**Федеральное государственное бюджетное**

**образовательное учреждение высшего**

**профессионального образования**

**Санкт-Петербургский государственный университет**

Факультет Международных отношений

Кафедра Мировой политики

ТИМОФЕЕВА Ирина Викторовна

Влияние колониальной политики Франции на угрозу терроризма в современных международных отношениях

The impact of the colonial policy of France on the threat of terrorism in contemporary international relations

Выпускная квалификационная бакалаврская работа по направлению 031900 «Международные отношения»

Научный руководитель:

Кандидат политических наук

Доцент кафедры мировой политики

Ковалевская Наталья Владимировна

Студент:

Научный руководитель:

Работа представлена на кафедру

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

Заведующий кафедрой:

Санкт-Петербург

2017

Содержание

[Введение 3](#_Toc479532466)

[Глава 1. Колониальный период 10](#_Toc479532467)

[1.1 Завоевание Алжира и первая волна формирования антиколониального движения 10](#_Toc479532468)

[2.2 Формирование националистического радикального движения как вторая волна антиколониализма. 15](#_Toc479532469)

[1.3 Первая Мировая война 21](#_Toc479532470)

[1.3 Межвоенный период и Вторая Мировая война 26](#_Toc479532471)

[Глава 2. Кризис колониальной системы 33](#_Toc479532472)

[2.1.Конец Второй Мировой войны, антиколониальные выступления и политика Франции в Алжире как точка отсчета мощного террористического движения 33](#_Toc479532473)

[2.2 Война на зависимость. 36](#_Toc479532474)

[2.3 Постколониальное положение Алжира 44](#_Toc479532475)

[Глава 3. Радикализм, терроризм, джихадизм в Алжире в период с 1991 года по современность 51](#_Toc479532476)

[3.1 Гражданская война в Алжире 1991-2002 годы 51](#_Toc479532477)

[3.2 Положение в Алжире после 2002 года 56](#_Toc479532478)

[3.3 Угроза терроризма в современных международных отношениях 59](#_Toc479532479)

[Заключение 61](#_Toc479532480)

[Список литературы и источники 64](#_Toc479532481)

# Введение

Проблема угрозы международного терроризма не первый год стоит на повестке дня в современных международных отношениях.

Существует множество определений терроризма, но так и нет единого устоявшегося. Здесь я даю определение исследователя К.Хиршмана:

Терроризм – негосударственное применение или угроза применения насилия с целью посеять панику в обществе, ослабить или даже ликвидировать его обязательства и привести к политическим изменениям.

А это определение, которое дает Федеральный закон Российской Федерации «О борьбе с терроризмом», от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ: «Терроризм – это насилие или угрозу его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угрозу уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно-опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения других неправомерных интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации в целях провокации войны или осложнения международных отношений»

Общепризнанного определения террористического акта также не существуют, однако все они передают одну и ту же суть термина. Здесь я привожу определение, которое кажется наиболее широким, из УК РФ.

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях

Некоторые исследователи высказывают мнение о том, что терроризм – это одна из разновидностей экстремизма.

Экстремизм – это теория и практика достижения социально-политических, религиозных, национальных целей посредством «крайних», запрещённых способов. Под этими способами понимается недозволенное законом применение силы, насилие, посягательство на права и свободы человека и гражданина.

Существует несколько факторов, которые влияют на развитие терроризма. Это экономические: низкий уровень жизни, бедность, безработица. Это социальные: трудности ассимиляции, неравенство по этническому или другим социальным признакам. Однако чаще всего первоочередным идет политический фактор: обычно это авторитарные режимы, которые давят на все население или на определенные его слои, это неспособность государства обеспечить гражданам достойный уровень жизни, это колониальное угнетение народов. Даже популярный сейчас религиозный фактор развития терроризма также изначально вышел из политического, идущего от национального недовольства, объединяющим фактором которого стала религия.

В данной работе я хотела бы остановиться именно на проблеме влияния колониализма на развитие и угрозу терроризма в современных международных отношениях.

Известно, что колониальное прошлое многое дало странам третьего мира, так как империалистические державы активно вкладывали финансы в развитие бывших колоний, отправляли туда лучших специалистов, налаживали производства, обогащали и развивали эти регионы, не говоря о большом культурном наследии, которое осталось в этих странах и оказало влияние на них. Однако освоение территорий проходило под практикой систематического угнетения местного населения. Разные империи проводили разную колониальную политику, колонии по-разному обретали независимость, однако в целом каждая метрополия была заинтересована в собственной выгоде, а не в развитии конкретного региона ради блага местных жителей.

В данной работе я хочу остановиться на конкретном примере колониальной политики Франции в Алжире, показать влияние этого фактора на угрозу терроризма, существующую на данный момент в международных отношениях. Пример Алжира является наиболее ярким, так как обретение независимости этой страной далось наиболее сложным путем, так как Алжир во Франции считался не просто колонией, но и практически территорией самой метрополии.

Важно показать, что формирование экстремистской террористической угрозы в Алжире вызвано общей радикализацией общества, которая формируется в течение полутора века и вытекает из национально-освободительного движения, являющегося реакцией на колониальную политику Франции.

