Американский исследователь Александр Джордж, автор термина «дипломатия принуждения», расшифровывал его как выдвижение требования к противнику, подкрепляемое угрозой наказания за его неисполнение. В свою очередь, страх наказания, считал Джордж, заставит противника пересмотреть проводимый им политический курс как внутри страны, так и на международной арене.

В понятие дипломатии принуждения включаются также санкции. Устав ООН предусматривает наложение санкций, рассматриваемых как система невоенных, в большей степени экономических, мер принуждения, решение о применении которых принимается Советом Безопасности ООН на основании 41 статьи Устава ООН, в отношении государства-правонарушителя международного мира и безопасности (части её территории или конкретно определённых лиц).

Идеи дипломатии принуждения нашли свое отражение в концепции «ответственности за защиту», изложенную в Итоговом документе Всемирного саммита ООН 2005 г., равно как и в неоднократно принимаемых Советом Безопасности ООН, региональными организациями или отдельными государствами решениях о санкциях.

Развитие ситуации в Ливии можно считать наглядным «кейсом» по применению «дипломатии принуждения» и неоднозначности ее результатов. За 2014-15 гг. в Ливии неоднократно нарушались права человека и положение международного гуманитарного права, происходили убийства мирных граждан, производились незаконные задержания, пытки, распространились случаи насилия над женщинами. Сотни тысяч ливийцев были вынуждены покинуть свои дома, треть населения страны эмигрировала. Все это многократно увеличило потоки мигрантов, направляющихся из Ливии в Европу. Резко ухудшилась экономическая ситуация, снизилась добыча нефти.

В свое время президент Барак Обама признал, что неподготовленность плана развития Ливии после ухода Каддафи и последовавший хаос считает своей самой большой ошибкой. Он также критиковал действия президента Николя Саркози, направленные, прежде всего, «на демонстрацию успехов французской авиации».

Французские бомбардировщики первыми нанесли удар по Ливии, за ними тут же последовали ракетные удары с военных кораблей Соединенных Штатов и Великобритании. 25 марта вступила в действие под эгидой НАТО коалиция вооруженных сил США, Норвегии, Бельгии, Дании, Италии, Испании, Катара, Франции, Великобритании, Канады, а также ряда других входящих в НАТО стран.

Противоречия в международном сообществе нарастали. Вставала под вопрос эффективность многосторонней дипломатии, задействованной в попытках разрешения ливийского кризиса. После свержения Каддафи вакуум централизованной власти стал заполняться террористами «Аль-Каиды». ИГИЛ также поэтапно расширял свои позиции.

Ливийский кризис стал своего рода тестом на эффективность многосторонней дипломатии в постбиполярном мире. Однако в последнее время все чаще обсуждается проблема произвольной интерпретации «дипломатии принуждения», взятой на вооружение по отношению к Ливии.

*Тезисы подготовлены в рамках проекта РГНФ №15-37-11128.*