Karl Alfred Baumeister

USA JA NATO (ISAF-I) MISSIONI MÕJU AFGANISTANILE AASTAIL 2001-2014

Bakalaureusetöö

Juhendaja: Holger Mölder, PhD

Tallinn 2015
Olen koostanud töö iseseisvalt.

Töö koostamisel kasutatud kõikidele teiste autorite töödele, olulistele seisukohtadele ja andmetele on viidatud.

Karl Alfred Baumeister ………………………………………

(allkiri, kuupäev)

Üliõpilase kood: 105749

Üliõpilase e-posti aadress: karl.baumeister@gmail.com

Juhendaja Holger Mölder (PhD) arvamus:

Töö vastab uurimistööle esitatud nõutele

……………………………………

(allkiri, kuupäev)
SISUKORD

SISUKORD .........................................................................................................................................3
ABSTRAKT .......................................................................................................................................5
SISSEJUHATUS .....................................................................................................................................6
LÜHENDITE LOETELU.........................................................................................................................8
1. RAHVUSVAHELISTE SUHETE TEOORIAD JA AFGANISTANI INTERVENTSIOON ........................................9
   1.1. Liberalism / neoliberalism ........................................................................................................10
   1.2. Realism / neorealism ................................................................................................................12
2. INTERVENTSIOONIEELNE POLIITILINE OLUKORD AFGANISTANIS ...............................................15
3. SÜNDMUSED AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, MIS PÄÄDISID INTERVENTSIOONIGA AFGANISTANI ...17
   3.1. Terrorirünnakud 2001. aasta 11. septembril .............................................................................17
   3.2. Operatsioon „Kestev vabadus” – Afganistani interventsiooni algus ............................................18
4. INTERVENTSIOONI KÄIK NING ILMNENUD PROBLEEMID................................................................21
   4.1. Talibani võimu kukutamine ........................................................................................................21
   4.2. Vastulöögid Talibanilt ................................................................................................................22
   4.3. ISAF loomine ning selle roll .....................................................................................................24
   4.4. Rahu- ja riigiloome Afganistanis ..............................................................................................24
   4.5. Liitlasvägede missiooni lõpetamine ..........................................................................................27
       4.5.1. Liitlasvägede ülesannete üleandmine Afganistani riiklikele vägedele .............................29
KOKKUVÕTE ......................................................................................................................................32
SUMMARY ..........................................................................................................................................34
VIIDATUD ALLIKAD ..........................................................................................................................35
LISAD ....................................................................................................................................................40
Lisa 1. Mitmeetapiline üleminek Afgaanide vastutusele ....................................................................40
Lisa 2. Lühiülevaade Afganistanist .................................................................40
Lisa 3. Lühiülevaade Haqqani Võrgustikust .....................................................41
Lisa 4. Lühiülevaade Al-Qaeda ..........................................................42
Lisa 5. Lühiülevaade Talibanist ..........................................................43
Lisa 6. Lühiülevaade Hezb-e-Islami Gulbuddinist ........................................44
ABSTRAKT


Võtmesõnad: Ameerika Ühendriigid, NATO, Afganistan, Taliban, Al-Qaeda, terrorism, rahvusvahelised suheted.
SISSEJUHATUS


Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on leida vastus küsimusele: Millised on aastatel 2001-2014 toimunud välisinterventsiooni poliitilised mõjutused Afganistanile?

Uurimisküsimusele vastuse andmisel on oluline leida vastused ka mitmele alaküsimusele: Millised eesmärgid interventsiooniga seati ning kas need said ka täidetud? Kuidas on USA rahva tahe, presidendivalimised ning riiklik administratsioon mõjutanud interventsiooni käiku?

