**Ендольцева Алла Васильевна,**

Д.ю.н., профессор,

и.о. заведующего Кафедрой правовых основ управления

МГИМО МИД России

**УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

В июле 2016 года Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 361 «Акт международного терроризма». Необходимость введения данной нормы обусловлена национальными интересами России, которая в предельно сложной международной обстановке сегодня все более решительно реализует суверенное право на необходимую оборону от реальной угрозы ее безопасности и безопасности российских граждан со стороны международного терроризма.

За последние десятилетия создана значительная правовая база для обеспечения борьбы с терроризмом. В международных конвенциях предусмотрены взаимные обязательства государств в противодействии различным видам и формам террористической деятельности. Однако в международном праве до настоящего времени нет единого понятия международного терроризма, определяющего его юридическую природу и ответственность. Отсутствует и исчерпывающий перечень преступных деяний, относящихся к международному терроризму**.**

Каким же пониманием международного терроризма руководствовался российский законодатель, введя уголовную ответственность по ст. 361УК России? В данной норме предусмотрена уголовная ответственность за совершение вне пределов Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угрозу совершения указанных действий.

По нашему мнению, формулировка диспозиции ч. 1 ст. 361 УК России нуждается в серьезном уточнении: действия, направленные против только интересов Российской Федерации, должны составлять иной объект уголовно-правовой охраны. Преступления террористического характера, посягающие на общественную безопасность в нашем государстве, размещены законодателем в главе 24 УК России. Учитывая, что объектом преступления, предусматривающего уголовную ответственность за акт международного терроризма, является мир и безопасность человечества, предлагаем изложить часть 1 ст. 361 в следующей редакции: «совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов **и** направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных действий».

Почему нами предлагается союз «и», а не «либо», как предусмотрено действующей ныне редакцией ч. 1 ст. 361 УК? Уверены, что интересы России не противоречат целям мирного сосуществования государств и народов. «Российская Федерация твердо исходит из того, что с глобальной террористической угрозой надо бороться сообща, на подлинно коллективной основе, при центральной координирующей роли ООН и соблюдении норм международного права, без «двойных стандартов». Вопросы безопасности приобретают новое измерение, как на национальном, так и на международном уровнях. Это важно учитывать в теории и практике международных отношений.

**Alla Yendoltseva,**

**Doctor of Law, Full Professor,**

**Acting Head of Department**

**of Legal Foundations of Administration,**

**MGIMO University of Russia’s Ministry of Foreign Affairs**

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR AN ACT OF INTERNATIONAL TERRORISM IN THE CONTEXT OF THE**

**RUSSIAN FEDERATION’S INTERNATIONAL POLICY**

In July 2016, the Criminal Code of the Russian Federation was supplemented with Article 361 “Act of International Terrorism”. The introduction of that provision was necessitated by the national interests of Russia, which, in today’s extremely complicated international situation, exercises ever stronger its right to the necessary defence against international terrorism posing a real threat to its national security and the security of Russian citizens.

Over the recent decades, a significant legal framework for combating terrorism has been established. International conventions provide mutual obligations of states in combating the various types and forms of terrorist activity. To date, however, international law does not provide any comprehensive definition of international terrorism, which would determine its legal nature and responsibility therefor. No exhaustive list of offenses relating to international terrorism exists either.

But what was the concept of international terrorism that the Russian legislator followed in introducing criminal liability under Art. 361 of the Russian Criminal Code? This Article provides for criminal liability for committing, outside the Russian Federation, any explosion, arson or other acts endangering the life, health, freedom or integrity of Russian Federation citizens in order to disturb the peaceful coexistence of nations and peoples, or directed against the interests of Russia, as well as any threat to commit any of such acts.

In our opinion, the language of part 1, Art. 361 of the Russian Criminal Code needs serious clarification: acts directed only against the interests of the Russian Federation should constitute a different subject of criminal law protection. Terrorist offenses encroaching on public security in our state have been placed by the legislator in Chapter 24 of the Criminal Code of Russia. Given that the object of a crime entailing criminal responsibility for an act of international terrorism is the peace and security of humankind, we propose to redraft part 1 of Art. 361 as follows: “committing, outside the Russian Federation, any explosion, arson or other acts endangering the life, health, freedom or integrity of Russian Federation citizens in order to disturb the peaceful coexistence of nations and peoples **and** directed against the interests of Russia, as well as any threat to commit any of such acts”.

Why do we propose the conjunction “and” instead of “or” as provided in the current version of part 1, Art. 361 of the Criminal Code? We are sure that Russia's interests do not contradict the goals of peaceful coexistence of nations and peoples. “The Russian Federation firmly believes that the global threat of terrorism must be fought together, on a truly collective basis, with the central coordinating role of the UN and respect for international law, without ‘double standards’.” Security issues take on a new dimension, both at the national and international level. It is important to take this into account in the theory and practice of international relations.