Террористические организации такие как, например, Аль-Каида Исламского Магриба, которые действуют как на территории Алжира, так и на территории соседних стран, официально сформировались уже после обретения Алжиром независимости, однако предпосылками к их формированию является именно национально-освободительное движение, как реакция на колониальную политику Франции.

**Актуальность темы** «Влияние колониальной политики Франции на угрозу терроризма в современных международных отношениях» обусловлена, в первую очередь, ключевым значением проблемы терроризма на международной арене, решение которой требует глобального подхода, изучения истоков проблемы и формирования, с учетом этих данных, стратегии для борьбы. Вопрос о влиянии колониального прошлого на угрозу терроризма в современных МО до сих пор остается слабо изученным. Разрешение данного вопроса требует сопоставления исследований по отдельным темам истории Алжира, истории колониального прошлого Франции и анализа проблемы терроризма с дальнейшей их систематизацией.

**Хронологические рамки** исследования охватывают период с 1830 по 2017 год, так как для того, чтобы проследить процесс формирования террористического движения, являющегося угрозой в современных международных отношениях, необходимо вернуться в точку отсчета колониального периода Алжира и зарождения национально-освободительного движения, которое в той или иной мере давало о себе знать с начала завоевания Францией Алжира.

**Объектом исследования** в данной выпускной квалификационной работе является террористическая угроза в современных международных отношениях.

**Предметом исследования** в данной выпускной квалификационной работе является влияние колониальной политики Франции в Алжире на угрозу терроризма в современных международных отношениях

**Цель работы**: анализ влияние колониальной политики на угрозу терроризма в современных международных отношениях на примере Франции и Алжира.

Поставленная цель предполагает решение следующих **задач**:

1. Проанализировать французскую колониальную политику в Алжире
2. Отметить этапы формирование национально-освободительного движения и радикализма в Алжире
3. Разобраться в причинах кризиса колониальной системы в Алжире
4. Показать влияние общей радикализации общества на формирование террористических группировок в современном Алжире
5. Провести анализ угрозы терроризма в современных МО, исходящей от террористических группировок, сформировавшихся в Алжире

В качестве методологической основы выбран системный подход к исследованию

**Эмпирическая основа исследования.** Материалы двусторонних и многосторонних встреч, высказывания высших должностных лиц из публичных заявлений, архивы материалов новостных изданий, журналов и других средств массовой информации, воспоминания и интервью с участниками войны за независимость в Алжире позволяют сделать объективный анализ процессов и сохранить историческую точность исследования.

Материалы новостных сайтов и электронных газет дают возможность проанализировать сложившуюся на настоящий момент ситуацию, отследить террористические акты, совершенные в последние 20 лет и систематизировать информацию. Для этого использовались такие новостные издания как «Al Jazeera», «BBC News», «Arabnews.com», «РИА Новости», «Le Monde», «Le Point», «Daily Mail», «Al-Masdar News», «Le Nouvel Observateur» и другие.

**Степень научной разработанности проблемы.**

Вопросам колониальной политики и реакции на нее посвящены работы ученых различных стран, в том числе, Франции и России. Здесь рассмотрены некоторые из них:

Наиболее полно и конкретно история Алжира рассмотрена в работе Р.Г.Ланды «История Алжира. XX век». В этой работе описаны все этапы развития и краха колониального режима, начиная с французского завоевания Алжира и заканчивая началом гражданской войны в Алжире 1991 года. В этой работе подробно рассмотрены все причинно-следственные связи, формирование различных национально-освободительных, а позже других радикальных движений, политическая, экономическая и социальная ситуация в стране на протяжении всего указанного периода.

«The Journal of North African Studies» в 2004 году опубликовал статью Луи Мартинеса «Why the violence in Algeria»

В данной статье рассматривается вопрос растущей террористической угрозы в Алжире, сильного влияния Исламистского радикального движения, причины и следствия этого аспекта.

В первую очередь, Алжир рассматривается как постколониальное государство. Автор статьи отмечает, что рост исламистского радикального движения связан именно с этим периодом. Борьба за независимость территорий теперь перешла в борьбу за независимость идей, в данном случае, исламистских.

В статье также подробно рассказано о различных группировках, действующих на территории Алжира.

В заключении автор говорит о том, что сейчас алжирские власти понимают, что невозможно изменить экономическую систему, которая в данный момент является причиной отсутствия не только рабочих мест, но и первоочередных товаров, здравоохранения, без изменения политической системы.

Пока к руководству страны не будет доверия, стабильность в этом регионе не наступит, а радикальные исламистские движения так и будут ее подрывать.

The Journal of North African Studies предлагает статью 2014 года «Confronting Al-Qa'ida in the Islamic Maghrib in the Sahel: Algeria and the Malian crisis»

11 января 2013 года Франция с поддержкой некоторых стран Суб-Сахары начали «Операцию Серваль» в северной части Мали. Инициатива была направлена на уничтожение всех джихадистских группировок: Аль-Каиды Исламского Магриба, Ансар-аль-Дин, MUJAO (the Mouvement pour l’Unicité et Jihad en Afrique de l’Ouest – Movement for Unicity and Jihad in West Africa) – группировки, которые контролировали регион с середины мая 2012 года. С этого момента Франция получила многочисленную поддержку от соседних стран.

