**Принцип правого дела и «новые» войны**

К наиболее важным тенденциям трансформации войны в XXI в. следует отнести повышение значимости статуса повстанческих и террористических групп, активное включение в вооружённые конфликты экономических структур и частных военных компания, распространение феномена опосредованных войн, а также появление новых пространств борьбы – открытие для войны Интернет-среды. Решительное вторжение негосударственных субъектов мировой политики в область политического конфликта, долгое время остававшуюся сферой гегемонии государства, привело к возникновению феномена так называемых «новых» войн.

Подобное положение дел бросает множество вызов современным политико-этическим концепциям войны, теоретический аппарат которых должен быть обновлён для их адекватного использования применительно к конфликтам нового типа. Так, следует внести преобразования, если не в само ядро теорий, то в их инструментарий и методологическую составляющую. Среди прочих традиционных принципов нравственной оценки войны можно выделить принцип правого дела, содержание которого также требует переосмысления. Принцип правого дела представляется одним из важнейших теоретических оснований, применяемых для подкрепления права на применение военной силы. Классическое его прочтение предполагало столкновение двух или более равных по своему статусу противников, а допустимой объявлялась в первую очередь оборонительная война или ситуация упреждающего удара. Но не вполне очевидным кажется способ применения этого принципа, к примеру, в случае борьбы с терроризмом. Кроме того, заметная тенденция последних трёх десятилетий состоит в попытке подтвердить соответствие ситуации гуманитарной интервенции требованиям принципа правого. А на фоне этой дискуссии была сформулирована новая доктрина международного права – «обязанность защищать».

Эти процессы явно указывают на необходимость постоянной доработки нравственных концепций войны с учётом изменений в характере вооружённых конфликтов современности. И именно в подобном обновлении даже ключевых принципов, на которых строятся эти теории, видится необходимый элемент их дальнейшего развития.