Киреева Анна Андреевна

МГИМО МИД России

Доцент кафедры востоковедения, кандидат политических наук

a.kireeva@my.mgimo.ru

**Трансформация ситуации на Корейском полуострове: ключевая точка нестабильности в Восточной Азии**

За прошедшие 60 с лишним лет с момента окончания Корейской войны ситуация на Корейском полуострове не отличалась спокойствием, но в 2010-ые годы ее накал достиг небывалых масштабов при отсутствии каких-либо переговорных механизмов между сторонами. Корейский полуостров в течение длительного времени является одной из ключевых точек нестабильности, но последние события знаменуют начало новой эпохи, чреватой значительными потрясениями и трансформациями. Четвертое и пятое испытание ядерного оружия и повышение частоты ракетных испытаний в 2016 году привели к значительному росту напряженности на Корейском полуострове. Совет безопасности ООН принял новые санкции против КНДР, ограничивающие ее источники дохода. С приходом к власти в США администрации Д. Трампа и запусками Северной Кореей ракет напряженность на Корейском полуострове значительно возросла. Этому во многом способствовала воинственная риторика со стороны не только КНДР, но и США, которые стали открыто заявлять, что рассматривают силовой вариант решения северокорейского ядерного вопроса и удары по северокорейским ядерным объектам. Определенную роль здесь сыграла и импульсивность президента США. Причиной стала информация о том, что КНДР активно работает над созданием межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, которая могла бы достичь территории США. Это де-факто означает совершенно иной расклад сил, при котором в мире появляется еще одна страна, помимо РФ и КНР, которая может нанести удар по территории США и при этом крайне недружественно к ней настроена. С точки зрения США, это заметно повышает ставки в конфликте и представляет прямую угрозу безопасности самой Америки и их союзникам. Очевидно, что силовой вариант конфликта маловероятен, т.к. на военные действия со стороны США КНДР с большой долей вероятности ответит артиллерийскими обстрелами Сеульской агломерации и дислоцированных там американских военных объектов. Это будет означать огромные жертвы среди населения Южной Кореи и приведет к полномасштабной войне с масштабными потерями среди мирного населения. Тем не менее, тот факт, что военные варианты, а не дипломатическое урегулирование, стали получать большее внимание в США, по-иному ставят вопрос о возможной военной эскалации конфликта.

После появления сообщений о запуске Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты в июле 2017 г. и агрессивной риторики со стороны КНДР и США в августе Совет Безопасности ООН принял резолюцию, накладывающую значительные ограничения на экспорт и иную экономическую деятельность. КНДР высказала угрозу принять действия в ответ на «террористический акт» санкций и пригрозила нанести удары по о. Гуам, территории США в Тихом океане, на которой расположены крупные американские военные базы. Президент США Д. Трамп в ответ пообещал встретить угрозы «огнем, яростью и попросту силой, подобных которым этот мир еще никогда не видел», что резко контрастировало с заявлениями предыдущих администраций. Новый накал обстановки спровоцировало испытание Северной Кореей водородного боезаряда, предназначенного для оснащения МБР, 3 сентября 2017 г. Президент США Д. Трамп назвал подобные действия враждебными и угрожающими США, а министр обороны США Дж. Мэттис заявил о том, что любая угроза со стороны КНДР встретит массивный и превосходящий военный ответ. В СБ ООН поставлено вопрос о новых санкциях, в частности, США намерены ввести санкции против компаний, которые ведут бизнес с КНДР. Помимо активизации испытаний КНДР, ужесточения риторики со стороны США и интенсификации их военных испытаний вместе с союзниками – Южной Кореей и Японией – происходит изменение и политики других ключевых игроков. В Южной Корее после прихода к власти Мун Чже Ина, который изначально собирался улучшить отношения с Севером, началось движение в сторону большей самостоятельности вооруженных сил. В стране стали вестись активные дискуссии по поводу разработки ядерного оружия, а в ответ на испытание водородной бомбы последовало заявление о размещении «самого мощного стратегического вооружения США». РК также приняла решение завершить размещение на своей территории американских комплексов ПРО THAAD, против чего жестко возражали КНР и РФ. В Японии аналогично происходит пересмотр политики в области безопасности, и в условиях недостаточности оборонного потенциала для защиты от КНДР Япония стремится нарастить собственное вооружение. Кроме этого, в Японии также возобновились дискуссии о разработке ядерного оружия. Все эти события показывают, насколько сильно трансформируется региональная ситуация в области безопасности и как эскалация напряженности на Корейском полуострове выходит на передний план и приводит к значительному изменению всей Восточной Азии.