Алжир, в свою очередь, поддержал позицию Франции и объявил о невозможности переговоров с террористами, связанными с Аль-Каидой.

Также, было понятно, что Алжир хочет сотрудничать с европейскими державами, особенно с США.

Алжир закрыл границу с Мали, как только операция была начата, и открыл свое воздушное пространство для французских войск.

Аль-Каида Исламского Магриба, как отмечает автор, изначально именно Алжирская организация и именно алжирцы столкнулись с наиболее высокой степенью угрозы терроризма и вынуждены были начать серьезную борьбу.

В своей статье автор описывает структуру АКИМ и их деятельность в разных регионах.

В журнале Studies in Conflict & Terrorism рассмотрена статья Тиффани Ховард «Failed States and the Spread of Terrorism in Sub-Saharan Africa»

Автор статьи считает, что несостоявшиеся государства, то есть так называемые Failed States – необходимое условия для развития терроризма в Африке южнее Сахары. Ряд стран южнее Сахары: Нигерия, Сьерра-Леоне, Либерия и Демократическая Республика Конго (ДРК) – являются центрами «поставок оружия, финансовой помощи и боевиков-радикалов для экстремистских джихадистских движений, финансируемых международными террористическими организациями, такими как “Аль-Каида”». Террористические центры легко создаются в регионе, где государства не выполняют свои функции. Именно поэтому регион Суб-Сахары является удобным местом для террористов. Государства этого региона постоянно подвергаются то политическим, то экономическим, то системным кризисам, что создает выгодную террористическим группам ситуацию.

**Теоретическая значимость** исследования заключается в том, что в работе выполнен комплексный анализ влияние колониальной политики Франции на угрозу терроризма в современных международных отношениях. Выведены причинно-следственные связи проблемы.

Данное исследование может быть основой для дальнейшего изучения проблемы террористической угрозы или для изучения колониальной политики Франции, а также её последствий.

**Практическая значимость** исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы для дальнейшего детального анализа угрозы терроризма в рамках влияния на этот процесс политико-исторических факторов, как колониальная политика.

# Глава 1. Колониальный период

# Завоевание Алжира и первая волна формирования антиколониального движения

Важным фактором сплочения различных этносов Алжира, как и в большинстве арабских стран, стал ислам. Подавляющее большинство населения Алжира – мусульмане. Исключение составляют берберы-христиане, всего пара тысяч, а также проживающие в стране французы, испанцы, итальянцы, мальтийцы и другие европейские народы, которые составляют меньше 10% населения.[[1]](#footnote-1)

Немусульмане в Магрибе, как и во многих арабских странах, должны были выплачивать джизью – подушную подать, что и подталкивало их к принятию ислама. Поэтому исламизация в странах Магриба проходила гораздо быстрее арабизации, которая шла вслед за ней, так как арабский язык был языком мусульманской религии.

Религия объединила алжирцев против «неверных». Религиозные братства существовали под предводительством Марабутов. Часть из них были суфиями, сторонниками суффизма, что представляет собой ответвление Ислама в сторону мистицизма. История появления суфизма до сих пор до конца не изучена, однако, существующие источники позволяют нам говорить, что суфизм развивался практически с самого начала появления Ислама и существовал уже во времена пророка Мухаммеда.

Из Марабутов состояло руководство религиозных братств, которые имели в Алжире специальные центры под названием «Завии», которых к началу 19 века насчитывалось 400.[[2]](#footnote-2)

Алжир имел репутацию страны, удачно ведущей любые войны. Из-за своего положения, им довольно часто приходилось отбиваться от кочевников. Это и сыграло роль в том, что земледелие, торговля, ремесла и градостроительство постепенно пришли в упадок.

В 16 веке началась испанская экспансия. Страдающий от экономического упадка Алжир был вынужден просить помощи у турецких «гази». «Гази» в Турции назвали борцов за веру, здесь, опять же, ключевую роль сыграл ислам.

Больших успехов в Алжире европейцы добиться не могли, поэтому 8 государств Европы платили арабской стране ежегодную дань.[[3]](#footnote-3) Алжирские корабли были хорошо оснащены, быстроходны и обладали высокой маневренностью. Большую роль в этих войнах сыграли корсары, которые, по мнению многих экспертов, вели разновидность «священной войны» - на море.

Постепенно Алжир становился все более самостоятельным. В 1671 году Алжиром стали править деи. Деи выбирался на пожизненный срок. Его выбирал совет, состоящий из янычарских начальников и корсарских капитанов.

К концу 18 века ситуация в Алжире ухудшилась. Османская империя приходила в упадок, было приостановлен приток оружия и пополнения в войска. Англия, Франция и Голландия к этому моменту увеличили свою мощь и нанесли довольно большой ущерб алжирскому военно-морскому флоту, вследствие чего сильно сократились доходы от корсарства.