Käesolevas bakalaureusetöö on uuritavateks objektideks Afganistan, NATO ning Ameerika Ühendriigid. Uurimisküsimustele vastuste toomiseks on kasutatud erilaadseid teemalikuid erialaseid materjale kirjandusest ja perioodikast, millele raamatukogud, erinevad andmebaasid ning otsingumootorid internetist on ligipääsu võimaldanud. Bakalaureusetöö kirjutamisel on võetud aluseks kvalitatiivne uurimisviis ning rakendatud peamiselt deduktiivset ning empiirilist analüüsi. Lähtuvalt sisust on töö jaotatud järgnevateks peatükkideks:

Esimeses peatükis on toodud ülevaade liberalistlikust ning realistikust rahvusvaheliste suhete teooriast. Antud teooriate väljatoomise abil on hõlpsam analüüsida, milliste töekspidamistega võivad erinevad rahvusvahelises süsteemis tehtavad otsused seotud olla.
Teises peatükis käsitletakse interventsioonieelset poliitilist olukorda etniliselt killustunud Afganistanis. Tuuakse näiteid erinevatest lähiajaloolist võtnud sündmustest, millel on riigi poliitilise maastiku kujundamisel olnud määral mõju. Uuritakse, kuidas tegutsevad erinevad Afganistaniga seotud terrorisitlikud rühmitused ning milliseid ohte nad võivad kujutada lääneriikidele ning sealsele regioonile.

Kolmandas peatükis uuritakse, millistest sündmustest tagajärjel on Afganistani interventsioon alguse saanud. Analüüsitakse USA ning lääneriikide poolt vastuõetud otsuseid ning nende tagamaid. Uuritakse, kuidas reageerisid sündmustele rahvusvahelise organisatsiooni NATO liikmed ning kuidas interventsioon käivitati. Vaadeldakse, kuidas antud erinevad rahvusvaheliste suhete teooriad käesoleva teemaga seostuvad.


Käesolev bakalaureusetöö teema osutus valituks selle tõttu, et teema on maailmapildis aktuaalne ning kogemuste ammutamiseks ning liitlasvägedega koostöö arendamiseks oluline ka Eesti kaitseväele. Militaarküsimuste valdkond riikidevaheliste suhetes on töö autorile huvipakkuv. Töö autor on läbinud ajateenistuse Eesti kaitseväes ning seejärel astunud vabatahtliku Eesti riigikaitseorganisatsiooni Kaitseliit, kus ta on olnud tegevliige üle kahe aasta.
LÜHENDITE LOETELU

9/11 – Ameerika Ühendriikides 2001. aasta 11. septembril toimunud terrorirünnakud

ANSF – Afganistani rahvuslikud julgeolekujõud (engl Afghan National Security Forces)

CIA – Ameerika Ühendriikide keskluureagentuur (engl Central Intelligence Agency)

HIA – Hezb-e-Islami Afghanistan (poliitiline partei)

HIG – Hezb-e-Islami Gulbuddin (terroristlik rühmitus)

ISAF – Rahvusvahelised julgeolekuabijõud (engl International Security Assistance Force)

NATO – Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (engl North Atlantic Treaty Organisation)

SIPRI – Stockholmi rahvusvaheline rahu-uuringute instituut (engl Stockholm International Peace Research Institute)

USA – Ameerika Ühendriigid (engl United States of America)

WTO – Maailma Kaubandusorganisatsioon (engl World Trade Organization)

ÜRO – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
1. RAHVUSVAHELISTE SUHETE TEOORIAD JA AFGANISTANI INTERVENTSIOON

Selleks, et mõista rahvusvahelises süsteemis toimuvat, on teadlaste poolt välja töötatud mitmeid mõistekogumeid. Teadlastel on erinevad teooriad selle kohta, kuidas rahvusvahelised suhted toimivad ning teatud mudelite läbi tõlgendataksegi erinevaid sündmusi ning rahvusvahelises süsteemis toimuvat. (Nicholson 2004, 126-127)


Rahvusvaheliste suhete teooriad proovivad anda selgitust sellele, kuidas ning millest ajendatuna võtavad suveräänsed rahvusriigid, olles samaaegselt rahvusvahelises anarhilises süsteemis, enda ning teiste suhtes vastu teatud otseuseid. (Weber 2001, 127) Ideoloogiad ei ole ainult tegelikkuse peegelduseks, vaid ka poliitilise võõtluse vahendiks. (Jakobson ja 2011, 127)
1.1. Liberalism / neoliberalism


