Гаджимурадова Гюльнара Идьясбековна, к.филос. н., доцент МГИМО, в.н.с. Института социально-политических исследований РАН.

 **Мусульмане в Европе: ценностные ориентиры и проблема идентичности.** (Тематический блок «Кризис либерализма» и идейная борьба в современном мире)

Миграционный кризис 2014–2016 гг. и активная мусульманская иммиграция из бывших колоний некоторых европейских стран, а также стран, охваченных войной и экономической нестабильностью, возможно, навсегда изменили облик когда-то благополучной Европы. Сегодня мы имеем дело с многоконфессиональной и мультикультурной Европой, в которой ислам стал одним из незыблемых и постоянных компонентов жизнеустройства.

В Европе давно уже назрел вопрос о совместимости ислама с демократическими нормами и о принятии мусульманами европейских ценностей. В современной Европе на смену религиозной системе ценностей пришла секулярная, сменился приоритет ценностных установок с религиозных на светские. В основе европейской идентичности лежат уже не христианские, а так называемые европейские ценности. Понятие «европейские ценности» для многих европейцев превратилось сегодня в фетиш, позволяющий европейцам говорить о своей идентичности и отгородиться от представителей другой культуры, основанной на отличном наборе ценностных императивов. На фоне разговоров о «европейских ценностях» среди мусульман Европы, их детей и внуков усиливается тенденция к культурной и территориальной самосегрегации.

Европейские лидеры обсуждают важнейшие проблемы, такие как сохранение европейских ценностей в процессе интеграции мигрантов-мусульман и принятие ими этих ценностей. Но на самом деле, как нам видится, под видом защиты европейских ценностей идет процесс продвижения неолиберальных ценностей, которые пришли на смену традиционным христианским. И эти во многом секулярные ценности постиндустриального общества связаны с легализацией в большинстве стран Европы однополых браков, ювенальной юстиции в самом худшем ее проявлении, идей толерантности (которые часто являются дискриминационными по отношению к коренному населению), демонстративным продвижением на различных площадках (конкурсы, фестивали и т.д.) и публичных должностях трансгендеров, людей нетрадиционной сексуальной ориентации (например, участие в конкурсе Евровидения Кончиты Вурст) и пр.

Поэтому можно говорить о том, что религия для большинства мусульман на Западе стала сегодня проявлением их идентичности. Увеличивающееся с каждым годом число мечетей также играет немаловажную роль в отстаивании мигрантами исламских ценностей. Религия остается, пожалуй, основой существования мусульманских семей на Западе.

Существует ли разница между европейскими мусульманами, которые считают себя частью европейской семьи, и мусульманами в Европе? По мнению Т. Рамадана[[1]](#footnote-1), нужно различать принципы ислама и его традиции, которые могут быть различными с учетом истории и культуры народа, а также законов страны проживания. Ислам един, но культур множество. В исламе есть место и единению, и многообразию. Когда мы говорим о европейском, канадском, американском, западном исламе, «европейскость», «западность» относится к культуре, в то время как принципы, изложенные в Коране, остаются исламскими. Он особо подчеркивает, что арабская культура – это еще не культура ислама. Иначе говоря, мусульмане, решившие жить а Европе, должны «европеизироваться», не теряя при этом своей идентичности.

Вероятно, мы стоим у истоков появления новой формы ислама. Вот только вопрос, станет ли евроислам связующим звеном между мусульманами, живущими в Европе, и европейскими мусульманами, остается пока открытым.

1. Ramadan T. 1999. To Be a European Muslim. Leicester: The Islamic Foundation. 273 р.

Sarrazin T. 2012. Germany: Self-destruction. M.: Reed Group. [↑](#footnote-ref-1)