Эти и другие причины, такие как эпидемия чумы, засуха, привели к серьезному кризису государство деев.

Отдельные племена и раньше не признавали над собой власть деев, однако, последним удавалось играть на внутренних противоречиях между различными группами, что, в свою очередь, также и расшатывало и без того зыбкий мир внутри государства.

5 июля 1830 года этим и воспользовалась Франция, вступившая на территорию Алжира. С этого момента началось движение страны к ускоренной модернизации и европеизации, сопровождающиеся растущим с каждым годом антиколониальным движением. Эти две тенденции будут идти параллельно на протяжение более чем века.

Войско дея потерпело поражение в неравной схватке, оно было достаточно слабо технически и имело гораздо меньше солдат, чем французская армия.

Франция долгое время не могла выбрать дальнейшую судьбу Алжира. Был вариант сделать Алжир колонией Франции, вернуть его под протекторат Турции, установить протекторат или же разделить территорию между Бурбонами и турецким султаном.

В 1834 году король Луи Филипп объявил о присоединении Алжира к Франции, однако, несмотря на то, что формально Алжир был повержен, власть Франции ни в коей степени не признавалась. В отдельных регионах и вовсе сохранили власть некоторые деи, например, Аль-Хадж Ахмед в Константине.[[4]](#footnote-4)

Сопротивление, на самом деле, началось уже в 1830 году. Но в течение двух лет против колониалистов сражались отдельные племена, общего антиколониального движения не было, поэтому результатов достичь им не удавалось.

В 1832 году это движение постарался возглавить Абд аль-Кадир. На тот момент ему было 24 года и он смог в некоторой степени проводить организованную борьбу, нанеся французским войскам ряд поражений. Помимо этого, Абд аль-Кадир старался заниматься и административными функциями, проводить судебную, налоговую и другие реформы. Под его управлением находилась 2/3 территории Алжира, что позволило объединить разные племена в единое движение.

В 1840 году генерал-губернатором в Алжире был назначен маршал Бюжо. Основные силы были кинуты на то, чтобы разрушить государство Абд аль-Кадира. Несмотря на сопротивление, Бюжо это удалось, используя сильное военное и численное превосходство. Абд аль-Кадиру пришлось бежать в Сахару, однако, вскоре под его предводительством на западе Алжира вспыхнуло восстание, которое французам все же удалось подавить. Абд аль-Каир возобновлял борьбу в 1845 и 1847 годах, когда был окончательно взят в плен.[[5]](#footnote-5)

Дальше французы занялись освоением Сахары, жестоко и кроваво подавляя при этом частые восстание береберов, различных племенных союзов, таких как Бану Снассен в 1859 году восстания в оазисах Зааджа и Лагуат. После сопротивления 1830-1870-х годов вожди, такие как Абд аль-Кадир, стали настоящими героями для алжирских патриотов. Их почитали, о них говорили в произведениях фольклора и рассказывали о них будущим поколениям.[[6]](#footnote-6)

Последние восстания этого времени были в 1870 году, крупнейшим из них было восстание под предводительством братьев Мухаммеда Мукрани и Ахмеда Бу Мезрага, а также восстание Бу Амама 1872 году. [[7]](#footnote-7)

Все эти восстания были подавлены, и в измученном Алжире наступил некоторый перерыв в антиколониальном движении. На этом закончился феодальный этап освободительно борьбы.

Главным результатом французского завоевания явилась так называемая переселенческая колонизация. Европейцы, переезжавшие в Алжир из Франции, Италии, Испании, Греции и других стран, в последствие составили прочную базу, позволившую колонистам укрепиться на этой территории.

Переселение было обусловлено не только политическими, но и экономическими и социальными причинами.

В Алжире европейцы составляли довольно разнородную социальную группу, с плюрализмом культур, языка и традиций. Длительное проживание и многонациональность породили среди приезжих идеологию «алжиро-европейства», убеждения которой доходили до того, что появились идеи, что Алжир вовсе никогда и не был мусульманским, а всегда оставался античным греко-римским государством.

Как и во многих других колониях, во главе Алжира стал Генерал-губернатор, назначаемый Францией. Окончательно определить политико-административное устройство в Алжире удалось к 1902 году.

Территория Алжира была разделена на 3 департамента: Оран, Алжир и Константину. От каждого департамента выступал один сенатор и два депутата, которых выбирало европейское население департамента. Также, в каждом департаменте был Генеральный совет, состоявший из 24 европейцев и 6 алжирцев, которым это было дозволено с 1908 года. [[8]](#footnote-8)

Департаменты были разделены на коммуны, так называемые «полноправные» и «смешанные».

«Сеньоры» на протяжении всего колониального периода нуждались в финансовой и военной поддержке французского правительства. Непокорность алжирского населения «сеньоры» использовали для пропаганды. В журналах публиковались данные о растущей преступности со стороны алжирского граждан, чтобы получить поддержку общества во Франции.