Liberaalne teoria rahvusvahelistes suhetes sisaldab mitmeid ettepanekuid, millest enamik on tuletatud kodumaistest analoogiatest riigi ning indiviidivahelistel suhetel. Kõige märkimisväärsemad punktid on järgnevad:


- Eeldusel, et nii inimesed kui ka riigid tee vald oma huvidest lähtudes ratsionaalseid kalkulatsioone ning käituvad sellele vastavalt, siis midagi sarnast Adam Smithi „nähtamatule käele” võiks tagada selle, et nii rahvuslikud kui ka rahvusvahelised huvid oleksid ühed ja samad. Vabaturunduse olemasolu ning inimlik täiustamisvõime soodustaksid vastastikust sõltuvust ning nõitaksid efektiivselt, et omavahel sõdimine ei tasu ära. (Ibid)


1.2. Realism / neorealism


USA pinnal toimunud terrorirünnakutele järgnenud interventsooni, kiired ja eesmärgikindlad sõjalised ning poliitilised otsused Afganistani suhetes on arvatavasti tänaseks päevaks andnud rahvusvahelises pildis tugeva signaali sellest, et USA-l on suurriigile kohane võimekus kriitiliste olukordadele teravalt organiseeritud vastumanöövreid teha. Tähelepanuväärmne on ka USA järjekindlus keerulises konfliktis – Afganistani interventsoon on Ameerika Ühendriikide jaoks ol nud seni kõige kauem kestnud sõda ajaloolis. (Cohen 2015). Arvata võib, et kui USA oleks end nädalani 9/11 sündmuste järgnevalt võimalikult võimetuna, oleks ta kaotanud rahvusvahelises pildis suurriigile omast usaldust ja tõsiseltvõetavust.

abil enda huvisid teistele riikidele peale saaks suruda, on teistel riikidel kohustus luua endale kaitsevägi, et midagi sellist ei saaks nende suverääünsust ohustada. (Nicholson 2004, 128)


2. INTERVENTSIOONIEELNE POLIITILINE OLUKORD AFGANISTANIS


Turkmenistan, Tadžikistan ja Usbekistan, aga eelkõige Pakistan ja Iraan. Kõigis nimetatud riikides eksisteerib arvestatav moslemite kommuun, kes võiksid usuliselt radikaliseerudes kujuneda ohtlikeks ning erinevad näited meediast kinnitavad selle olukorra tõsidust näiteks ISIS-e poolsete tegude ning avalike ähvarduste näol. Jätkuvalt keeruline olukord sealdes regioonis tõenäoliselt raskendab ning vähendab oluliselt võimalike investorite huvi anda panus regionaalsesse majandusse ning tööstusesse ning koostöösse. See tähendab omakorda püsiva probleeme tööhõives, teenustes, pärssides riigi ning rahva heaolus ning arengus.

(Stoyanov 2013)


3. SÜNDMUSED AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, MIS PÄÄDISID INTERVENTSIOONIGA AFGANISTANI

3.1. Terrorirünnakud 2001. aasta 11. septembril


terroriakti tõttu elu kaotanud isikuid kokku ligi 4000 inimest. (9 years ... 2010) „9/11” sündmused raputasid tuulevalt USA elanikke ning ilmselt eriti neid, kes oma lähedased kaotasid. Kuna USA elanikkonna suurust arvestades ei olnud tegemist kõll suure elanike kaotusega, oli laiem efekt pigem psühholoogiline – terroriohu tõttu pidid paljud ameeriklased hindama üle oma turvalisuse. Inimesed mõistsid, et terrorirünnakud võivad olla indiviidile lähemal kui kunagi varem.

