**Бахриев Бахри Хуршедович**

аспирант кафедры мировых политических процессов

МГИМО МИД России

E-mail: mr.bahriev29@gmail.com

*Возможности публичной дипломатии Ирана в борьбе с терроризмом*

Исламская Республика Иран обладает большим опытом борьбы с различными проявлениями религиозного экстремизма и терроризма. Помимо силовых инструментов, эта страна на данном направлении прибегает к использованию ресурсов своей публичной дипломатии.

Отметим, что западных или российских научных работ по данной проблематике практически нет, встречаются лишь единичные адресные комментарии экспертов. «Мягкие» аспекты антитеррористического подхода Ирана встречаются в научных публикациях иранских исследователей, на которые, в основном, и опирается автор настоящего доклада.

В контексте нашей темы роль публичной дипломатии в качестве инструмента борьбы с терроризмом выражается в использовании Ираном своих религиозных связей, культурных, научно-образовательных институтов и информационных ресурсов для формирования правильно понимания принципов ислама, для подрыва *аттрактивности* идеологии террористов, *делегитимации* и *деконструирования* их экстремистских нарративов.

В вопросах ведения контрпропаганды против вредной идеологии радикальных исламистов для публичной дипломатии Ирана в регионе большое значение имеют видные шиитские богословы, связанные с Ираном происхождением или образованием. Имея огромную армию последователей, их слова и призывы имеют серьезный мобилизующий потенциал.

Высокой активностью выделяется работа Организации исламской культуры и связей Ирана (ОИКС), которая в противовес позиции религиозных экстремистов о недопустимости межрелигиозного общения, выступает за установление и поддержание такого диалога. На этом направлении созданный Центр диалога между религиями и цивилизациями регулярно организовывает конференции и другие мероприятия по всему миру. Также в рамках ОКИС функционирует Всемирная ассамблея по сближению исламских мазхабов (течений), работа которой в условиях сегодняшней высокой напряженности между течениями в исламе, кажется очень актуальной. Диалоговые площадки такого формата важны для обмена мнениями, конструктивного общения и выработки основы механизма борьбы с терроризмом в современных условиях развития технологий, которым террористы успешно пользуются для распространения своих нарративов.

Публичная дипломатия Ирана в ее образовательном измерении направлена в основном на страны мусульманского мира. В качестве элемента антитеррористической борьбы здесь можно отметить позицию крупных иранских духовных и светских высших учебных заведений, которая состоит в борьбе с *деинтеллектуализацией*, *радикализацией* и *политизацией* ислама.

Как инструмент комплексного подхода к борьбе с терроризмом можно назвать и информационную политику Ирана. В регионе работают иранские популярные многоязычные телеканалы, освещающие политические дискуссии и стремящиеся к поиску и решению исторических проблем, с которыми сталкиваются мусульмане региона. Активно работают мультиязычные информационные агентства, освещающие проблемы терроризма и публикующие материалы об опасности религиозного экстремизма. Государственные ведомства и официальные лица государства используют и возможности «цифровой дипломатии» - через социальные сети общаются с большими аудиториями как внутри страны, так и за ее пределами, транслируя необходимые месседжи.

Использование публичной дипломатии дает Ирану дополнительный инструмент (в основном стратегического назначения) в борьбе с терроризмом. Однако, несмотря на кажущуюся общность цели такой борьбы в регионе, на практике часто преобладают геополитические мотивы, что снижает эффективность публично-дипломатической деятельности не только Ирана, но и других игроков на данном направлении.

Идеологическая сущность политической системы Ирана, которая опирается на шиитское понимание ислама, антизападное позиционирование страны, напряженные отношения с региональными соседями – все эти факторы, так или иначе, ограничивают возможности Ирана в использовании публичной дипломатии как элемента антитеррористической борьбы.