**AFGANISTANGO GERRA**

New Yorken, 2001eko irailaren 11an gertatutako atentatuaren ondoren AEB-k gerra deklaratu zioten Afganistango talibanei (gobernuan zeudenak), Al Qaeda desegiteko eta Afganistan herrialde seguru batean bihurtzeko asmoz, horretarako talibanak boteretik kenduz. 2001an AEB-z gain OTAN erakundeak ere esku hartu zuen gerran, operazio militarrak aurrera eramanez. Hala ere 2014an OTAN erakundeak amaitutzat eman zituen bere operazio militarrak, honen ardura Afganistango gobernuari emanez; Kabulen emandako gertaera honekin gatazkaren fase berri bati hasiera eman zitzaion.

AEB eta OTAN-en tropen etxeratze partzialak, eta ardura Afganistango gobernuari emateak (2011-2014) gatazka berri bat sortu zuen herrialdean. AEB eta Afganistanek hitzarmen bilaterala sinatu zuten: OTAN-go tropak herrialdean mantentzea erabaki zuten. 2015eko urtarrilaren 1etik, 13.000 soldaduk (9800 AEB-takoak) eta 26.000 kontratista militarrek, 1800-2200 taliban eta ISIS-eko partaiderekin amaitu dute, baita 75-120 zibilekin ere.

2015. urtean Talibanen eta Gobernu afganiarraren artean bake hitzarmen saiakera bat izan zen, baina egun batzuk lehenago mugimendu matxinoaren sortzaile izandako Mohammad Omar-en heriotzaren albisteak hau bertan behera geratzea ekarri zuen.

2018an bi alderdiak adostasun batera iritsi ziren lehenengo aldiz 2001etik, Ramadameko hilabetean 3 egunez su etena egitea.

Egoera esan behar da ez dela asko baretu, Gobernu afganiarrak talibanei egiten dizkien eskaeren aurrean hauek bakea Estatu Batuetako tropa guztiek alde egitean soilik izango dela diotelako. 2014ko ISAF-OTANEN borrokaldi amaieratik eta 2015etik, Kabul lurrak galduz joan da, herrialdearen %57a kontrolatzeraino.

Gaur egun, nahiz eta gobernu afganiarra erabat ados ez egon, AEB eta talibanak bake prozesurako elkarrizketetan barneratuta daude, AEB-tako presidentea den Donald Trump prest baitago Afganistanen dauden 14.000 soldadu estatubatuarrak etxera bidaltzeko.

Amaiur Perez

Miren Etxebeste