В 1881 году был введен «туземный кодекс», согласно которому алжирцы не имели права участвовать в политической жизни страны. Благодаря этому кодексу колонисты также имели право приговора алжирцев к штрафам, могли арестовывать и даже высылать туземцев, если они казались им подозрительными. Также было разрешено заключение алжирцев с тюрьму без суда от 5 дней до 2 лет. Европейцы могли конфисковать имущество заключенных и запрещать им передвигаться по стране, не говоря уже о запрете выезда за границу.

Однако колониальное завоевание способствовало изменению социальной среды в Алжире, разрушению межплеменных границ, смене национально-этнической структуры населения. Под экономическим гнетом колонизаторов, происходила арабизация общества, а также объединение под религиозной эгидой ислама. Формировался общий язык в форме алжирского диалекта. Начала сове формирование освободительная борьба, руководствующаяся идеями традиционных ценностей и защиты от национального обезличивания.

Вместе с национальным самосознанием и патриотичной гордостью за страну, в свое время державшую в страхе все государства Магриба, а так же с помощью административно-хозяйственного объединения страны со стороны колонизаторов, формировалась новая, более цельная структура общества.

# 2.2 Формирование националистического радикального движения как вторая волна антиколониализма.

После военных успехов колонизации в Алжир пришло и экономическое развитие. Французские колонизаторы стали быстро осваивать новые земли, началось строительство железных и автомобильных дорог, развитие аграрной сферы, осушение болот, ирригация засушливых земель, строительство новых городов и поселков. К этому были добавлены и социальные изменение. Появился новый социальный слои общества» сельскохозяйственный наемный рабочий, аграрный «буржуа» и эмигрант метрополии. Некоторых алжирцев отправляли на работу в метрополию, что сказывалось на его культуре. Эмигрант возвращался на родину таким полуевропейцем, носителем смешанной культуры.

Во время колонизации алжирцы стали знакомиться с европейскими достояниями науки и техники, изучать новые возможности. Алжир также стал развиваться с точки зрения культуры. Многие французские деятели искусства периодически по долгому времени проживали в Алжире и посвящали ему свои произведения, многие алжирцы стали говорить на французском языке, стали появляться алжирские журналы на французском языке. Небольшой процент алжирцев стал получать образование в школах. В 1884 в алжирском университете училось всего 6 алжирцев, однако к 1907 году и количество увеличилось уже до 50.[[9]](#footnote-9) Преподавание в учебных заведениях велось на французском языке.

В этом смысле колонизация очень много дала Алжиру. Однако противоречивость ее характера, сочетание культурного, социального, экономического развития с постоянным подавлением алжирцев колонизаторами для сохранения своей политической власти, лежит в самой основе влияния европейской колонизации на все процессы, проходившие в Алжире. Подавление, с последующей эксплуатацией, сопровождавшееся социальным неравенством, как экономическим, так и политическим и юридическим в сочетании формированием национального самосознания алжирцев превращало это колониальное общество в бомбу замедленного действия.

В это время в Алжире начинает зарождаться рабочее движение. Однако, оно было еще не настолько сильно, в силу своей малочисленности и не могло иметь высокую политическую активность. Стоит отметить, однако, что даже во время демонстраций рабочих, которые выступали за улучшение условий работы, выступали они под национальным зеленым знаменем со звездой.

Основной же социальной базой колониализма этого периода стали горожане, ремесленники и мелкие торговцы. Но им также недоставало политической зрелости, чаще всего они просто участвовали в уличных стычках и митингах, и деятельность их проходила стихийно, а не организованно.

Тем временем, разоренные крестьяне продолжали пребывать в города для заработка, что только усиливало радикальный настрой в обществе.

Основным выразителем национально-освободительных движений выступила интеллигенция. К 1907 году количество получивших образование алжирцев заметно увеличилось, но еще гораздо более многочисленны были традиционные мусульманские интеллигенты: служители илама, богословы-улемы, писатели и поэты, писавшие на арабском языке, а также учителя коронических школ, которых называли талебами, и многие другие. Большинство из этой прослойки общество получало образование за рубежом, либо в завиях марабутских братств, поэтому сделать какой-либо статистический анализ было практически невозможно. Поэтому колонистам было довольно сложно учесть культурное положение общества.

Определенные условия формирования новой волны освободительного движения были созданы своего рода двоевластием, сформировавшимся в Алжире к концу 19 – началу 20 века. Алжирское общество все еще было достаточно рыхлым, раздробленным на различные племена и кланы, а экономически отсталым, что определило преимущества европейского меньшинства в Алжире. Сеньоры воспользовались этим для того, чтобы в определенной степени диктовать свою волю метрополии, умело играя на выступлениях европейцев. Таким образом, политика в Алжире проводилась согласно интересам именно сеньоров.

В 1898 году в Алжире созданы Финансовые делегации. Они были разделены на 3 секции, в одной из которых выступали колонисты, в другой европейцы-неколонисты, а в третьей коренные алжирцы. В каждой секции находилось 24 делегата.[[10]](#footnote-10)

Финансовые делегации играли решающую роль при пересмотре бюджета, они не дали ввести в Алжире французскую налоговую систему, что позволило им продолжать взимать с алжирцев так называемых «коранических» налогов. Эти налоги коренные жители обязаны были выплачивать сверх налогов, установленных в стране.

