**تأثیر امنیت انرژی ایران در قبال پاکستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران**

**محمدرضا قائدی[[1]](#footnote-1)،حمید گمشادزهی[[2]](#footnote-2)،یاسر کهرازه[[3]](#footnote-3)**

**چکیده:**

امنیت انرژی یکی از جنبه‌های کلیدی در امنیت ملی هر کشور است و در مورد ایران و پاکستان نیز این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع انرژی، به ویژه نفت و گاز، می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای انرژی پاکستان ایفا کند. از سوی دیگر، پاکستان به عنوان یک کشور در حال توسعه، به شدت به تأمین انرژی نیاز دارد تا رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های خود را تسهیل کند. علاقه به امنیت انرژی مبتنی بر این تصور است که عرضه بی‌وقفه انرژی برای عملکرد یک اقتصاد حیاتی است. با این حال ارائه تعریفی دقیق از امنیت انرژی دشوار است، زیرا معانی متفاوتی برای افراد مختلف در شرایط مختلف دارد.

این مقاله براساس مفهوم نظری رهیافت مجموعه امنیتی منطقه ای که به وسیله باری بوزان ارائه شده به بررسی مفهوم امنیت انرژی می پردازد. این مقاله تلاش می کند تا با رویکردی توصیفی تحلیلی با معرفی نظریه «مجموعه امنیتی انرژی» و مفاهیم این نظریه به ویژه مفهوم مهم «امنیتی کردن» آن را بر روی مسئله امنیت انرژی کاربردی نماید.

**کلیدواژه:**امنیت انرژی،امنیت ملی،ایران،پاکستان

**مقدمه:**

با تغییر گفتمان ژئواستراتژیک به گفتمان ژئواکونومیک در سال‌های اخیر و افزایش اهمیت اقتصاد در روابط جهانی، ژئوپلیتیک انرژی و امنیت آن در سطح بالاتری در مناسبات بین‌المللی قرار گرفته است. در این دوران، موضوع انرژی، به‌ویژه نفت، در ایجاد تنش‌های منطقه‌ای و جهانی نقش بیشتری ایفا کرده است. به همین دلیل، مفاهیمی مانند امنیت انرژی، ذخایر استراتژیک، منابع نفتی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی، خطوط انتقال نفت و گاز و امنیت این خطوط اهمیت ویژه‌ای یافته‌اند. در این زمینه، ایران از دو جنبه تولید و انتقال انرژی در کانون توجه و تعاملات بین‌المللی قرار دارد. ایران از یک سو در مرکز بیضی استراتژیک انرژی از نظر نفت و گاز واقع شده و از سوی دیگر در مسیر انتقال این انرژی به بازارهای بزرگ مصرف در جنوب و شرق آسیا و اروپا قرار دارد. این ویژگی‌ها به‌طور بالقوه موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خاصی به ایران بخشیده است که باید تلاش شود با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، جایگاه کشور در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی ارتقا یابد.

در دوران جنگ سرد سیاست انرژی در حوزه صرفاً امنینی قرار داشت. مبادلات و تجارت انرژی نقش محوری در اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی پیدا کرد به نحوی که انرژی به عنوان موتور توسعه برای کشورهای صنعتی قلمداد میشد. در چنین شرایطی، اختلال یا انقطاع عرضه انرژی و شوکهای قیمت برکارایی کارکرد اقتصادی وارد کنندگان اصلی انرژی تاثیر فراوان نهاد و در پایان بحرانها و مشکلات اقتصاد جهانی بر تولید کنندگان انرژی نیز بسیار موثر بود واعظی (۱۳۸۶ (۱۴ (۱۳) در این مقطع مفهوم امنیت انرژی به معنای اطمینان از عرضه مکفی انرژی برای فرصت سازی اقتصادی ملی که بتواند اهداف تعیین شده را محقق سازد مدنظر قرار گرفت در این تعریف دغدغه وارد کنندگان کنترل قیمت نفت و دسترسی به عرضه انرژی است و نگرانی صادر کنندگان داشتن بازار مداوم با قیمت مناسب نفت است.