3.2. Operatsioon „Kestev vabadus” – Afganistani interventsooni algus


Ameerika Ühendriigid võtsid pärast nurjunud läbirääkimisi vastu otsuse saata armee Afganistani, kuna sealsete võimudega ei õnnestunud soovitud koostööd saavutada – 9/11 põhjustamisega seotud terroriste vastutusele võtta. USA põhjendas kiiret reageerimist väitega, et Talibani võim Afganistanis oli valinud diplomaatilistes läbirääkimistes läbirääkimistes venitamise taktika, olles sellega võitnud väädetavatele süüdlastele pagemise organiseerimiseks lisaaega. (Khan 2013)


4. INTERVENTSIOONI KÄIK NING ILMNENUD PROBLEEMID

4.1. Talibani võimu kukutamine


4.2. Vastulöögid Talibanilt


Tõenäoliselt üks keerulisemaid ning tähelepanu vajavaid probleeme Afganistanis on Talibani liikumise legaliseerimise võimalikkus ning nende integreerimine tulevasse Afganistani ühiskonda. 2010. aasta 28. jaanuaril toimus Londonis Afganistani teemasid hõlmav konverents „International Conference on Afganistan“, mille aruteludes osalesid
kokku ligi 70 riigi ning rahvusvahelise organisatsiooni liiget. Afganistani tollane president Hamid Karzai teatas konverentsi liikmeile Afganistanis oponeerivate vägedega planeeritavatest rahuläbirääkimistest, mis pidid hõlmama ka Talibani kõrgeimate eselonide ning nende liitlaste, Mullah Omari, Siraj Haqqani ja Gulbuddin Hekmatyari, kaasamist. Wall Street Journali väidetele tuginedes on lubatud sammud kaasa toonud vaid pommitamiste, atentaatide ning mitmete varitsuste sagenemise riigis. Mitmed Afgaani grupid, kelle seas ka tollane opositsiooni liider Dr. Abdullah Adbullah (praegune Chief Executive Officer ehk sisuliselt peaminister), uskusid, et Karzai plaan hõlmas ka mitmeid järeleandmisi Talibanile, eirates ja kahjustades sellega ka loodud Afganistani demokraatliku põhiseadust, demokraatia riigis ning pärssides arenguid riigi inimõiguste valdkonnas, eriti rõhutades tagasiminekuid naiste õiguste liberaliseerimises ning moderniseerimises. (Trofimov 2010)

4.3. ISAF loomine ning selle roll


4.4. Rahu- ja riigilõome Afganistanis

Rahuehitamine (peace-building) hõlmab endas meetmeid, mille eesmärk on vähendada konflikti taaspuhkemise riski, tugevdada riiklikke võimeid kõikidel konfliktiohjamise tasanditel ja tagada jätkusuutliku rahu ja arengu kindlustamine. Riigiehitamine (state-building) on sisetekeleline protsess, millega riiklikke võimeid, institutsioone ja legitiimsust laiendatakse läbi riigi ja ühiskonna suhete tugevdamise. Positiivne riigiehitamine hõlmab vastastikuseid suhteid riigi poolt inimestele ning ühiskondlikele ja poliitilistele gruppidele pakutavate teenustega, millega tekitatakse konstruktivne side riigi ja ühiskonna vahel. (Mölder 2014a) Riigiehitamist nähakse potsentiaalse laehinha sisekonfliktide vastu. Aja vältel on riigiehitamine ning rahuehitamine hakanud omavahel üha enam haakuma, sest mõlemad soodustavad üksiste taotluslike eesmärkideni jõudmist. Koos käsitlevad riigiehitamine ning rahuehitamine mitmeid punkte, millest mõned olulisemad on julgeolekusektori reformid, efektiivse valitsussektorit määramine; põhiseaduse ja üldise seadusandluse sätestamine, määramine ning kehtestamine; makromajanduslikud reformid; rekonstrueerimised; maapiirkondade arendamine. (Goodhand,

Rahuehitamisel rolli Afganistanis võib näha NATO ISAFil ning riigiloomes PRT-del (Provincial Reconstruction Teams), mille tollane Bushi administratsioon käivitas. Korrupsioon ning vähene usaldus avaliku sektori vastu Afganistanis on aga pärssinud PRT-de edukust, lisaks on puudunud tegelik kontroll rahasiiretest. Riigiehituslikke protsesse Afganistanis raskendavad peale altkäemaksu võtmiste veel laialdane niinimetatud onupojapoliitika viljelemine ning asjaolu, et ligi 70% riigi elanikkonnast on kirjaoskamatud.


