**Skupina 2**

**První rusko-čečenská válka (1994–1996)**

## **Válkami zmítaná postsovětská republika**

Vznik Čečenské republiky Ičkerie byl vyhlášen po rozpadu SSSR v listopadu 1991. Odpověď Ruska na sebe nenechala dlouho čekat, Kreml zavedl výjimečný stav v Čečensku a v Ingušsku. Moskva se snažila ze všech sil, aby Čečensko bylo nadále součástí Ruska, došlo také k několika neúspěšným pokusům o ozbrojený převrat. Větší konflikt byl na spadnutí.

Jedním z nejzávažnějších důvodů pro vojenský zásah v Čečensku byl pravděpodobně i tranzit kaspické ropy přes čečenské území, ačkoli tento fakt Rusko doposud nikdy nepřiznalo. V létě 1994 účastníci zasedání v Istanbulu posuzovali variantu trasy ropovodu Baku-Groznyj-Novorossijsk, hned nato pronesl prezident Boris Jelcin, že "čečenský problém musí být vyřešen do prosince." V roce 1993 došlo v Čečensku ke konfliktu mezi prezidentem Džocharem Dudajevem a parlamentem. Spor vyústil k násilnému rozpouštění parlamentu a vypuknutí občanské války. Opozice vůči prezidentu Dudajevovi byla tajně podporována ze strany Ruské federace. Nejdříve ve formě dodávek zbraní později i vojenskou podporou.

Dne 11. prosince 1994 podepsal ruský prezident Boris Jelcin výnos číslo 2169, který nesl označení: *„O opatřeních vedoucích k zajištění zákonnosti, pořádku a bezpečnosti občanů na území Čečenské republiky“*. To už se k čečenským hranicím blížily z několika směrů tanky, začala první čečenská válka, dle historiků největší a nekrutější na ruském území od dob druhé světové války, respektive Velké vlastenecké války.

[**Rusko-čečenská válka**](https://g.cz/galerie/rusko-cecenska-valka/)

Rusům se na území Čečenska nejprve nedařilo, například jim nevyšel jejich záměr dobýt na Nový rok čečenské hlavní město Groznyj. V únoru 1995 už však byli úspěšnější a obsadili jej. V té době začala partyzánská válka, která znamenala pro Rusy velké ztráty. Čečenští bojovníci, označovaní jako rebelové, jim působili nemalé potíže. Během konfliktu přišlo o život na 6000 ruských vojáků, protistrana utrpěla zhruba poloviční ztráty, zemřelo 2700 čečenských bojovníků.

Dne 21. dubna 1996 se podařilo zaměřit satelitní telefon čečenského prezidenta Džochara Dudajeva. Bezprostředně následoval raketový útok, při kterém Dudajev zahynul. V srpnu 1996 se Čečencům podařilo dobýt zpět město Groznyj. Počty mrtvých by strmě rostly, kdyby válka na konci srpna 1996 neskončila uzavřením smlouvy o vzájemných vztazích, která je známá jako Chasavjurtovská smlouva. Ruské jednotky se začaly postupně stahovat, docházelo i k výměně zajatců. Řádná mírová dohoda pak byla podepsána později. V neklidné zemi nastal mír, ovšem ne na dlouho, navíc zemi zmítaly vnitřní nepokoje a vládl tu chaos.

Při válce bylo zničeno mnoho měst a vesnic, včetně hlavního města Grozného. Nejtragičtější ze všeho jsou počty mrtvých civilistů, které jsou odhadovány na 50 000 lidí. Některé zdroje hovoří dokonce o 100 000 mrtvých.

V roce 1999 vypukla druhá rusko-čečenská válka jejíž výsledkem bylo obsazení Čečenska Ruskou federací. Před konfliktem Kreml také tehdy obvinil čečenské ozbrojence z útoků v ruských městech, při nichž zemřelo přes 300 lidí, přičemž existuje důvodné podezření, že bombový útok na moskevském sídlišti Chimki spáchala sama ruská tajná služba FSB, aby mohla obhájit vpád do Čečenska. Po uklidnění situace Rusko ustavuje jemu spřízněnou vládu, nyní (2022) pod vedením Ramzana Kadyrova, který mimo jiné vyslal vojáky do konfliktu na východní Ukrajinu v roce 2014, a to na stranu proruských separatistů.

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_%C4%8De%C4%8Densk%C3%A1_v%C3%A1lka>

<https://g.cz/prvni-cecenska-valka-groznyj-v-troskach-a-desetitisice-obeti/>

<http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9909/24/russia.bomb.01/>

<https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cececi-ukrajina-dobas-rusko-kadyrov-groznyj.A141212_144831_zahranicni_aha>

<https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/putinovi-muzi-ramzan-kadyrov.A150609_065320_zahranicni_vez>