мірза розглядав його просто як перепочинок і готувався до нової війни. Згідно з угодою, Персія визнавала перехід до Російської імперії Дагестану, Картлі, Кахеті, Мегрелії, Імеретії, Гурії, Абхазії і частини сучасного Азербайджану, де знаходилися ханства: Бакинське, Карабахське, Гянджинське, Ширванське, Шекинських, Дербентьске, Кубинське. До Російської імперії відійшла також частина Талишські ханства[2].

Росія з 1780-1826 рр. воювала 12 разів з Францією, Туреччиною, Персією, Швецією та Польщею.

Англії завдяки вдалій політиці вдалося налаштувати проти Російської імперії своїх сателітів: Туреччину та Персію.

**Причинами** для розв'язання війни стали:

1. Реванш за російсько-перську війну 1804-1813 рр.;
2. Повернення втрачених територій по Гюлистанському трактату;
3. Бажання послабити вплив Російської імперії на світовій арені;
4. Прагнення Англії припинити торгівлю російських купців на Сході.

# РОЗДІЛ 2. ВІЙСЬКОВІ ДІЇ

Основним завданням перське командування ставило захопити Закавказзя, опанувати Тифліс і відкинути російські війська за Терек.

15 вересня 1826 року сталась Шамхорська битва. Російський загін під командуванням В. Г. Мадатова розгромив 18-тисячний авангард перської армії, що прямував до Тифліса.

Так починався легендарний контрнаступ російської армії на чолі з Іваном Федоровичем Паскевичем.13 жовтня Паскевич взяв Єреван і вступив в іранський Азербайджан; 26 жовтня загін Г. Е. Ерістова взяв Тавриз. Російська армія увійшла на територію сучасного Ірану.

Туркманчайський мирний договір був підписаний 22 лютого 1828 року. На цей раз Британія не була посередником на стороні Персії. За цим договором Персія визнавала приєднання азейбарджанських ханств до Росії, а російський цар визнавав Аббас-Мірзу, як спадкоємця перського престолу і не мав претензій на Тебризьке ханство. Персія підтверджувала всі умови Гюлистанского мирного договору 1813 року, визнавала перехід до Росії частини Каспійського узбережжя до р. Астара, Східної Вірменії (На території Східної Вірменії було створено особливу адміністративне утворення - Вірменська область, з переселенням туди вірмен з Ірану). Кордоном між державами став Аракс.

Крім того, перський шах зобов'язувався виплатити Росії контрибуцію (10 курурів туманів - 20 мільйонів рублів). Що стосується іранського Азербайджану, то Росія зобов'язалася вивести з нього війська з виплати контрибуції. Також перський шах зобов'язався надати амністію всім жителям іранського Азербайджану, які співробітничали з російськими військами. Село Туркманчай знаходилося у цьому ханстві і було останнім населеним пунктом, взятим російською армією у цій війні.

Це була одна з сотень подій багатовічного протистояння Британії та Росії. Дві сильні держави згодом зіткнулись обличчям до обличчя у 1853 році. Тоді Росія зв’язала руки англійцям на три роки і майже перебивши всю ворожу армію. А Велика гра, яка фактично досі не завершилась, продовжилась. В Британії звикли говорити про перемогу над Росією, але слід враховувати, що жодна з сторін не здалася і трималася до кінця.

# ВИСНОВКИ

1. Ініціатором та головним підбурювачем практично всіх війн з Російською Імперією у першій чверті ХІХ сторіччя була Великобританія, яка активно фінансувала, озброювала та натравлю вала під різними приводами сусідів Росії воювати проти неї.
2. Вірменія, Азейбарджан та Нагірний Карабах мають багато спільних подій в історії, коли вони просили у Росії допомогу. Наприклад, російсько-перська війна 1826-1828рр. І якщо ворогуючі сьогодні сторони згадають події 200-річної давності, то, можливо, буде мирне урегулювання;
3. Причинами поразок Росії в перших боях була розрізненість та зрадники, в тому числі горці на чолі з Шамілем, які активно фінансувалися англійцями як напряму, так і через персів.
4. Облога Шуші була перемогою Росії завдяки відвазі російських бійців та жителів фортеці.
5. Контрнаступ Паскевича вдався завдяки військовим хитрощам, такі як котли, удар в спину. Цей генерал майстерно розміщував та концентрував гармати. Бійці російської армії не боялися пуль і часто йшли вперед у повний зріст.
6. Персія капітулювала через нездатність дати опір російській армії.
7. Причиною сучасного Карабаського конфлікту між Вірменією та Азейбарджаном є той факт, що після уходу Росії з регіону залишилися невирішені територіальні проблеми. Нагірний Карабах, тим не менш, є стратегічним, з точку геоенергетики регіоном, завдяки чому Росія, Турція, Іран, Вірменія та Азербайджан вже розпочали реалізацію низки стратегічних проектів.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Иран в XIX - начале XX века (рус.) Новая история<https://youtu.be/hF1OI9RXhgo>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80>
3. <https://youtu.be/rW1nWRh9XvE>
4. <https://histerl.ru/lectures/19_vek/russko-iranskaia_voina-1826-1828.htm#_-_1826-1828>
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1804%E2%80%941813)>
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1821%E2%80%941823)>
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1796)>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=rhLvNy2qbXI&t=1385s>
9. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%82\_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4#:~:text=%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8E)%2C%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20850%20000](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4#:~:text=%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8E)%2C%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20850%2)
10. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8E>
11. <http://rushist.com/index.php/russia/2268-russko-turetskaya-vojna-1787-1791-kratko>
12. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82#:~:text=%D0%9F.,%E2%80%9E%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%91%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%20%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%E2%80%9C>.
13. <https://www.youtube.com/watch?v=PBfhcct_2Lw>
14. <https://histrf.ru/biblioteka/b/russko-iranskiie-voiny>
15. <https://nvo.ng.ru/history/2019-07-26/12_1054_history.html>