در تعاریف امروزی چهار عنصر اصلی در وجود فیزیکی، دسترسی، مقرون‌به‌صرفه بودن یا متغیرهای اقتصادی و مقبولیت منابع انرژی قابل شناسایی است که این عناصر در طیف امنیت انرژی پیشنهادشده از سوی مرکز تحقیقات انرژی آسیا و اقیانوسیه ارائه و شاخص‌های امنیت انرژی بر مبنای آن از سوی آژانس بین‌المللی انرژی تعریف شده است. این شاخص‌ها شامل دو دسته شاخص‌های ساده و تجمیعی معرفی شده که بر اساس آنها هر کشور می‌تواند سناریوهای مختلف را در اهداف بلندمدت دنبال و امنیت انرژی خود را اندازه‌گیری کند.

شاخص‌های ساده شامل برآورد منابع، نسبت ذخایر به تولید، تنوع، وابستگی وارداتی، ثبات سیاسی، قیمت انرژی، نظریه پورتفولیو واریانس میانگین، سهم سوخت‌های کربن صفر، نقدینگی بازار و شاخص‌های سمت تقاضا، شاخص‌های تجمیعی به‌صورت ترکیبی از شاخص‌های ساده و تحت عنوان شاخص شانون، شاخص امنیت انرژی آژانس بین‌المللی انرژی، شاخص عرضه و تقاضا، تمایل به پرداخت و شاخص آسیب‌پذیری نفت تعریف شده است.

شاخص دیگری که از سوی شورای جهانی انرژی با عنوان سه‌گانه انرژی به‌صورت ترکیبی از سه شاخص امنیت انرژی، برابری دسترسی به انرژی و پایداری زیست‌محیطی ارائه شده است که عملکرد ۱۲۷ کشور عضو این شورا را با توجه به متغیرهای یادشده به‌صورت سالانه ارزیابی و منتشر می‌کند.

بر اساس این گزارش، امنیت انرژی به‌صورت مدیریت مؤثر در عرضه انرژی برای مصارف داخلی و صادرات، کیفیت زیرساخت‌های انرژی و قابلیت اطمینان آنها و توانایی تأمین تقاضای کنونی و آتی انرژی، برابری دسترسی به انرژی به‌صورت در دسترس بودن و مقرون‌به‌صرفه بودن تأمین انرژی از سوی مردم جامعه و پایداری زیست‌محیطی به‌صورت دستیابی به بهره‌وری انرژی طرف عرضه و تقاضا و توسعه تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر و سایر منابع کم‌کربن با آلایندگی کم تعریف می‌شود. متغیر دیگری با عنوان عملکرد کشور با مفهوم مقدار توسعه و اجرای مؤثر سیاست‌های مرتبط با انرژی و شرایط زیربنایی اقتصاد کلان و حاکمیتی، قدرت و ثبات اقتصاد ملی و دولت، جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران و ظرفیت کشور برای نوآوری تعریف شده که به ارزیابی واقعی‌ هر کشور کمک می‌کند. با توجه به موارد یادشده وضعیت کشور ایران در سه‌گانه انرژی بررسی و به رتبه اکتسابی آن توجه می‌شود.

**چارچوب نظری نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای**

از سالهای پایانی قرن بیستم و پس از پایان جنگ سرد شکل جدیدی از مطالعات امنیتی که نگاهی متکثرتر به مقوله امنیت دارد مورد توجه قرار گرفته است. یکی از برجسته ترین مکاتبی که با ارائه تعریف چند بعدی و متکثر از امنیت جایگاه مهمی در مطالعات امنیتی به دست آورده مکتب کپنهاگ است. مکتب کپنهاگ با توجه به اینکه بر مطالعات امنیتی استوار است جز اولین رهیافتهایی است که به دنبال پایه گذاری جایگاهی مستقل برای مطالعات امنیتی است. به عبارت دیگر این مکتب مطالعات امنیتی را که ویژگی دوران پس از جنگ سرد است از حوزه مطالعات راهبردی دوران جنگ سرد تفکیک کرده و آن را ذیل روابط بین الملل و مطالعات راهبردی را ذیل مطالعات امنیتی» قرار داده است. مکتب کپنهاگ به تحلیلهای منطقه ای توجه بیشتری نشان میدهد. از نظر باری بوزان پس از جنگ سرد سطح منطقه ای برای دولتها مکان هندسی منازعه و همکاری و برای پژوهشگرانی که در پی تبیین امور امنیتی معاصر هستند به یک سطح تحلیل تبدیل شده است. از نظر بوزان و ویور این رهیافت را میتوان یک قانون پس از جنگ سرد دانست که ریشه در دو فرض دارد اول این که کاهش رقابت ابر قدرتها کیفیت نفوذ منافع قدرت های جهانی در سایر نقاط را کاهش میدهد و دوم این که پویشهای داخلی قدرتهای بزرگ نظام بین الملل را از درگیری نظامی و رقابت استراتژیک در نقاط دردسرساز جهان باز می دارد و به دولت ها و جوامع محلی اجازه میدهد روابط نظامی و سیاسی خود را با مداخله ی کمتر قدرتهای بزرگ در مقایسه با گذشته تنظیم کنند (بوزان و همکاران، ۱۳۸۶ (۲۳) .

