**สงครามอัฟกานิสถาน** 2001-2021

พฤศจิกายน 2001

หลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย '9/11' ในอเมริกา สหราชอาณาจักรได้ส่งไปยังอัฟกานิสถานพร้อมกับสหรัฐฯ และพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อทําลายอัลกออิดะห์และตาลีบันที่สนับสนุนพวกเขา

ธันวาคม 2001

ฐานที่มั่นสุดท้ายของตาลีบันถูกยึดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม มีการประกาศรัฐบาลชั่วคราว

2002

ในปี 2001 องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ได้ก่อตั้งกองกําลังช่วยเหลือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (ISAF) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (UN) บทบาทเริ่มต้นของพวกเขาคือการรักษาความปลอดภัยในกรุงคาบูลซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถาน ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 มีทหารอังกฤษ 1,700 นายที่ทํางานร่วมกับพันธมิตรนาโตคนอื่นๆ

2003

ในปี 2003 สหราชอาณาจักรได้ส่งทีมฟื้นฟูจังหวัด (PRT) ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถาน ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 อังกฤษยังจัดหากองกําลังปฏิกิริยาด่วนจํานวนมากที่ประจําอยู่ที่ Mazar-e-Sharif แต่สถานการณ์ด้านความมั่นคงกําลังแย่ลง

2004

ตาลีบันที่จัดระเบียบใหม่เริ่มลอกเลียนแบบกลยุทธ์การก่อการร้ายของผู้ก่อความไม่สงบในอิรัก ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 พลทหารโจนาธาน คิทูลอโกดากลายเป็นทหารอังกฤษคนแรกที่ถูกสังหารในบทบาทการต่อสู้เมื่อมือระเบิดฆ่าตัวตายจุดชนวนอุปกรณ์ของเขาข้างรถของเขา

2006

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 อังกฤษได้ปรับใช้กําลังอีกครั้ง โดยมุ่งเน้นไปที่จังหวัดเฮลมันด์ทางตอนใต้ ทหารกว่า 3,000 นายถูกส่งไปช่วยในความพยายามในการฟื้นฟู พวกเขาปฏิบัติการนอกค่าย Bastion ซึ่งเป็นฐานที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษในทะเลทรายใกล้กับเมืองหลวงของจังหวัด Lashkar Gah แต่ปฏิบัติการนั้นเข้มข้นกว่าที่คาดไว้มาก และทหารอังกฤษถูกดึงเข้าสู่การยิงปะทะอย่างหนักในเมืองต่างๆ เช่น Musa Qala และ Sangin

2009

อังกฤษเปิดตัวปฏิบัติการกรงเล็บเสือดํา ซึ่งเป็นปฏิบัติการสําคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยสําหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2009 สหราชอาณาจักรเป็นผู้นําปฏิบัติการซึ่งรักษาความปลอดภัยข้ามคลองและแม่น้ําใน Helmand รอบ Lashkar Gah ปี 2009 จะเป็นปีที่นองเลือดที่สุดของสหราชอาณาจักรในอัฟกานิสถานโดยมีผู้เสียชีวิต 109 ราย

2010

อังกฤษเข้าร่วมในการโจมตีร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันในเฮลมันด์ กองกําลังพันธมิตรและอัฟกานิสถานกว่า 15,000 นายโจมตีมาร์จาห์ ซึ่งเป็นเมืองที่ควบคุมโดยตาลีบันและผู้ค้ายาเสพติด

2011

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2011 กองกําลังพิเศษของสหรัฐฯ สังหาร Osama bin Laden ผู้นําอัลกออิดะห์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน ประกาศถอนทหารอังกฤษ 500 นาย ลดจํานวนทั้งหมดเหลือ 9,000 นายภายในเดือนกันยายน 2555 เขายังส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะยุติภารกิจการรบทั้งหมดของอังกฤษในอัฟกานิสถานภายในเดือนธันวาคม 2014

2014

ภารกิจการรบของอังกฤษจบลงด้วยการส่งมอบค่ายป้อมปราการให้กับกองกําลังอัฟกานิสถานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ทหารอังกฤษบางคนยังคงอยู่ในอัฟกานิสถานในบทบาทการฝึกอบรมและที่ปรึกษาในคาบูลและเฮลมันด์