Таким образом, все вышеназванные факторы являлись основой для формирования нового этапа национально-освободительного движения, которое полагалось, прежде всего на тактические возможности маневрирования в условиях двоевластия.

Сеньоры оказались главными противниками антиколониального движения, что означало необходимость использования противоречий между метрополией и сеньорами в освободительной борьбе.

Одновременно начался поиск поддержки в метрополии со стороны левых, арабофилов в парламенте или либеральной прессы. Все это отразится позже, в межвоенный период и во время второй мировой войны, однако сейчас слабость национально-освободительного движения определялась его немногочисленностью.

Однако основной проблемой стало разделение движения на две ветви: традиционалистов и мусульфранков (в последствие младоалжирцев).

Традиционалисты считали, что Алжир имеет собственный путь развития, основывали свои убеждения на сохранении религии, самобытности, образа жизни алжирцев еще до прихода колонизаторов.

Младоалжирцы же видели свою цель в развитии, соединении коренного населения с французами, то есть освобождении от колониального гнета путем полного уравнения прав с гражданами Франции. Они были последовательными сторонниками ассимиляционизма.

В конце XIX века в Алжире, Константине и в Тлемсен традиционалисты создали сеть типографий, благодаря которым и смогли широко распространить свои идеи. Среди их последователей были популярные поэты, писатели, художники. Одними из них были художник Омар и Мухаммед Расим, писатель Бен Мухуб и другие. Главным направлением их деятельности было освобождение Алжира, с помощью восстановления традиционных арабских ценностей страны, как то язык, религия, культура в целом.

Среди традиционалистов тоже существовал плюрализм мнений. Кто-то считал необходимым открытое восстание и изгнание колонизаторов из Алжира путем военных действий, кто-то, основываясь, неравности сил, говорил, что нужно постепенно разрушать колонизаторский строй изнутри, некоторые находили выход через сотрудничество с властями, периодически отправляя им различные петиции об уравнении прав и улучшении положения алжирцев.

Большую роль в национально-освободительной борьбе сыграли газеты, журналы и листовки с антиколониальной пропагандой, которые алжирцы распространяли в обществе.

Однако большую опасность для сеньоров представляли младоалжирцы. Когда их движение стало более организованным, французский колонизаторы попытались наладить отношения с традиционалистами, так как последние не пытались слиться с французским обществом и представляли собой оппозицию младоалжирцам.

Организованную форму младоалжирцы приобрели после 1900 года, хотя заметили их уже в 1882 году.[[11]](#footnote-11) Среди них также не было полного единства, кто-то выступал за полное слияние с европейским обществом, кто-то считал, что нужно добиться расширения прав алжирцев, но сохранит при этом определенную самобытность. Однако, и те и другие выступали за развитие французского образования.

Младоалжирцы создали большое количество различных обществ и ассоциаций. К таким относится например «Рашидийя», созданная в 1902 году учителем Сарруи. Она была создана в рамках взаимоподдержки выпускников франко-мусульманских школ и для дальнейшего образования алжирцев.[[12]](#footnote-12)

Другая ассоциация – «Кружок Салах-Бея». Он занимался литературными, научными, социальными и экономическими исследованиями. Находился в Константине.[[13]](#footnote-13)

Чуть позже возникло еще много подобных обществ: "Содружество современных наук", "Кружок молодых алжирцев" из Тлемсена, "Братство", "Полумесяц" и "Кружок прогресса", "Исламское общество" и "Садыкийя" из Константины, "Союз".

Сначала ассоциации проводили различные чтения по всему Алжиру, имея своей целью просвещение алжирцев в культурной, политической, социальной сферах. После, постепенно эти кружки превращались в политические организации, которые ставили своей задачей объединение образованных и мыслящих алжирцев для последовательной борьбы с колониализмом.

Младоалжирцы стали играть ведущую роль в освободительном движении Алира с 1903 года. Пресса была одним из важнейших способов распространения идей у младоалжирцев. С 1909 года их движение приобретает все более политический характер. Младоалжирцы пишут петиции в метрополии, устраивают многочисленные митинги. Самыми важными газетами являлись «Рашиди» в Джиджелли, которая выпускалась с 1911 года, или, например, «Аль-Хакк», публиковавшаяся в Оране с 1910 года.[[14]](#footnote-14)

С 1911 года идет обратная реакция от властей, которые усиливают свои репрессии против младоалжирцев. Однако, младоалжирцам все же удается добиться некоторых успехов. В июне 1912 года делегация из 9 человек от мусульфранков во главе с Бентами вручает премьер-министру Р.Пуанкаре список требований, который вошел в историю как «Младоалжирский манифест». Требования следующие:

1. Реформы репрессивного режима (отмены расистского "туземного кодекса", специальных трибуналов и пр.);

2. "Справедливого распределения налогов" и "бюджетных средств";

3. "Серьезного политического представительства во всех алжирских ассамблеях" и в парламенте Франции

Однако только первое из этих требований было осуществлено, второе нашло свой отклик только в 1918 году.[[15]](#footnote-15)

Слабость младоалжирцев определялась тем, что, во-первых далеко не все состоящие в этом движении интеллигенты были настроены в духе патриотизма и национального освобождения. Многим было достаточно простого сближения с европейцами – хозяевами территории. Для них одеваться как европейцы уже было определенным достижением.

