**Веселовский Сергей Сергеевич**

Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации

Доцент Кафедры мировых политических процессов, к.пол. н., доцент

veselovskiy.mgimo@gmail.com

**Асимметричные стратегии в международных конфликтах XXI века**

Согласно данным Уппсальского центра по изучению конфликтов (Uppsala Conflict Data Program, Швеция), абсолютное большинство вооруженных конфликтов в период после окончания Холодной войны представляли собой внутригосударственные столкновения различных незаконных вооруженных формирований (организации исламистского толка, повстанческие движения, транснациональные преступные организации и т.д.) и вооруженных сил государств. Учитывая резкое сокращение и почти полное исчезновение классических межгосударственных вооруженных конфликтов, в которых с обеих сторон задействованы регулярные вооруженных силы, есть все основания полагать, что конфликты государства с различными негосударственными вооруженными группировками на своей территории могут стать модельными вооруженными конфликтами XXI века, в которых слабая сторона будет в полной мере использовать асимметричные стратегии и тактики, успешно апробированные в конфликтах второй половины XX века.

Само понятие асимметричности характеризует парадоксальную ситуацию, при которой заведомо сильная сторона конфликта не может эффективно подавить слабую и достичь победы. Это происходит, прежде всего, в результате успешного применения слабой стороной тактики и стратегии поиска слабостей сильного оппонента. В частности, отсутствие знаков отличия, использование легкого стрелкового вооружения, переносные зенитно-ракетные комплексы и т.д. дают возможность нанести внезапный удар по более сильному противнику и незаметно скрыться среди мирного населения. В результате слабая сторона конфликта рассчитывает измотать более сильную, сломить ее волю к продолжению боевых действий. В ассиметричных конфликтах только у сильной стороны стоит задача выиграть, для слабой задача максимум – не проиграть, заставив сильного противника сдаться.

Традиционное считалось, что ассиметричная тактика и стратегия применяется в конфликтах прежде всего негосударственными участниками по отношению к противостоящим им государств. Однако в последние время многие отмечают, что подобная линия поведения все чаще находит применение и в отношениях между государствами, где открытый вооруженный конфликт в силу различных причин невозможен, но уровень отношений достиг достаточно высокий уровень враждебности. Эти действия получили название «гибридной войны».

И хотя использование неограниченного арсенала средств в борьбе с более сильным государством было описано еще китайскими отставными военными в 1999 г. в работе «Неограниченная война», а во времена Холодной войны СССР и США неоднократно вели т.н. «опосредованные войны» (proxy wars), сама идея использования асимметричных тактик и стратегий в отношениях между государствами достаточно нова и только проходит осмысление, как в научных, так и в военных кругах.

Определение термина «гибридная война» еще окончательно не оформлено, но уже можно выделить следующие компоненты, его характеризующие:

1. Скрытая поддержка оппозиционных сил;
2. Информационное давление;
3. Использование дипломатических возможностей принуждения;
4. Кибератаки;
5. Экономическое давление;

Таким образом, можно констатировать, что асимметричные тактики и стратегии поведения в конфликтах, характерные ранее преимущественно для негосударственных участников, могут довольно успешно применяться и государствами для достижения своих внешнеполитических целей. И этим серьезным вызовами безопасности еще только предстоит найти ответ.