ผลกระทบ

สงครามในอัฟกานิสถานทําให้ทหารชายและหญิงอังกฤษเสียชีวิต 454 คน มากกว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจาก[สงครามฟอล์กแลนด์](https://www.nam.ac.uk/explore/british-army-and-falklands-war)ในปี 1982 การเสียชีวิตทั้งหมดของกองกําลังพันธมิตร (อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และพันธมิตร) มีทั้งหมด 3,486 ราย ทหารและพลเรือนอังกฤษอีกประมาณ 2,000 คนได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติการ

**สงครามกลางเมืองซีเรีย** 2011 – ปัจจุบัน

ก่อนจะเกิดสงครามกลางเมืองซีเรีย ซีเรียอยู่ภายใต้การปกครองของตระกูล “อัล-อัสซาด” มาตั้งแต่ปี 1971 หรือ 53 ปีก่อน เมื่อ “ฮาเฟซ อัล-อัสซาด” ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมีความสนิทสนทกับสหภาพโซเวียต ได้ก่อการรัฐประหารชิงอำนาจจาก ซาลาห์ จาดิด และแต่งตั้งตัวเองเป็นประธานาธิบดีคนที่ 18 ของซีเรีย ต่อมาบาชาร์ลงรับสมัครเลือกตั้ง แต่ไม่มีคู่แข่งลงชิลตำแหน่งด้วยเลย ทำให้เขาได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่ 19 ของซีเรีย

2010

ในเดือน ธ.ค. 2010 เกิดขบวนการประท้วงที่เรียกว่า “อาหรับสปริง” (Arab Spring) เป็นคลื่นการลุกฮือประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอาหรับ

อาหรับสปริงเริ่มต้นในตูนิเซียเป็นที่แรก เกิดจากความไม่พอใจของประชาชนต่อปัญหาการทุจริตและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

2011

ในส่วนของซีเรีย เกิดการประท้วงขึ้นในเดือน มี.ค. 2011 จากความไม่พอใจที่วัยรุ่น 15 คนถูกจับกุมและทรมานหลังก่อเหตุวาดกราฟิตีสนับสนุนอาหรับสปริง และหนึ่งในนั้นถูกทรมานจนถึงแก่ความตาย โดยที่เขาเป็นเด็กชายวัย 13 ปีเท่านั้น การประท้วงในช่วงแรกเป็นการประท้วงโดยสันติ แต่รัฐบาลซีเรียของบาชาร์กลับปราบปรามผู้ประท้วงด้วยความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยราย และถูกจับกุมอีกนับพันคน การประท้อวงต่อต้านรัฐบาลซีเรียจึงยกระดับความรุนแรงขึ้น มีการก่อจลาจลและใช้อาวุธปะทะกับฝ่ายรัฐบาลจนเกิดเป็นสงครามกลางเมือง เกิดกลุ่มกบฏหลายกลุ่มที่มีเป้าหมายล้มล้างการปกครองของตระกูลอัสซาด เช่น FSA ซึ่งเกิดจากทหารซีเรียที่แปรพักตร์ รวมถึง HTS ซึ่งเป็นผู้นำหลักในการโค่นล้มบาชาร์

เมื่อกลุ่มต่อต้านหลายกลุ่มได้จัดตั้งกองกำลังกบฏขึ้น หลายกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติ ทำให้ซีเรียเข้าสู่สงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบ โดยฝ่ายกบฏสามารถยึดเมืองสำคัญ ๆ ทางตอนเหนือของประเทศได้ รวมถึงบางส่วนของเมืองอเลปโป ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของซีเรีย

2013

เมื่อรัฐบาลซีเรียเสียดินแดนไปมากในปี 2013 กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนได้ส่งกองกำลังติดอาวุธมาสนับสนุนอย่างเปิดเผย ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) เองได้ส่งที่ปรึกษาทางทหารไปช่วยเหลือรัฐบาลของอัสซาดด้วย

2014

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้กลุ่มรัฐอิสลามไอเอสและกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงอื่น ๆ เติบโตในหลายพื้นที่ของซีเรีย ในปี 2014 กลุ่มรัฐอิสลามอ้างสิทธิ์ในดินแดนของซีเรียไปมากถึง 1 ใน 3 โดยมีเมืองร็อกกาเป็นเมืองหลวงของกลุ่ม

2015-2016

เริ่มมีการแทรกแซงทางทหารจากรัสเซียเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏสายปลดปล่อยซีเรีย รัสเซียได้นำอาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดบางส่วนมาใช้ ขณะที่บทบาทของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และอิหร่านก็เข้มข้นขึ้นเช่นกัน