**امنیت انرژی بر اساس نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای**

به عبارت دیگر مجموعه های امنیتی منطقه ای را میتوان به دسته ای از تنگناهای امنیتی در نظر گرفت که در یک منطقه جغرافیایی خاص قرار دارد جایی که درک تهدیدات مهم به وسیله دولت ها یا سایر بازیگران که دارای ارتباطاتی با هم هستند. صورت می گیرد. این ادراکات باعث شکل گیری یک وابستگی متقابل قوی امنیتی میشود که در آن امنیت یک دولت جدا از امنیت دیگری قابل تعریف نیست از نظر بوزان دو مولفه با درجات مختلف مجموعه های امنیتی را شکل میدهند اول نحوه توزیع قدرت در بین دولت ها در یک منطقه جغرافیایی خاص است که نقش مهمی در شکل گیری این مجموعه ها دارد و دوم الگوهای دوستی و دشمنی تاریخی بین این دولتهاست که میتواند شکل گیری این مجموعه ها را دچار تغییرات کند مراد از دوستی این است که در روابط آنها، طیفی از دوستی از دوستی واقعی تا انتظار حمایت یا حفاظت وجود داشته باشد. منظور از دشمنی نیز روابطی است که در آن سوءظن و هراس حاکم باشد.

بر اساس نظر بوزان ویور و دوویلد ابعاد امنیت در نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای شامل ابعاد نظامی اقتصادی سیاسی اجتماعی و زیست محیطی میشود مجموعه های امنیتی می تواند به مجموعه های همگن و ناهمگن تقسیم شود. در مجموعه های همگن همچنان این فرض کلاسیک مبنا قرار میگیرد که مجموعه های امنیتی در بخشهای مشخص متمرکز هستند بنابراین از انواع خاصی از تعامل میان انواع مشابهی از واحدها تشکیل شده اند. این در حالی است که در مجموعه های ناهمگن فرض بر این است که منطق منطقه ای می تواند انواع متفاوتی از بازیگران را که از سوی دو یا چند بخش با هم تعامل دارند، یکپارچه سازد. (بوزان، ۱۳۸۶، ۳۷۳۸)

**امنیت انرژی در ایران**

مطابق ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۷ سهم نفت‌خام و میعانات گازی در تولید انرژی اولیه کشور ۵.۴۸ درصد، گاز طبیعی ۱.۵۰ درصد، مجموع انرژی آبی، بادی، خورشیدی ۴ درصد، انرژی هسته‌ای ۳ درصد، زغال‌سنگ ۳ درصد و سایر منابع تجدیدپذیر قابل‌اشتعال نیز ۳ درصد بوده است. این وابستگی شدید ایران به سوخت‌های فسیلی اگرچه توانسته دسترسی مطمئن به مقادیر کافی انرژی‌ مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اعتماد را فراهم کند، تنوع کم منابع اولیه و مشکلات زیست‌محیطی از مصرف سوخت‌های فسیلی موجب شده با گسترش مناسب توزیع انرژی در کشور، شاخص امنیت انرژی ایران از دید متخصصان این حوزه مناسب نباشد.