Однако, большинство, конечно, видело свою конечную цель в освобождении от колониального гнета, но у них все еще было недостаточно поддержки среди народа.

Помимо этого, как уже отмечалось, игра на сложившемся двоевластии также не всегда давала свои результаты, так как метрополия все же в большей степени сочувствовала сеньорам, нежели алжирцам.

В целом, и традиционалисты и младоалжирцы, несмотря на определенные слабости, внесли значительный вклад в национально-освободительное движение.

# 1.3 Первая Мировая война

Несмотря на дух антиколониализма в Алжире, с началом Первой Мировой войны французские подданные встали на сторону Франции и воевали вместе с ней против Германии и союзников, поэтому Франции не пришлось посылать военные части в Алжир для подавления митингов, как это пришлось делать в соседних Алжиру Ливии, Марокко и Тунисе.

Германия, однако пыталась играть на освободительном движении алжирцев. В Алжире стали активно появляться пропагандистские листовки, которые распространяли небольшие группы традиционалистов, надеявшихся на победу Германии. Они призывали к священной войне – джихаду, что было распространено на тот момент в Турции, агитировали алжирцев отказаться от военной службы.

Однако большинство, в том числе различные общества младоалжирцев, такие как «Рашидийя», «Туфикийя» призывали воевать на стороне Франции и заверяли губернатора в своей им приверженности.[[16]](#footnote-16)

Некоторое количество восстаний позже все же прокатилось по некоторым регионам Алжира, однако это были стихийные акции, не принесшие абсолютно никаких результатов.

В этих условиях проявила активность алжирская политическая эмиграция. Они старалась связаться с рабочими движениями в Европе, которые подержали бы алжирцев.

Младотунисцы в Швейцарии издавали свой журнал в Женеве под названием «Ревю де Магриб». Эмигранты из Алжира старались установить с ними связь для продвижения своих идей и защиты прав, благодаря чему младотунисцы выступали за алжирцев на различных международных конференциях, призывая навести порядок во французской колонии.

В 1917 году, чтобы прекратить эту деятельность, в Парламенте было выдвинуто 5 проектов по улучшению жизни коренного населения Алжира.

Однако такое положение дел абсолютно не утраивало сеньоров в Алжире, которые приложили все свои силы, чтобы не дать этим проектам осуществиться.

Высший подъем национально-освободительного движения Алжира пришелся на 1919 – 1920 года. В этот период рабочее движение Франции претерпевало постепенный сдвиг влево. К тому же, из Франции стали возвращаться алжирские эмигранты, которые за время войны прониклись революционным духом. Поэтому в 1919 по Алжиру прокатились крестьянские волнения. Тяжелое экономическое положение в таких районах, доводившее до голодания жителей, переезд жителей из соседних областей, пораженных неурожаем, эпидемия тифа – все этот дало мощный толчок. Крестьяне нападали на соседние фермы европейцев, захватывали их имущество.

Подкрепление полиции дало возможность вернуть порядок, однако невыносимые условия проживания вновь заставляли крестьян нарушать его.

К тому же, алжирцы, покорно вставшие на сторону Франции во время войны, ожидали некоторого ответа от нее, но были разочарованы продолжавшейся угнетающей политикой.

В 1919 произошло множество стачек в городах. Рабочие требовали повышения заработной платы, улучшения условий труда.[[17]](#footnote-17)

В 1920 году в Алжире также произошли майские стачки, сопровождавшиеся манифестациями и столкновениями с полицией. Они получили большой отклик по всему Алжиру. Помимо этого, бастовали железнодорожники, ремесленники, докеры и моряки.[[18]](#footnote-18)

Особенно тревожило французские власти поддержка европейского рабочего движения алжирцами. Было также известно, что некоторые националисты даже послали петицию Вудро Вильсону, президенту США, с требованием помочь Алжиру освободиться от французского влияния.

Результатом этого стали некоторые уступки со стороны французских властей, которые провели реформы. Были уравнены налоги между европейским и коренным населением Алжира, представительства алжирцев были расширены в рамках мениципалитетов.

Алжирские землевладельцы, купы и чиновники, а также военнослужащие и обладатели наград, дипломов и других почестей получили избирательное право. Однако алжирцы все равно составляли в муниципалитетах меньшинство, которое никак не могло повлиять на исход событий, поэтому реформы носили скорее формальный характер, а вовсе не были демократическими. Все это вызвало недовольство как народных масс.

Здесь следует указать, что в этот период начинается совершенно новая волна национально-освободительного движения. Если раньше это были разрозненные группы младоалжирцев и традиционалистов, то теперь движение обрело больший масштаб, стало единым.

