Столяров Константин Вадимович

МИД России

Третий секретарь Департамента Африки

**О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО**

 2016 г. может стать определяющим для внутриполитического развития постконфликтной Демократической Республики Конго (ДРК). Несмотря на предусмотренные Конституцией ДРК в ноября с.г. президентские выборы, руководство страны предприняло меры для затягивания электорального процесса с целью продления срока полномочий нынешнего главы государства Ж.Кабилы (у власти де-факто с 2001 г.). С этой целью в сентябре-октябре с.г. был организован "национальный диалог" с участием представителей власти и "управляемой" оппозиции, который принял решение о переносе выборов на апрель 2018 г. При этом радикальная оппозиция, пользующаяся широкой поддержкой населения, не приняла участие в нацдиалоге и заявила о категорическом неприятии его решений. Одним из результатов несогласия противников режима с курсом властей стали масштабные столкновений в Киншасе 19-20 сентября с.г., в результате которых погибло 53 человека. Положительным итогом проведенного форума все же стали письменные обязательства властей провести выборы.

 Решения нацдиалога наметили два возможных сценария дальнейшего развития ситуации. При благоприятном ходе событий давление международного сообщества сможет "остудить горячие головы" оппозиционеров и привести к первой в истории ДРК мирной передаче власти в 2018 г.

 Негативный сценарий, обусловленный твердым намерением радикалов наращивать масштаб уличных выступлений в крупных городах, а также возможной поддержкой требований оппозиции со стороны западных стран, спровоцирует деградацию положения в Республике и субрегионе.

 Дестабилизация внутриполитической ситуации в ДРК может обнажить застарелые (нерешенные со времен окончания Второй конголезской войны 1998-2003 г.) проблемы страны и спровоцировать такие негативные последствия как:

1. Масштабный исход беженцев в лимитрофные страны (в первую очередь Республику Конго, Анголу, Уганду, Руанду), которые в силу тяжелого социально-экономического положения не смогут оказать им полноценного содействия;

2. Деградация гуманитарной ситуации в ДРК вследствие сокращения зарубежной помощи (в последние годы она составляет 20-30% доходов Республики) и милитаризация и без того скудного бюджета;

3. Активизация действующих в ДР Конго незаконных вооруженных формирований (в том числе "Объединенные демократические силы", "Демократические силы освобождений Руанды", силы народной милиции "май-май") по причине того, что подразделения ВС ДРК будут отвлечены на борьбу с радикальной оппозицией;

4. Многочисленные человеческие жертвы среди гражданского населения (основная площадка противостояния власти и оппозиции – так называемые "народные кварталы" двенадцатимиллионной Киншасы), а также потери среди миротворцев Миссии ООН по стабилизации в ДРК, которая не сможет остаться в стороне от конфликта, но и не будет способна удержать ситуацию под контролем. Положение осложняет отсутствие у конголезских правоохранителей нелетального оружия и сложившаяся здесь практика вести огонь на поражение по протестующим;

5. Углубление существующих в стране этнических противоречий
(в ряде регионов конголезцы принципиально поддерживают только этнически близких политиков). С учетом наличия в некоторых провинциях Республики сепаратистских настроений, это может увеличить риски балканизации ДРК.

6. Демонстрация "негативного примера" вооруженной борьбы с оппозицией лидерам стран Экваториальной Африки, многие из которых также испытывают дефицит легитимности пребывания у власти;

Наихудший сценарий развития ситуации – разделение страны на несколько подконтрольных различным политическим силам регионов и третья за последние 20 лет гражданская война, в которой роль миротворца вновь предстоит играть международному сообществу.