نبود تنوع در سبد تولید انرژی و شدت مصرف انرژی از جمله مهم‌ترین چالش‌های کنونی بخش انرژی ایران محسوب می‌شود که تداوم روندهای موجود امنیت انرژی کشور را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد. این موضوع در صنعت نیروگاهی برق به‌شدت احساس می‌شود. نسبت ظرفیت تولید برق فسیلی به ظرفیت تولید برق در هر استان نشان می‌دهد ۲۱ استان کشور وابستگی بیش از ۹۵ درصدی به سوخت‌های فسیلی برای تولید برق دارند. در خصوص برابری دسترسی به انرژی، با توجه به پوشش برق‌رسانی بالای ۹۹ درصدی، پوشش گازرسانی بالای ۹۵ درصدی و دسترسی مطلوب به فرآورده‌های نفتی، ایران جزو ۵۰ درصد اول کشورهای عضو شورای جهانی انرژی در این شاخص است. در خصوص شاخص پایداری زیست‌محیطی، ایران با توجه به تولید روزانه بیش از ۹۰۰ هزار تن دی‌اکسید کربن جزو ۲۵ درصد اول کشورهای منتشرکننده ‌دی‌اکسید کربن است.

با توجه به موارد بالا، ایران در گزارش سال ۲۰۲۲ شورای جهانی انرژی رتبه ۵۲ را در سه‌گانه انرژی کسب کرده که دلیل عمده‌ آن دسترسی به سوخت‌های فسیلی در شرایط فعلی و ایجاد برابری دسترسی به انرژی با توجه به این دسترسی است و همان‌گونه که در شکل ۲ نشان داده شده، نمره ایران در این سه‌گانه BBDd است که از حضور ایران در ۲۵ درصد دوم کشورهای عضو شورا در شاخص امنیت انرژی و برابری و حضور در ۲۵ درصد چهارم کشورهای عضو شورا در شاخص پایداری زیست‌محیطی و عملکرد کشور حکایت دارد.

**تاریخچه روابط:**

روابط ایران و پاکستان به سال‌های اولیه استقلال پاکستان در سال 1947 برمی‌گردد. این دو کشور به دلیل همسایگی و اشتراکات فرهنگی و مذهبی (هر دو کشور دارای جمعیت مسلمان هستند) همواره روابطی نسبتا نزدیک داشته‌اند. با این حال، این روابط در طول تاریخ تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته است.

**تأثیرات امنیت انرژی بر امنیت ملی ایران:**

1-تأمین نیازهای انرژی پاکستان: همکاری در زمینه انرژی می‌تواند به کاهش تنش‌ها بین دو کشور کمک کند و منجر به ایجاد روابط اقتصادی و سیاسی پایدارتر شود.

2- کاهش وابستگی به کشورهای دیگر: با تأمین انرژی پاکستان، ایران می‌تواند وابستگی خود به کشورهای دیگر برای فروش نفت و گاز را کاهش دهد و بازارهای جدیدی برای محصولات انرژی خود ایجاد کند.

3-ایجاد زیرساخت‌های مشترک: پروژه‌های مشترک مانند خط لوله گاز ایران-پاکستان (IP) می‌توانند به تقویت زیرساخت‌های انرژی در هر دو کشور کمک کنند و همچنین امنیت انرژی را افزایش دهند.

4- تأثیرات ژئوپلیتیکی: همکاری در زمینه انرژی می‌تواند به تقویت موقعیت ایران در منطقه و کاهش نفوذ رقبای منطقه‌ای کمک کند.

5-توسعه اقتصادی: افزایش صادرات انرژی به پاکستان می‌تواند به توسعه اقتصادی ایران کمک کند و منابع مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی فراهم آورد.

**چالش‌ها:**

1- تنش‌های مرزی: وجود تنش‌ها و ناآرامی‌ها در مناطق مرزی می‌تواند بر همکاری‌های انرژی تأثیر منفی بگذارد.

2- رقابت‌های منطقه‌ای: رقابت‌های ژئوپلیتیکی و حضور بازیگران خارجی می‌تواند بر روابط دوجانبه تأثیر بگذارد.

3- مسائل زیست‌محیطی: پروژه‌های بزرگ انرژی ممکن است با چالش‌های زیست‌محیطی مواجه شوند که نیاز به مدیریت دقیق دارند.

در نهایت، امنیت انرژی با پاکستان می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم برای تقویت امنیت ملی ایران عمل کند، اما نیازمند مدیریت هوشمندانه و همکاری نزدیک بین دو کشور است.

امنیت انرژی یکی از مسائل کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می‌آید و ایران و پاکستان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هر دو کشور با چالش‌های مختلفی در زمینه تأمین و مدیریت منابع انرژی خود مواجه هستند.