Uus valitsus on sellel võimaluseks kasutada viis, kuid teadaolevalt on painestused oma eesmääradele kasvanud ning kunagiste juhtide vahel ebaõnnestunud. Kuna Lääs on võtnud endale riigi ründamisesse ka suure vastutuse, on tal sellega seotuna osaliselt avanenud ka võimalus vormida tulevane Afganistan osaliselt enda huvidega. Tähendab, et tuues paralleeli Külma sõja aegadest, on olukord seal regioonis saamas võimalikku uut lahendit Lääne jaoks soodsal kujul – nimelt on jäänel avanenud võimalus antud regioonis enda võimu lähendada. Selle saavutamise nimel tuleb siiski rakendada arvestatavalt ressurssid. Olukord Afganistanis on olud küllaltki ebastabiilne ning selletöö on vaid väheseid välisinvestorid huvitatud antud

USA võimude arvates on Afganistanis probleemiks olnud massihävitusrelvadega kaubitsemine ja nende levitamine, kuna riigil on seda soovivad keerulise maastikuga riigipiird, mida on raske kontrollida. Lisaks tegutsevad seal aktiivsed terroristlikud rühmitused. USA valitsus on teinud Afganistani valitsusega koostööd selle nimel, et rakendada laialdasi strateegilisi kaubanduskontrollide. USA piirivalveüksused on teinud Afganistani ametnikke lähedast koostööd ka selle nimel, et ära hoida võimaliku massihävitusrelvade levitamist ning kaubitsemist läbi Afganistani piiride. USA on abistanud Afganistani valitsusel luua võimekust selleks, et kontrollida ning hoolitseda selle eest, et riigi ettevõtetes toodetavat ning käsitletava potentsiaalselt ohlikud bioloogilised ained oleksid ning ka jääksid ohi võimalikusse kätesse. Riikidevalvele koostöö raames arendati välja järelvalvevõimekus avastada ning tuvastada võimalikke bioloogilisi katastroofi ning võimekus efektiivselt ning produktiivselt kaasata Afganistanis paiknevaid teadlasi ning insenere, kes omavad vastavat ekspertiisi massihävitusrelvadega seotud vaalsetes valdkondades. (Country ... 2013)


4.5. Liitlasvägede missiooni lõpetamine

detsembril toimunud tseremonial märgiti ära sümboolne lõpp Afganistani missioonile. USA president B. H. Obama tõdes oma tollases kõnes, et USA on alates 9/11 sündmustest, mil ligi 3000 süütut inimest kaotasid oma elu, olnud Afganistanis missioonil juba enam kui 13 aastat. USA president sõnas veel, et selleks hetkeks oli tänu erakorsetele ohverdustele USA meeste ja naiste poolt, kes mundrid kandnud, missioon Afganistanis lõpule jõudmas. Ta ütles veel, et Afganistani sõda, mis on USA jaoks seni olnud kõige pikem sõda läbi ajaloo, on jõudmas mõistliku lõplahenduseni – Afganistani riiklikel vägedel on aeg võtta üle kohustus nende endi kaitset edaspidiseks ise tagama jääda. (Cohen 2015) (Ryan 2014)

