Васильева Наталья Юрьевна

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД Российской Федерации

Доцент кафедры Международных отношений и внешней политики России, кандидат исторических наук, доцент

E-mail: [Natalia\_Vasilieva@rambler.ru](mailto:Natalia_Vasilieva@rambler.ru)

**ЛИГА НАЦИЙ ГЛАЗАМИ РУССКИХ БЕЖЕНЦЕВ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГОДОВ**

Одним из результатов Октябрьской революции 1917 г. и последовавшей за ней Гражданской войны в России явилось возникновение в международной политике межвоенного периода проблемы русских беженцев. С 1921 г. ключевая роль в решении этой проблемы стала принадлежать Лиге Наций и ее Верховному комиссариату по делам русских беженцев во главе с Фритьофом Нансеном. Работа Лиги в данной гуманитарной сфере осуществлялась одновременно по трем основным направлениям: расселение беженцев, их трудоустройство, а также создание для них системы правовой защиты. Сами эмигранты могли принимать лишь опосредованное участие в этой работе. Таким образом, их влияние на политику Лиги Наций в беженском вопросе было весьма ограниченным.

Данное обстоятельство во многом объясняет то неоднозначное отношение к Лиге, которое сложилось в русском эмигрантском сообществе в начале 1920-х годов. С одной стороны, эмигранты отдавали должное деятельности Ф. Нансена на посту Верховного комиссара по делам русских беженцев, но с другой – они не скрывали своего разочарования в связи с его одновременным сотрудничеством с советскими властями в деле организации срочной помощи жертвам голода в России. Вместе с тем многие из них считали ошибочным мнение Ф. Нансена о репатриации как о наиболее эффективном решении проблемы беженцев. И при этом они были раздосадованы тем обстоятельством, что «русский вопрос» изначально относился к числу второстепенных сюжетов в общей повестке Лиги Наций. Однако, несмотря на столь критическое отношение беженцев из России к отдельным аспектам деятельности Лиги, в начале 1920-х годов большинство из них все же полагало, что окончательное решение беженской проблемы было невозможно без участия первой всемирной организации безопасности.

Vasilieva Natalia Yurievna

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) the MFA of Russia

Associate Professor of the Department of international Relations and of Russia’s foreign policy, PhD (History), Associate Professor

E-mail: [Natalia\_Vasilieva@rambler.ru](mailto:Natalia_Vasilieva@rambler.ru)

**THE LEAGUE OF NATIONS IN THE EYES OF RUSSIAN REFUGEES IN THE EARLY 1920S**

One of the results of the October revolution of 1917 and the following after it civil war in Russia was the existence of the problem of Russian refugees in the international policy of the interwar period. From 1921 the key role in the solving of this problem belonged to the League of Nations and to its High Commission for Russian Refugees led by Fridtjof Nansen. The League’s work in this humanitarian field was implemented simultaneously on three main directions: third-country resettlement of refugees, employment of refugees, as well as negotiating a sort of legal protection system for refugees. The emigrants themselves were not directly involved in this work. So, their influence on the League’s policies in the refugee question was quite limited.

This circumstance to some extent explains the ambiguous attitude towards the League of Nations which developed within the Russian expat community in the early 1920s. On the one hand, the emigrants paid tribute to Nansen for his activity as High Commissioner for Russian Refugees, but on the other hand– these people did not hide their disappointment by his simultaneous cooperation with the Soviet authorities in organizing emergency relief to famine victims in Russia. Besides that, many of them considered wrong Nansen’s opinion of repatriation as of the most effective solving of the refugee problem. And at the same time they were irritated with the fact that the “Russian question” was rated initially as one of the minor subjects in the League’s agenda. Yet, in spite of such a critical attitude to some aspects of the work of the League of Nations, in the early 1920s the most of Russian emigrants believed that a final solution to the refugee problem could be reached only with participation of the first World Security Organization.