Ismaeel Abdur-Rasheed

tdporoesnSu070fi47694869g4lf3ag1l303f46414hhthf72t6l1t42l837 ·

RT: “Het nieuwe oorlogsplan van Teheran: een anti-NAVO opbouwen”

—

Tijdens de SCO-top heeft Iran de basis gelegd voor een Euraziatisch veiligheidsblok – en het Westen raakte in paniek

Wat als het volgende mondiale veiligheidspact niet in Brussel of Washington wordt gesmeed, maar in Peking, met Iran aan tafel?

Dit is niet langer een theoretische vraag. Tijdens de bijeenkomst van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) medio juli in China maakte Iran duidelijk dat Teheran de SCO nu niet alleen als een regionaal forum beschouwt, maar ook als een potentieel tegenwicht voor de NAVO. Daarmee gaf het een signaal af van een ingrijpende strategische koerswijziging – weg van een verouderd, door het Westen gedomineerd systeem en naar een opkomende Euraziatische orde.

De top onderstreepte de toenemende veerkracht van de multilaterale Euraziatische samenwerking in het licht van de groeiende mondiale onrust. Rusland werd vertegenwoordigd door minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, die ook een ontmoeting had met de Chinese leider Xi Jinping – een ontmoeting die de kracht van de as Moskou-Peking onderstreepte. In de marge hield Lavrov bilaterale ontmoetingen met de ministers van Buitenlandse Zaken van China, Pakistan, India en met name Iran. Zijn gesprekken met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi waren gericht op diplomatieke oplossingen voor de nucleaire kwestie en benadrukten de verdieping van de strategische coördinatie.

De Iraanse kant maakte doelgericht gebruik van het platform. Araghchi sprak zijn waardering uit voor de solidariteit van de SCO in het licht van de Israëlische agressie en benadrukte dat Iran de organisatie niet als symbolisch beschouwt, maar als een praktisch mechanisme voor regionale eenheid en mondiale positionering.

Een platform dat werkt – ondanks de sceptici

De volledige deelname van India was ook in tegenspraak met de voorspellingen in westerse kringen dat geopolitieke spanningen de SCO zouden lamleggen. In plaats daarvan bevestigde New Delhi zijn betrokkenheid bij het platform. De implicatie is duidelijk: in tegenstelling tot de NAVO, waar eenheid afhankelijk is van naleving van een centrale autoriteit, heeft de SCO bewezen flexibel genoeg te zijn om rekening te houden met uiteenlopende belangen en tegelijkertijd consensus te bereiken.

Voor Rusland blijft de SCO een hoeksteen van zijn Euraziatische strategie. Moskou fungeert als een evenwichtige kracht die China verbindt met Zuid- en Centraal-Azië, en nu ook met een assertief Iran. De aanpak van Rusland is pragmatisch, multivectorieel en gericht op het creëren van een nieuw geopolitiek evenwicht.

De strategische doorbraak van Iran

Het hoogtepunt van de top was de toespraak van Abbas Araghchi, een assertieve en juridisch onderbouwde kritiek op het optreden van Israël en de VS. Hij haalde artikel 2, lid 4, van het VN-Handvest aan, veroordeelde de aanvallen op de door het IAEA gecontroleerde nucleaire installaties van Iran en beriep zich op resolutie 487 van de VN-Veiligheidsraad. Zijn boodschap: de westerse agressie heeft geen wettelijke basis en geen enkele vorm van narratieve controle kan daar verandering in brengen.

Maar naast veroordeling presenteerde Araghchi ook een concreet stappenplan om de SCO te versterken als instrument voor collectieve veiligheid en soevereiniteit:

• Een collectief veiligheidsorgaan om te reageren op externe agressie, sabotage en terrorisme

• Een permanent coördinatiemechanisme voor het documenteren en tegengaan van subversieve handelingen

• Een centrum voor sanctieweerstand, om de economieën van de lidstaten te beschermen tegen unilaterale maatregelen van het Westen

• Een Shanghai-veiligheidsforum voor defensie- en inlichtingencoördinatie

• Verbeterde culturele en media-samenwerking om cognitieve en informatieoorlogvoering tegen te gaan

Dit zijn geen retorische gebaren, maar blauwdrukken voor institutionele transformatie. Iran geeft invulling aan een nieuwe veiligheidsdoctrine die is gebaseerd op multipolariteit, wederzijdse verdediging en weerstand tegen hybride dreigingen.

SCO versus NAVO: twee modellen, twee toekomsten

Terwijl de NAVO is opgebouwd rond een rigide hiërarchie die wordt gedomineerd door Washington, belichaamt de SCO een post-hegemoniale visie: soevereiniteit, gelijkheid en pluraliteit van beschavingen. De lidstaten vertegenwoordigen meer dan 40% van de wereldbevolking, beschikken over enorme industriële capaciteiten en delen een collectieve wens om het unipolaire model te doorbreken.

De inzet van Teheran is duidelijk: de SCO biedt niet alleen een geopolitieke schuilplaats, maar ook een platform voor het bevorderen van een nieuwe mondiale logica – een logica die geworteld is in strategische autonomie, niet in afhankelijkheid.

De verfijning en duidelijkheid van Araghchi's initiatieven suggereren dat Teheran zich voorbereidt op een langdurige strijd. Achter gesloten deuren zijn tijdens de top waarschijnlijk formele en informele discussies gevoerd over het verdiepen van het institutionalisme van de SCO, en misschien zelfs over het heroverwegen van het mandaat van de organisatie.

Araghchi maakte die visie expliciet: “De SCO versterkt geleidelijk haar positie op het wereldtoneel... Ze moet een actievere, onafhankelijkere en meer gestructureerde rol op zich nemen.” Dat is diplomatieke code voor institutionele herschikking.

Het Westen reageert – voorspelbaar

De reactie van het Westen liet niet lang op zich wachten. Binnen enkele dagen na de voorstellen van Iran legde de EU nieuwe sancties op aan acht personen en één Iraanse organisatie, onder verwijzing naar vage beweringen over “ernstige schendingen van de mensenrechten”. Israël kreeg daarentegen geen nieuwe sancties opgelegd.

Het is een geopolitiek signaal. De pogingen van Teheran om van de SCO een actiegerichte blok te maken, worden in Brussel en Washington gezien als een directe bedreiging voor de huidige orde. Hoe coherenter en proactiever de SCO wordt, hoe harder de druk zal toenemen.

Maar die druk bewijst het gelijk van Iran. De op regels gebaseerde orde is niet langer op regels gebaseerd, maar op macht. Voor landen als Iran is multilaterale verzet en integratie op hun eigen voorwaarden de enige weg naar soevereiniteit.

Wat staat er op het spel

Iran improviseert niet. Het positioneert zich als mede-architect van een postwesterse veiligheidsorde. Zijn visie voor de SCO gaat verder dan overleven – het gaat om het vormgeven van een internationaal systeem waarin geen enkel blok kan domineren door middel van sancties, informatieoorlogvoering of dwangdiplomatie.

Deze strategie heeft gevolgen die veel verder reiken dan Teheran. Als de SCO de voorstellen van Iran omarmt en begint te institutionaliseren, zouden we wel eens getuige kunnen zijn van de eerste echte alternatieve vorming van de NAVO in de 21e eeuw.

Het Westen mag dit afdoen als fantasie, maar in Eurazië wordt de toekomst al vormgegeven. En deze keer gebeurt dat niet in het Engels.

—

https://www.rt.com/news/622028-tehran-sco-summit-beijing/

#SCO #ShanghaiCooperationOrg #Iran #China #Rusland