Afganistani sõda oli 2014. aasta lõpu seisuga USA-le maksma läänud hinnanguliselt ligi ühe triljoni dollari ($1,000,000,000,000). Sellest summast 80% oli kasutatud ajal, mil Barack H. Obama on olnud USA president. Täpsed andmed nende kulutuste kohta puuduvad, kuna enamus sõjaga seotud informatsooonist on salajane. Pentagoni ametnikud ega ka teised riigitiöötajad ei tohi avalikkusele avaldada teavet, ega toisk Pesõis rahastuse kohta, sest see on riigisaldus. Sõda, mille kestvus oli ligi viisast aastat, ei ole aga enamuse arvamusuuringute tulemustest peegeldudes ameeriklaste arvates olnud kõige parem otsus. Mõistagi ei olnud sõja algatamine ning selle esimesed faasid Ameerika rahva jaoks vastuvõetamatud. Inimesed olid interventsiooni poolt, kuna rahvas oli pärast 9/11 sündmuse raevunud ning soovisid seejärel hüvitada teavet. Skeptiline hoiak ameeriklaste seas sõja tulemuslikkusest ning vajalikkusest oli aga sõja vältel aastatega kasvamas ja üha suurem osa küsitletustesse avaldasid soovit Afganistani sõjast vägede kojutumise suhtes. Sellest tunenevalt oli poliitilistel jõududel pidev avalik surve, mis soovis Afganistani sõja lõpetamist. Toimunut analüüsides võib joududa järeldusele, et sõda, mis leidis alguses arvestatavat poolhoidu USA enda rahva ja ka USA liitlasriikide seas, hakkas üha pikema kestvuse ja suurte obligatsioonide tõttu ebapopulaarseks muutuma ja seda ehk sellel tõttu, et puudus kindel väljumisstrateegia. (Dyer, Sorvino 2014)

Varem eeldatud tempo ei pidanud seega paika ning olude sunnil tuli esialgse planeeritud tähtaegu tuleviku edasi lükata. Afganistani riigivöimude poolt oli tarvilik USA ning NATO-ga julgeolekualastes küsimustes kokkulepetele jõuda. Viimase osapoole poolt organiseeritud rahvusvahelise kaitsejõu ISAF-i manööverdamine Afganistani pinnale seisneski diplomaatiliste lepete taga. (Qiu 2015)

4.5.1. Liitlasvägede ülesannete üleandmine Afganistani riiklikele vägedele


- I faas 2011. aasta 22. märtsil
  Afganistani president Hamid Karzai teatas esimestest provintsidest ning piirkondadest, kus alustati liitlasvägedelt kohustuste ülevõtmist – mindi üleminekufaasi. Prosessi edastamine kiusas tähtsakas sõltuvaks operatsioonilistest iseärasustest ning poliitilisest ja majanduslikest kaalutlustest. (Ibid)

- II faas 2011. aasta 27. novembril
  President Karzai teatas järgmistest mitmete riigi eri piirkondades ning provintsides paiknevat kontrollpunktidest ning baasidest, kus Afganistani armee liitlasvägedelt kohustused üle võttis. (Ibid)
III faas 2012. aasta 3. mail
Antud ajahetkeks olid juba kõik Afganistani 34-st provintsist osaliselt üleminekufaasist sisenenud, sealhulgas ka iga provintsi pealinn. Juba 75 protsenti kogu elanikkonnast elasid selleks hetkeks piirkondades, kus ANSF omas peamist kontrolli. (Craig 2014)

IV faas 2012. aasta 31. detsembril
34-st Afganistani provintsist olid täielikult sisenenud üleminekufaasi 23. Sellest hetkest elas juba 87% tervest elanikkonnast aladel, kus julgeoleku tagamiseks oli ülekaal ANSF-il. (Ibid)

V faas 2013. aasta 18. juunil
Viimased 11 Afganistani provintsi sisenesid terve territooriumiga üleminekufaasi. Sellest hetkest võtsid ANSF ehk Afganistani rahvuslikud julgeolekujõud oma riigi kaitse tagamise liitlusvägedelt täielikult üle. (Ibid)

Läbi Afganistani interventsiooni avanes rahvusvahelistel liitlasriikide vägedel ning organisatsioonidel võimalus tugevada omavahelist koostööd. Võib uskuda, et tarvilikku ametialast kogemust said interventsiooniga seotud olnud isikud erinevatel valdkondadest ning arvatakse on see ka NATO-le kogemustepagasis väärtslikuks lisaks. Sedavõrd ulatuslikul skaalal tehtud koostöö annab võimaluse edastada võimalike missioonide võimalikke valupunkte läbi mõelda ning optimeerida. See on kollektiivkaitsetel põhineva organisatsiooni kaitsejõu puhul ka edastida võimaliku rakendumise korral oluline. Võib uskuda, et NATO artikkel 5 (relvastatud rünnakut ühe liitlase vastu arvestatakse relvastatud rünnakuna ka kõigi teiste liitlaste vastu) rakendumise puhul tuleb erinevate riikide vägede varajasem ulatuslik koostöö kasuks, sest siis on ühtselt tuntud rutin, mida järgitakse, läbi töötatud. Rahvusvahelisel randir ühise eesmärgi nimel tegutsemine on arvatakavat kindlastanud liitlasvägede vahelist usaldust. Ka Eesti militaarsed väed on omanud Afganistani interventsioonis oma rolli. Mitmed Eestist pärit Scouptspataljonis elukutselistest kaitseväelastest koosnevad kompanii suurused (ligikaudu 50-250 tegevteenistujat) üksused on