ณ สิ้นปี 2016 รัฐบาลซีเรียยึดเมืองใหญ่ๆ  คืนมาได้ รวมทั้งเมืองอเลปโป ตลอดจนพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วแนวด้านตะวันตกที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์

2017

รัสเซียได้ริเริ่มโครงการเจรจาแยกต่างหาก โดยมีอิหร่านและตุรกีเป็นหุ้นส่วน ซึ่งรวมถึงการเจรจาที่อัสตานา เมืองหลวงของคาซัคสถาน และโซซีในรัสเซีย แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน

 ​​2018

รัฐบาลยังได้ยึดเขตชานเมืองเชิงยุทธศาสตร์รอบ ๆ ดามัสกัสคืนมาได้เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี

2024

จุดเริ่มต้นของจุดจบรัฐบาลอัสซาดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พ.ย. เมื่อกองกำลังฝ่ายต่อต้านได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ต่อกองกำลังฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล

การโจมตีครั้งแรกเกิดขึ้นที่แนวหน้าระหว่างเมืองอิดลิบซึ่งเป็นฐานสำคัญของฝ่ายต่อต้านและเมืองอเลปโปที่อยู่ใกล้เคียง และเพียง 3 วันต่อมา กองกำลังฝ่ายกบฏได้ยึดเมืองอเลปโปสำเร็จหลังเสียเมืองนี้ไปเมื่อ 8 ปีก่อน

จากนั้นกลุ่มกบฏได้เดินหน้ารุกคืบอย่างรวดเร็ว โดยภายในไม่กี่วัน พวกเขาสามารถยึดเมืองฮามาและฮอมส์ ซึ่งเคยได้รับฉายาว่า ไเมืองหลวงแห่งการปฏิวัติ” ในช่วงปีแรกของสงครามกลางเมืองได้ ต่อมาในวันที่ 7 ธ.ค. เมืองดาราก็หลุดพ้นจากการควบคุมของรัฐบาลเช่นกัน

กองทัพซีเรียประกาศว่า “กำลังส่งกำลังไปประจำการและจัดทัพใหม่” ในเมืองสไวดาที่อยู่ใกล้เคียง แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ดีขึ้นเลย และสุดท้ายในวันที่ 8 ธ.ค. กลุ่มกบฏบุกมาถึงเมืองหลวง กรุงดามัสกัส โดยที่บาชาร์ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปยังรัสเซีย ส่วนทหารซีเรียก็ไม่ได้ต่อสู้

นั่นทำให้กลุ่มกบฏซีเรียสามารถยึดเมืองหลวงมาได้อย่างราบรื่นและแทบไม่เสียเลือดเนื้อ ถือเป็นจุดสิ้นสุดของรัฐบาลอัสซาด ในปฏิบัติที่ใช้เวลาเพียง 13 วันเท่านั้น

คาดว่าที่รัฐบาลของบาชาร์ถูกโค่นล้มได้ง่ายแบบนี้เป็นเพราะเดิมทีรัฐบาลกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ โดยมีรายงานว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นได้ส่วนใหญ่จากการค้ายาเสพติดแคปตากอนซึ่งเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ตัวของบาชาร์เองไม่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากประชาชนพบว่าการมีชีวิตรอดในประเทศนี้เป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อย ๆ จนปรากฏภาพประชาชนออกมาแสดงความยินดีที่กลุ่มกบฏเป็นฝ่ายชนะ

ในด้านการทหารเองก็อ่อนแอมาหลายปีแล้ว และทหารส่วนใหญ่ไม่ต้องการสู้เอาชีวิตไปทิ้งเพื่อบาชาร์ จนมีรายงานว่าทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจละทิ้งตำแหน่ง ส่งมอบอาวุธ และหลบหนีไปก่อนที่ฝ่ายต่อต้านจะรุกคืบเข้ามา

หลายปีที่ผ่านมา บาชาร์พึ่งพาการสนับสนุนทางทหารจากรัสเซียและอิหร่านเป็นหลักในการรักษาอำนาจ แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่า รัสเซียยังคงติดหล่มอยู่ในสงครามกับยูเครน ส่วนอิหร่านและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของอิสราเอล ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าช่วยเหลือกองทัพซีเรียที่กำลังอ่อนแอได้ และนำมาสู่ความปราชัยในที่สุด

ตลอด 13 ปีของสงครามกลางเมืองซีเรีย มีชาวซีเรียเสียชีวิตจากการสู้รบมากกว่า 465,000 ราย บาดเจ็บกว่า 1 ล้านคน และมีผู้พลัดถิ่นไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 12 ล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ

**สงครามกลางเมืองเยเมน** 2015 – ปัจจุบัน

เดือนมกราคม ปี 2015 เยเมนกลายเป็นประเทศที่ตกอยู่ในสภาพขาดเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคง จากการที่กลุ่มฮูตีได้ยกกำลังเข้าปิดล้อมสถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญของรัฐบาลหลายแห่งในเมืองหลวงของเยเมน จนสามารถประกาศจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลขึ้นมาบริหารประเทศเองได้ เหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้หลายประเทศต่างทยอยปิดสถานทูต พร้อมทั้งอพยพเจ้าหน้าที่กลับบ้านอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกัน ประธานาธิปดีมันศูร ฮาดี (Abdrabbuh Mansour Hadi) ซึ่งมีซาอุดีอาระเบียเป็นมิตร ก็ได้ย้ายที่ตั้งของรัฐบาลชั่วคราวไปอยู่ที่เมืองเอเดนทางภาคใต้ของประเทศ *(“Al Qaida takes three Yemen towns days after US raid”: 2017)* นั่นหมายความว่าขณะนี้เยเมนกลายเป็นประเทศที่มี 2 รัฐบาลที่กำลังแย่งชิงอำนาจระหว่างกัน

ในขณะเดียวกันความขัดแย้งได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อพลเรือนชาวเยเมนทําให้เยเมนเป็น[วิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่สุดในโลก](https://www.aa.com.tr/en/middle-east/yemen-remains-worst-humanitarian-crisis-un-office/2106553) สหประชาชาติ[ประมาณการว่า](https://www.aljazeera.com/news/2021/11/23/un-yemen-recovery-possible-in-one-generation-if-war-stops-now) 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวิตประมาณ 377,000 รายในเยเมนระหว่างปี 2015 ถึงต้นปี 2022 เป็นผลมาจากสาเหตุทางอ้อม เช่น ความไม่มั่นคงทางอาหารและการขาดบริการด้านสุขภาพที่เข้าถึงได้ สองในสามของประชากรหรือ 21.6 ล้านคนชาวเยเมนยังคง[ต้องการความช่วยเหลือ](https://www.unrefugees.org/news/yemen-crisis-explained/)อย่างมาก ห้าล้านคนเสี่ยงต่อการอดอยาก และการ[ระบาดของอหิวาตกโรค](https://www.ecdhr.org/?p=62)ส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่าหนึ่งล้านคน มี[รายงานว่า](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1800513.pdf)ทุกฝ่ายของความขัดแย้งละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

**สงครามกลางเมืองลิเบีย** 2011 – 2020

สงครามกลางเมืองลิเบียเป็นผลมาจากสุญญากาศทางอํานาจที่สร้างขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของพันเอก Muammar Gaddafi ในปี 2011 การเปลี่ยนอํานาจเป็นโอกาสสําหรับอดีตกลุ่มปานกลางและหัวรุนแรงที่ถูกกดขี่เพื่อท้าทายอํานาจซึ่งกันและกัน

**2011**กุมภาพันธ์ - ได้รับแรงบันดาลใจจากการจลาจลในประเทศอาหรับอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างอียิปต์และตูนิเซียการประท้วงรุนแรงเกิดขึ้นในเบงกาซีแพร่กระจายไปยังเมืองอื่น ๆ นําไปสู่การปะทะกันที่ทวีความรุนแรงระหว่างกองกําลังความมั่นคงและกบฏต่อต้านกัดดาฟี

**2011**มีนาคม - คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอนุมัติเขตห้ามบินเหนือลิเบียและการโจมตีทางอากาศเพื่อปกป้องพลเรือน ซึ่งนาโตเข้ารับตําแหน่งผู้บังคับบัญชา

กบฏลิเบียยึดครองดินแดนในตอนแรก แต่จากนั้นก็ถูกบังคับให้ถอยกลับโดยกองกําลังสนับสนุนกัดดาฟีที่มีอาวุธดีกว่า

**2011**กรกฎาคม - กลุ่มติดต่อระหว่างประเทศเกี่ยวกับลิเบียยอมรับอย่างเป็นทางการกลุ่มต่อต้านหลัก นั่นคือ สภาเปลี่ยนผ่านแห่งชาติ (NTC) ว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของลิเบีย

**2011**สิงหาคม - พันเอกกัดดาฟีหลบซ่อนตัวหลังจากกลุ่มกบฏรุมเข้ามาในบริเวณป้อมปราการของเขาในตริโปลี

**2011**สิงหาคม-กันยายน - สหภาพแอฟริกาเข้าร่วม 60 ประเทศที่ยอมรับ NTC เป็นหน่วยงานใหม่ของลิเบีย

**20 ตุลาคม 2011**- พันเอกกัดดาฟีถูกจับและสังหารขณะที่นักรบกบฏยึดเมือง Sirte บ้านเกิดของเขา สามวันต่อมา NTC ประกาศให้ลิเบีย "ปลดปล่อย" อย่างเป็นทางการ และประกาศแผนการที่จะจัดการเลือกตั้งภายในแปดเดือน

**2011**พฤศจิกายน - Saif al-Islam ลูกชายที่หลบหนีของอดีตผู้นําลิเบีย Muammar Gaddafi ถูกจับกุม กลายเป็นสมาชิกครอบครัวกดดาฟีคนสําคัญคนสุดท้ายที่ถูกจับกุมหรือสังหาร

**2012**มกราคม-มีนาคม - การปะทะกันปะทุขึ้นระหว่างอดีตกองกําลังกบฏในเบงกาซีเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อ NTC เจ้าหน้าที่ NTC ในเบงกาซีรณรงค์เพื่อสร้างเอกราชให้กับภูมิภาคอีกครั้ง ซึ่งเพิ่มความตึงเครียดกับ NTC ในตริโปลี

**2012**สิงหาคม - รัฐบาลเฉพาะกาลมอบอํานาจให้กับสภาคองเกรสแห่งชาติซึ่งได้รับการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม

**2012**กันยายน - เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ และชาวอเมริกันอีกสามคนถูกสังหารเมื่อกลุ่มติดอาวุธอิสลาม รวมถึง Ansar al-Sharia บุกสถานกงสุลในเบงกาซี

**2013**สิงหาคม - กองกําลังติดอาวุธ Petroleum Facilities Guard เริ่มปิดกั้นสถานีส่งออกน้ํามัน

**2014**กุมภาพันธ์ - การประท้วงปะทุขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการปฏิเสธที่จะยุบสภาแห่งชาติสามัญหลังจากอาณัติหมดอายุ

**2014**เมษายน - กองกําลังติดอาวุธ Petroleum Facilities Guard ยกเลิกการปิดท่าเรือน้ํามันสองแห่ง

**2014**พฤษภาคม - นายพลกบฏ "กองทัพแห่งชาติลิเบีย" Khalifa Haftar เปิดฉากการโจมตีทางทหารรวมถึงการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มติดอาวุธอิสลามในเบงกาซี พยายามยึดอาคารรัฐสภา โดยกล่าวหานายกรัฐมนตรี Ahmed Maiteg ว่าเป็นทาสของกลุ่มอิสลาม

**2014**มิถุนายน - นายกรัฐมนตรี Maiteg ลาออกหลังจากศาลฎีกาตัดสินว่าการแต่งตั้งของเขาผิดกฎหมาย

รัฐสภาใหม่ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งถูกทําลายด้วยจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่ําเนื่องจากความกลัวด้านความปลอดภัยและการคว่ําบาตร กลุ่มอิสลามประสบกับความพ่ายแพ้อย่างหนัก การต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างกองกําลังที่ภักดีต่อ GNC ที่กําลังจะออกจากตําแหน่งและรัฐสภาใหม่

**2014**กรกฎาคม - เจ้าหน้าที่สหประชาชาติถอนตัว สถานทูตปิด ชาวต่างชาติอพยพเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงแย่ลง สนามบินนานาชาติตริโปลีถูกทําลายส่วนใหญ่จากการสู้รบ

Ansar al-Sharia ยึดอํานาจส่วนใหญ่ของเบงกาซี

**2014**ตุลาคม - เลขาธิการสหประชาชาติ Ban Ki-moon เยือนเพื่อดําเนินการเจรจาระหว่างรัฐสภาใหม่และรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเมือง Tobruk และกองกําลังติดอาวุธอิสลามลิเบียรุ่งอรุณที่ยึดครองกรุงตริโปลี สหประชาชาติกล่าวว่า 100,000 คนต้องพลัดถิ่นจากการปะทะกัน

กองกําลังติดอาวุธสุดโต่งของรัฐอิสลามยึดครองท่าเรือ Derna ทางตะวันออกของลิเบีย

**2015**มกราคม - กองทัพลิเบียและพันธมิตรกองกําลังติดอาวุธในตริโปลีประกาศหยุดยิงบางส่วนหลังจากการเจรจาที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติในเจนีวา

**2015**กุมภาพันธ์ - เครื่องบินไอพ่นของอียิปต์ทิ้งระเบิดเป้าหมายของรัฐอิสลามในเมืองเดนร์ หนึ่งวันหลังจากที่กลุ่มดังกล่าวเผยแพร่วิดีโอที่แสดงการตัดศีรษะของคริสเตียนชาวอียิปต์ 21 คน

การโจมตีของกองทัพลิเบียเพื่อยึดคืน Derna ในเดือนมีนาคมล้มเหลวในการขับไล่กลุ่ม ไอเอสควบคุมเมืองท่าเซอร์เต ซึ่งอยู่กึ่งกลางของชายฝั่งระหว่างตริโปลีและเบงกาซี

**2015**กรกฎาคม - ศาลตริโปลีตัดสินประหารชีวิต Saif al-Islam ลูกชายของกัดดาฟีและอดีตเจ้าหน้าที่อีกแปดคนในข้อหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการจลาจลต่อพ่อของเขาในปี 2011 ต่อมาเขาได้รับการปล่อยตัวโดยกลุ่มติดอาวุธ

**2016**มกราคม - สหประชาชาติประกาศรัฐบาลชั่วคราวใหม่ในตูนิเซีย แต่ทั้งรัฐสภาโทบรุกและตริโปลีไม่เห็นด้วยที่จะยอมรับอํานาจของตน

กลุ่มรัฐอิสลามโจมตีท่าเทียบเรือน้ํามัน Ras Lanuf ขู่ว่าจะย้ายไปยัง Brega และ Tobruk

มีนาคม **2016** - รัฐบาลใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติเดินทางมาถึงกรุงตริโปลีโดยเรือหลังจากกองกําลังฝ่ายตรงข้ามปิดกั้นน่านฟ้า

เมษายน **2016** – เจ้าหน้าที่สหประชาชาติกลับกรุงตริโปลีหลังจากหายไปเกือบสองปี

**2016**กันยายน - กองทัพแห่งชาติลิเบียของ Khalifa Haftar ยึดท่าเรือส่งออกน้ํามันที่สําคัญทางตะวันออก

**2016**ธันวาคม - กองกําลังสนับสนุนรัฐบาลขับไล่กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามออกจากเมืองชายฝั่งทะเล Sirte ซึ่งพวกเขายึดได้เมื่อ 18 เดือนก่อน

**2017**กรกฎาคม - กลุ่มรัฐอิสลามขับออกจากเบงกาซีหลังจากการสู้รบสามปี

**2018**กรกฎาคม - Khalifa Haftar อ้างว่ากองกําลังของเขาควบคุม Derna ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มอิสลามทางตะวันออกและเป็นเมืองเดียวในภูมิภาคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเขา

**2019**เมษายน - กองทัพแห่งชาติ Haftar Libya รุกคืบในกรุงตริโปลี จุดชนวนการปะทะกับกองกําลังของรัฐบาลแห่งความตกลงแห่งชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

**2020**มิถุนายน - รัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติขับไล่กองกําลัง Haftar ออกจาก Tarhouna ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของพวกเขาทางตะวันตกของประเทศใกล้กับตริโปลี

มีนาคม 2021 - Abdul Hamid Dbeibeh เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลข้อตกลงแห่งชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติในกรุงตริโปลี

ข้อเท็จจริงสําคัญ

คนเสียชีวิต 10,000 - 25,000 คน คนพลัดถิ่น 401,836 คน

**สงครามเลบานอน-อิสราเอล** 2006

ในเดือน ก.ค. 2006 นอกจากการโจมตีเมืองต่าง ๆ ของอิสราเอลแล้ว นักรบฮิซบอลเลาะห์ยังข้ามพรมแดนและโจมตียานเกราะทหาร 2 คัน ทำให้ทหารเสียชีวิต 8 นาย และจับทหารไปเป็นตัวประกันไป 2 นาย

อิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศและยิงปืนใหญ่ใส่เป้าหมายต่างๆ ทั่วเลบานอน รวมถึงปิดล้อมทั้งทางอากาศ ทางทะเล และบุกโจมตีภาคพื้นดินในเลบานอนตอนใต้

สงครามกินเวลานาน 34 วัน และสิ้นสุดลงด้วยการหยุดยิง

มีผู้เสียชีวิตในเลบานอนประมาณ 1,191 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน ฝ่ายอิสราเอลมีทหารเสียชีวิต 121 นาย และพลเรือนเสียชีวิต 44 คน