Пономарев Николай Владимирович

Кафедра прикладного анализа международных проблем

Факультета политологии МГИМО МИД России

**Милитаризация региональных комплексов безопасности во внешней политике США в 2000-2010-х годах**

Одним из важнейших направлений анализа динамики региональных систем безопасности является оценка воздействия на них со стороны внерегиональных ведущих мировых держав. Внешняя политика Соединенных Штатов в период 2000-2010-х годов представляет уникальный пример подобного активного вмешательства в глобальном масштабе с целью конструирования региональных режимов безопасности, удовлетворяющих американским национальным интересам.

Изменение параметров международного порядка и распределения силы между ведущими мировыми державами в этот период привело к сравнительному ослаблению большинства невоенных компонентов американской национальной мощи и закономерно выдвинуло на первый план опору на сохраняющееся планетарное превосходство в области обычных вооружений. Основные каналы международного военного сотрудничества США, включая консультации, военные учения, программы военной помощи, подготовки военных кадров, поставки вооружений и военной техники, размещение военных объектов на территории иностранных государств, образуют четкие региональные системы военно-политических механизмов (региональные комплексы механизмов военного сотрудничества - РКМ), используемые для перестройки региональных комплексов безопасности.

За период 1990-2010-х гг. США предпринимались попытки сформировать шесть таких новых РКМ: аравийский (в 1980-2005 гг.), каспийский (в 1999-2005 гг.), гвинейско-аденский (в 2001-2015 гг.), индо-тихоокеанский (в 2005-2015 гг.), арктический (в 2007-2015 гг.) и латиноамериканский (в 2008-2015 гг.).

Формирование большинства этих комплексов было связано с задачами сдерживания противника в лице ведущей мировой или региональной державы – России в Арктике и на Каспии, КНР в индо-тихоокеанском регионе и на Каспии, Ирана на Ближнем Востоке. Ранний этап формирования гвинейского-аденского комплекса в 2000-2003 гг. также проходил в условиях оппозиции Ливии, латиноамериканского комплекса - в условиях оппозиции Венесуэлы. При этом Россия, Иран, Венесуэла, Ливия выступали крупнейшими экспортерами нефти и газа, а КНР – крупнейшим потребителем углеводородного импорта и инвестором, стремящимся установить стратегический контроль над значительной частью международной добычи и каналов транзита энергоресурсов. Таким образом, соперничество за управление региональными режимами безопасности изначально оказалось неразрывно связано с соперничеством за контроль над глобальными энергопотоками и транзитными пространствами.

Анализ интенсивности воздействия США на региональные комплексы безопасности в рамках выделенных РКМ в 2000-е и 2010-е годы по всем каналам демонстрирует резкую и набирающую все большие темпы милитаризацию в Арктике, АТР, Африке (стратегически важных районах Гвинейского залива и Африканского рога), стремление к поддержанию высокого уровня военно-политического влияния в регионе Персидского залива, настойчивые попытки укрепить военные каналы влияния на постсоветском пространстве и в Латинской Америке.

Хронологически активизация этого американского вмешательства, четко фиксируемая по отдельным индикаторам военного сотрудничества, на 10-15 лет предшествует достижению современного уровня напряженности в американо-российских и американо-китайских отношениях. Что демонстрирует несостоятельность попыток политического руководства США возложить ответственность за осуществляемую ими милитаризацию в Арктике, АТР и на постсоветском пространстве на Россию и Китай.