30
„Estcoy” nime all Afganistanis missioonidel osalenud. Eestlaste panust rahvusvahelisel missioonil on tunnustatud ning riikidevaheline koostöö jääb aktiivselt ka missioonijärgsel ajal. Võib uskuda, et abivalmis liitlasi hinnatakse kõrgelt ning iga ühine operatsioon võib avaldada arvestatavat panust ühiste vägede võimekuse suurendamisele.
KOKKUVÕTE


USA presidendil, Barack H. Obamal, on olnud oma kahe ametiaja vältel keeruline roll, pidades silmas raskeid otsuseid seoses Afganistani interventsiooniga ning üleilmse terrorismivastase sõjaga. Ühest küljest on USA-l olnud soov end maailmale näidata kui tugevat jõudu ning võidelda vastu terrorismile, teisalt on lubatud oma rahvale, et seni pikimasse sõtta viidud südurid tuuakse Afganistani võimalikult kiiresti välja, nõnda on soovinud ka rahvas. Missiooni edasine eesmärk ehk liitlasvägede väljaviimine pärast uue Afganistani riigivõimu tulekut on osutunud keeruliseks ning on lükkunud edasi mitmeid
aastaid. Liitlasvägede abiga on siiski suudetud Afganistanile välja öpetada ligikaudu 350,000 võitlejaga riiklik kaitsevägi, mille eesmärgiks on värskelt loodud riigistruktuuri haldusalarsid terve riigi piires kaitsta, sealjuures törjuda tagasi terrorirühmituste katsed uut riigivõimu ohustada. Nüüdseks on enamus liitlasvägedest Afganistanist välja viidud, ent ANSF-i tugiüksustena jätkavad teenistust veel mitmed üksused, seega ei ole ka see eesmärk täielikult täidetud. Näiteks on jõutud järelmenele, et interventionistsesta oluliselt Afganistanile ulatuslik Riigi- ja rahuehituslik poliitiline mõju, sest interventsiooni vältel on rajatud riigile praktiliselt uus, läänele meelepärasem infrastruktuur.
SUMMARY

THE IMPACT OF US-NATO (ISAF) 2001-2014 INTERVENTION ON AFGHANISTAN

Karl Alfred Baumeister

The aim of this thesis is to analyze the possible political effects of the US-NATO joint intervention on Afghanistan that took place during the years 2001-2014. The work will focus on which decisions were taken regarding the intervention and also how they could possibly be seen in context of international relations realism and liberalism theories.

Ever since the terrorist attacks in 11th of September in 2001 took place in the US, the western world’s view on terrorism and terrorists has changed drastically. According to the gathered intelligence information, the ones responsible were in Afghanistan. George W. Bush was the president of the US at the time of the occurred events. The US started diplomatic negotiations with Taliban, the authorities of Afghanistan in order to get the terrorists to be handed over. Without perceived success, the US accused Taliban of stalling and thus providing safe haven for terrorists. Shortly after, global “War on Terror” was started by the US. Afghanistan was invaded by the US and additional assistance from NATO members was sought to perform several joint operations. Generally all for a similar cause – to take a firm stand against terrorism.