**امنیت انرژی ایران:**

1- منابع غنی نفت و گاز: ایران دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان است. این منابع می‌توانند به عنوان پایه‌ای برای تأمین انرژی داخلی و صادرات عمل کنند.

2- تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت نفت و گاز ایران تأثیر گذاشته و به محدودیت‌های اقتصادی منجر شده است. این موضوع بر امنیت انرژی کشور تأثیر منفی دارد.

3-تنوع منابع انرژی: ایران در حال تلاش برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی است، که می‌تواند به افزایش امنیت انرژی کمک کند.

**امنیت انرژی پاکستان:**

1-وابستگی به واردات: پاکستان به شدت به واردات نفت و گاز وابسته است که این موضوع امنیت انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

2- پروژه‌های انرژی: پروژه‌هایی مانند کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های انرژی و کاهش وابستگی به منابع خارجی کمک کند.

3- چالش‌های داخلی: مشکلاتی مانند ناپایداری سیاسی، فساد و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، امنیت انرژی پاکستان را تهدید می‌کند.

**همکاری‌های دوجانبه:**

ایران و پاکستان می‌توانند در زمینه همکاری‌های انرژی، مانند انتقال گاز از ایران به پاکستان (پروژه خط لوله صلح) و توسعه منابع تجدیدپذیر، همکاری کنند. این نوع همکاری‌ها می‌تواند به افزایش امنیت انرژی هر دو کشور کمک کند.

**منافع اقتصادی**

تجارت و سرمایه‌گذاری: پاکستان و ایران به دنبال تقویت روابط تجاری و اقتصادی خود هستند. پروژه‌هایی مانند خط لوله گاز صلح (Peace Pipeline) که قرار بود گاز طبیعی ایران را به پاکستان منتقل کند، نمونه‌ای از تلاش‌ها برای تقویت همکاری‌های اقتصادی است.

• کریدورهای حمل و نقل: با توجه به موقعیت جغرافیایی هر دو کشور، توسعه کریدورهای حمل و نقل می‌تواند به افزایش تجارت و ارتباطات کمک کند.

**امنیت ملی ایران و پاکستان: تحلیل و مقایسه**

امنیت ملی به عنوان یکی از ارکان اساسی هر کشور، به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که برای حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، و منافع ملی انجام می‌شود. ایران و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا، با چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود در زمینه امنیت ملی مواجه‌اند.

1- تعریف امنیت ملی

امنیت ملی شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی است. این مفهوم نه تنها به جلوگیری از تهدیدات خارجی مربوط می‌شود، بلکه به تأمین رفاه و امنیت داخلی نیز مرتبط است.

2-چالش‌های امنیت ملی ایران

• تهدیدات خارجی: ایران با تهدیدات نظامی و اقتصادی از سوی برخی کشورها، به ویژه ایالات متحده و برخی کشورهای عربی منطقه مواجه است. تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بر صنعت نفت و گاز ایران تأثیرگذار بوده است.

• تنش‌های منطقه‌ای: ایران درگیر تنش‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه، به ویژه عربستان سعودی و اسرائیل است. این تنش‌ها می‌تواند بر امنیت ملی کشور تأثیر بگذارد.• گروه‌های تروریستی: وجود گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده در منطقه، تهدیدی جدی برای امنیت داخلی ایران محسوب می‌شود.

3- چالش‌های امنیت ملی پاکستان

• ناآرامی‌های داخلی: پاکستان با مشکلاتی نظیر تروریسم، ناآرامی‌های قومی و مذهبی و فساد سیاسی مواجه است که این مسائل بر امنیت ملی کشور تأثیر منفی دارد.

• تنش با هند: مسأله کشمیر و رقابت‌های نظامی با هند یکی از چالش‌های اصلی امنیت ملی پاکستان است. این تنش‌ها می‌توانند به جنگ‌های نظامی منجر شوند.

• وابستگی به کمک‌های خارجی: پاکستان به شدت به کمک‌های مالی و نظامی کشورهای دیگر وابسته است که این موضوع می‌تواند بر استقلال سیاست‌های امنیت ملی آن تأثیرگذار باشد.

4 -فرصت‌ها برای همکاری

ایران و پاکستان می‌توانند با همکاری در زمینه‌های زیر، امنیت ملی خود را تقویت کنند:

• همکاری‌های اقتصادی: توسعه روابط تجاری و اقتصادی می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش ثبات در منطقه کمک کند.

