Afghanistankriget

Afghanistankriget, ett folkligt uppror och därefter ett gerillakrig mot den kommunistiska regim som tog makten i Afghanistan

1978.Sovjetunionen invaderade Afghanistan 27 december 1979 i syfte att snabbt slå ned gerillan. Inom kort hade den sovjetiska styrkan vuxit till drygt 100 000 man, inbegripna i regelrätt krig mot gerillan. Kriget framkallade världens största flyktingkatastrof. Av Afghanistans 15 miljoner invånare flydde 2,5 miljoner till Iran och 2,5 miljoner till Pakistan. FN fördömde den sovjetiska invasionen och krävde truppernas tillbakadragande. FN-medlaren Diego Cordovez fick till stånd indirekta förhandlingar mellan Pakistan och Kabul-regimen om en lösning på konflikten. Efter några år började gerillan få massiva vapenleveranser från USA, Storbritannien, arabvärlden och Kina, vilket gjorde den allt effektivare. Sovjetunionen kämpade å sin sida med Kabul-regimens inre splittring, med krigets impopularitet hos hemmaopinionen och med den internationella isolering som kriget lett till.

Gorbatjovs makttillträde medförde en kursomläggning; 14 april 1988 undertecknade Sovjetunionen tillsammans med USA, Pakistan och Afghanistan i Genève ett FN-avtal om sovjetiskt tillbakadragande från Afghanistan. I enlighet därmed inledde Sovjetunionen reträtten 15 maj 1988; den var slutförd 15 februari 1989.

Under denna drygt tio år långa fas av kriget beräknas 1,3 miljoner afghaner och 15 000 sovjetiska soldater ha dödats. Kriget övergick därefter till en intern konflikt. Den militärt försvagade Kabulregimen eftersträvade en politisk lösning, medan gerillan drev kriget vidare med växande framgång. En av FN antagen fredsplan, syftande till bildandet av en interimistisk neutral regering, accepterades av regimen i april 1992, men myterier inom armén bidrog till regimens snabba upplösning. Den 25 april 1992 kapitulerade Kabulregimen inför de gerillatrupper som ryckt in i staden.