The war in Afghanistan is known as the longest war in US history to date and it can be stated that it is still ongoing. The involved interventionists discovered that shortly after achieving their first set goals, they have taken a long-term responsibility regarding the difficult situation in Afghanistan. The allied countries have been offering military aid, also assistance regarding state-building, in healthcare system, and in other infrastructural fields that are lacking in independence or proficiency.


http://apps.washingtonpost.com/g/page/world/a-slow-steady-drawdown-to-10000/1451/ (16.10.2015)


http://www.ft.com/cms/s/2/14be0e0c-8255-11e4-ace7-00144feabdc0.html#slide0 (15.09.2015)


Global Security.org. Al Qaeda.


The Institute for the Study of War. Russia and Afghanistan.

http://time.com/3648055/united-states-afghanistan-war-end/ (15.09.2015)

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703720004575476913015061570 (22.06.2015)

http://riigikaitse.lehed.ee/2012/05/10/mis-on-nato/ (15.09.2015)


LISAD

Lisa 1. Mitmeetapiline üleminek Afgaanide vastutusele

The five-stage shift to Afghan responsibility

Over the past three years, responsibility for security in Afghanistan has been transitioning from the NATO-led ISAF to the homegrown ANSF. Afghan forces are expected to take the lead or have full responsibility for security across their country by the end of 2014.

STAGE 1
MARCH 22, 2011
President Hamid Karzai announces the first Afghan provinces and districts to start the transition, based upon operational, political and economic considerations.

STAGE 2
NOV. 27, 2011
Karzai announces the second set of Afghan provinces, districts and cities to begin transition.

STAGE 3
MAY 5, 2012
All of Afghanistan’s 34 provinces, including every provincial capital and 75 percent of the Afghan population, have entered transition.

STAGE 4
DEC. 31, 2012
Twenty-three of 34 provinces have fully entered transition; 87 percent of the population now lives in areas where ANSF is in the lead for security.

STAGE 5
JUNE 18, 2013
The 11 remaining provinces fully enter into transition, and Afghan forces are in the lead for security across the entire country.

Joonis (Craig 2014)

Lisa 2. Lühiülevaade Afganistanist

vaske, kroomraukivi, talki, väävlit, bariti, pliid, tsinki, rauamaaki, mitmeid vääris- ning poolvääriskivisid, lisaks on ka ulatuslikult viljakandvat maad. Afganistani strateegilise asukoha tõttu oma regioonis on rahusvahelisi majanduslikke-, poliitilisi- ning turvalisuse huvisid arvestades tähtis, et riik oleks turvaline ja stabiilne. (Stoyanov 2013) (The World ... 2015)

Lisa 3. Lühiülevaade Haqqani Võrgustikust


Haqqani Võrgustiku võitlejate peamisteks relvadeks on mustal turul üldlevinud relvad, näiteks automaatrelvad AK-47, RPG-seeria reaktiivgranaadiheitjad, aga ka isevalmistatud lõhkekehad. Võrgustiku kõige efektiivsemal lõögijõunul arvestatakse enesetapterroriste ja nende strateegiliselt paigutatud isevalmistatud lõhkekehadest kasutust. Enesetapterroriste loetakse eriti ohtlikeks asjaolul, et ka ainus võitleja võib edukalt planeeritud rünnakuga surmasuhi viia suurel hulgal inimesi. Võrgustiku võitlejate suureks motivaatoriks on püha
Liisa 4. Lühiülevaade Al-Qaeda


Lisa 5. Lühiülevaade Talibanist


Ajal, mil Taliban Afganistani võimal oli, oli Al-Qaeda võimalus hallata baase, kus värvati, treeniti ning saadeti terroristite teistes rühmites. Talibani võim langes, kuna nad sattusid Al-Qaeda terroristitele pelgupaika pakkudes läänega vastuolulused vahenditega võimult. Nüüdseks on Taliban juht Mullah Mohammad Omar kuulutatud USA poolt rahvusvaheliselt tagaotsitavaks koos 10 miljoni dollari suuruse preemiaga tema leidmiseni viiva teabe eest. Kuigi sõda Afganistanis
on kestnud üle aastakümne, loetakse Talibani ka tänapäeval peamiseks vastujöoks ning vastutajateks enamuste Afganistanis lääne vastu suunatud terrorismiaktide eest. (Afghan Taliban)