•مقابله با تروریسم: همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی می‌تواند به افزایش امنیت داخلی هر دو کشور کمک کند.

• توسعه زیرساخت‌ها: پروژه‌هایی مانند کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) و خط لوله صلح ایران-پاکستان می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل کمک کند.

**نتیجه‌گیری:**

امنیت انرژی در ایران و پاکستان نیازمند توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود است. همکاری‌های دوجانبه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت انرژی در هر دو کشور کمک کند.

با کسب رتبه ۵۲ ایران در سه‌گانه انرژی شورای جهانی انرژی در سال ۲۰۲۲، کشور با چالش‌های بسیاری در خصوص هر سه شاخص روبه‌رو است که جایگاه آن را در سه‌گانه انرژی بسیار ناپایدار می‌کند. تمرکز کشور بر سوخت‌های فسیلی، اتلاف و مصرف بالای انرژی در اثر استفاده از تجهیزات فرسوده، چالش در تأمین تقاضای کنونی و آتی انرژی با توجه به نبود تکنولوژی‌های روز ذخیره‌سازی، ازدیاد برداشت ونبودتنوع سبد سوخت، استفاده نکردن از تکنولوژی‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن و توسعه نامناسب تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر و سایر منابع کم‌کربن به‌دلیل واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی از جمله این چالش‌هاست که بر هر سه شاخص تأثیر عکس گذاشته و در صورت اجرا نشدن مؤثر سیاست‌های مرتبط با انرژی و تمهیدات ویژه، در آینده نه‌چندان دور ایران در زمره کشورهای ناامن انرژی خواهد بود. در این زمینه راهکارهای زیر می‌تواند در ارتقای امنیت انرژی کشور موثر باشد:

- افزایش تنوع در سبد انرژی و کاهش آلودگی محیط‌زیست از طریق افزایش سهم منابع انرژی کم‌کربن و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور؛

- بهبود بهره‌وری انرژی از طریق واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی در کشور؛

- لزوم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و نوسازی و بازسازی تجهیزات انرژی‌بر؛

- حداقل‌سازی آثار مخرب زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌ صنایع مانند جمع‌آوری گازهای همراه، جذب و ذخیره‌سازی کربن.

امنیت ملی ایران و پاکستان تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی قرار دارد. هر دو کشور باید با شناسایی چالش‌ها و استفاده از فرصت‌های موجود، به تقویت امنیت ملی خود بپردازند. همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی می‌تواند به افزایش ثبات و رفاه در منطقه کمک کند.

سیاست پاکستان در قبال ایران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تاریخچه روابط دو کشور، وضعیت جغرافیایی، منافع اقتصادی و امنیتی و تنش‌های منطقه‌ای است. در زیر به مهم‌ترین جنبه‌های سیاست پاکستان در قبال ایران اشاره می‌شود:

سیاست پاکستان در قبال ایران ترکیبی از همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک است. با وجود چالش‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، هر دو کشور به دنبال تقویت روابط خود هستند تا منافع ملی خود را تأمین کنند. همکاری در زمینه‌های مختلف می‌تواند به افزایش ثبات و امنیت در منطقه کمک کند.

توجه دولتمردان جمهوری اسلامی به این نکات باعث میشود تا با توجه به جایگاه کم نظیر ایران در بازار جهانی انرژی بازیگری ایران در مجموعه های امنیتی انرژی که ایران در آن میتواند نقش ایفا نماید پررنگ تر گردد. این مسئله درست زمانی اهمیت بیشتری می یابد که بازیگری ایران در منابعی نظیر نفت و گاز که قابلیت امنیتی کردن بیشتری دارند پررنگ تر است و در صورت ورود صحیح و تاثیرگذار به بازارهای انرژی مهم نظیر بازار انرژی اتحادیه اروپا میتوان انتظار داشت که به شدت میزان توجه به جایگاه ایران افزایش یابد. وقوع بحرانهای متعدد انرژی بین اتحادیه اروپا با روسیه به عنوان تامین کننده مهم انرژی اتحادیه بروز ناامنی های مزمن در تامین کنندگان اصلی انرژی این اتحادیه نظیر لیبی و نیجریه و کاهش ذخایر منابع در کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه منابع دریای شمال همگی در نقش کاتالیزوری برای ارتقای جایگاه ایران در بازار مصرف بزرگی مانند اتحادیه اروپا شده است که باید مورد توجه سیاستگذاران حوزه انرژی قرار گیرد.

**منابع:**

**١.** اتوتايل و ديگران يها؛ انديشه(1380) ژئوپليتيك در قرن بيستم؛ ترجمه محمدرضا حافظنيا و هاشم نصيري، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين .يالملل

٢. اطاعت، (1388گ)حميدرضا جواد و نصرتي، ؛ ايران و خطوط انتقال انرژي حوزة خزر، فصلنامة مطالعات اوراسياي مركزي، تهران، سال دوم، شمارة 3.

٣. ؛ اقتصاد(1386)حسين پوراحمدي، سياسي ديپلماسي در نظام كارآمد جهاني؛ مباني، ابزارها و راهكارها، دانش ،. بهار وتابستان 5سياسي، شماره

4-. افظح (1385)نيا، محمدرضا ؛ اصول و مفاهيم ژئوپليتيك؛ مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي .

5- بوزان باری (۱۳۸۹) مردم دولتها و هراس ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

6-بوزان باری و الی ویور و پاپ دوویلد (۱۳۸۶) چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

7-بوزان باری و الی ویور (۱۳۸۹) قدرتها و مناطق ترجمه رحمان قهرمانپور، تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی

8-محسنی، سجاد و علیرضا صالحی (۱۳۹۰) اهداف آمریکا از امنیتی کردن فعالیت هسته ای ایران بانگاهی به مکتب کینهای فصلنامه سیاست خارجی سال بیست و پنجم شماره ۳ پاییز

9--. (1381)پور، عليرحيم ؛ تحولات ژئواستراتژيك در سدة بيست و يكم و جايگاه منطقهاي ايران؛ اطلاعات سياسي–1381. آذر و دي ماه .اقتصادي

10-. قليولي زاده، علي و ذكي ؛ بررسي و تح)1387(ياشار ، ليل جايگاه ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي ايران براي كشورهاي CIS، فصلنامه ژئوپليتيك، سال چهارم، شماره سوم .

11- كمب، جفري و هاركاوي، رابرت )1383( ؛ جغرافياي استراتژيك خاورميانه، ترجمة سيد مهدي حسيني متين، تهران، پژوهشكدة مطالعات راهبردي.

12-. مجتهدزاده، پيروز ايده ؛)1379( اي ژئوپليتيك و واقعيتهاي ايراني، تهران .نشر ني

13-. مجتهدزاده، پيروز )1380( ؛ از خليج فارس تا درياي خزر از ايده يها ژئوپليتيك تا واقعيتهاي ايران، اطلاعات اقتصادي، شماه - سياسي 109.

منابع انگلیسی:

(ed), Handbook of Oil Politics (Routledge, 2012), pp. 45-59

-14Bassem Fattouh and Anupama Sen, “The Past, Present, and Future Role of OPEC” in Thijs Van de Graaf et al. (eds), The Palgrave Handbook of the International Political Economy of Energy (Palgrave, 2016)

-15Adam N. Stulberg, “Natural Gas and the Russia-Ukraine Crisis: Strategic Restraint and the Emerging Europe–Eurasia Gas Network,” Energy Research & Social Science 24 (2017): 71-85.

-16Larsson, Robert. 2006. Russia's Energy Policy: Security Dimensions Russia's Reliability as an Energy Supplier, http:٫٫www.foi.se٫sv٫Sok٫?query=Russia%E2%80%99s+Energy Policy: Se curity—Dimensions+Russia%E2%80%99s+Reliability+as+an+Energy+Supp lier.

-17 Milov, Vladimir. 2005. "Global Energy Agenda" Russia in Global Affairs, Vol.3 No.4. October-December.

-18 Myasnikov, Viktor. 2006. "New objectives for submarines; ensuring uninterrupted energy exports from Russia". Nezavisimaya Gazeta

1. -دانشیار علوم سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- ایران(نویسنده مسئول) [↑](#footnote-ref-1)
2. - دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی کیش - ایران [↑](#footnote-ref-2)
3. - استادیار علوم سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان - ایران [↑](#footnote-ref-3)