Говоря об этом периоде, нужно сказать о человеке, который, собственно, сделал возможным объединение стихийных разрозненных движений, эмир Халид.

Эмир Халид отстаивал самобытность Алжира, но пытался действовать при этом легальными методами. Он сотрудничал с властями, направлял им петиции, делал все в рамках французских официальных законов.

Хамид входил в Финансовые делегации и был там генеральным советников. Для того, чтобы выступать в защиту прав алжирцев и разоблачать колониальный гнет, он вел газету «Икдам», что в переводе означает «Отвага». [[19]](#footnote-19)

Эмир Хадид выступал за юридическое и политическое равенство между европейским и алжирским населением страны. Он также писал к премьер-министру Франции письмо, в котором выступал за равноправие, разрешение для алжирцев проходить военную службу, и, самое главное, за отмену унизительного «туземного кодекса».

Эмир Халид сделал большой вклад в антиклониальное движение Алжира, его поддерживали как французские, так и английские рабочие партии. Вплоть до конца 20 века имя эмира Халида будет своего рода знаменем антиколониального движения в Алжире.

После Первой Мировой войны в Алжире зарождается коммунистическое движение. Движение это состояло в основном из рабочих европейцев, они были сгруппированы вокруг газеты «Социальная борьба». Сначала в нем участвовало всего около 400 человек, из которых было только 2 алжирца, однако позже их количество увеличивается.[[20]](#footnote-20)

Несмотря на то, что коммунисты Алжира были немногочислены, а также испытывали сильное влияние со стороны французского Коминтерна, они все же внесли значительный вклад в освободительную борьбу алжирцев. Благодаря коммунистической партии, в стране не переставали проходить стачки. Ими были организованы забастовка портовых рабочих, демонстрации железнодорожников в Константине, протест арабских учителей в Боне. Такая активность привела к росту прогрессивных союзов Унитарной Всеобщей конфедерации труда (УВКТ). Они также помогали проводить стачки, многие из которых приводили к такому успеху как повышение заработной платы и введением 8-часового рабочего дня.

В марте 1926 года в Париже создана рабочая ассоциация «Северо-африканская Звезда» (САЗ) во главе с эмиром Халидом, а также членом ЦК ФКП Абд аль-Кадиром Хадж Али. Она выступала под эгидой ФКП и имела целью «Защиту материальных, духовных и социальных интересов североафриканских мусульман». [[21]](#footnote-21)

В 1929 году французские власти запретили деятельность САЗ, однако, за время существования она уже нашла много сподвижников и сумела укрепиться как во Франции, так и в Алжире.

В феврале 1927 г. генеральный секретарь САЗ Ахмед Мессали Хадж, выступая на учредительном Конгрессе Лиги, изложил "алжирские требования", сводившиеся к следующему: «Независимость Алжира; вывод французских оккупационных войск; создание национальной армии, конфискация крупной земельной собственности, захваченной феодалами, колонистами и частнокапиталистическими компаниями; передача крестьянам конфискованных земель, отобранных у них ранее; уважение мелкой и средней собственности; возвращение Алжирскому государству земель и лесов, захваченных Французским государством; увеличение сельскохозяйственного кредита для бедных феллахов; немедленная отмена "туземного кодекса" и исключительных мер; амнистия заключенным, поднадзорным или высланным за нарушение "туземного кодекса"; свобода прессы, собраний и объединений; равные политические и профсоюзные права с французами Алжира; замена избираемых узким кругом лиц Финансовых делегаций алжирским парламентом, избираемым на основе всеобщих выборов; выборы муниципалитетов путем всеобщего голосования; допуск алжирцев к образованию всех ступеней и создание арабоязычных школ; применение социального законодательства.»[[22]](#footnote-22)

В основном, французские власти были уверены, что все акции САЗ проводятся под эгидой ФКП и связывали их исключительно с коммунизмом, что потом не дало Франции разглядеть куда более широкую социальную базу национал-радикализма в Алжире.

# 1.3 Межвоенный период и Вторая Мировая война

После Первой Мировой войны алжирцы испытывали тотальное разочарование. Поддержав Францию в тяжелые времена, они, тем не менее, не получили взамен улучшения своего положения: ни больших политических прав, ни лучшего социального обеспечения, ни экономических выгод.

До 1930 год колониальный режим в Алжире все еще переживал свой «золотой век» экономическго благосостояния. Однако, столетие колонизации совпадает с началом кризиса колониального режима.

В 1929-1933 страна переживает сильный экономический кризис. Положение жителей деревни продолжает ухудшаться и поток разоренных крестьян снова хлынул в города, где люди также переживают не лучшие времена. Шел процесс концентрации земель в руках европейских колониалистов, в это время алжирские крестьяне продолжали идти по пути обнищания, вследствие чего им было уже недостаточно просто работать на своей земле, чтобы прокормить семью, приходилось параллельно устраиваться на работу к европейцам.

В 30-е годы заметно выросло количество алжирцев, работавших в промышленных областях, в это же время увеличивается алжирская эмиграция во Францию. Эмигранты уезжали во Францию на заработки, а возвращались проникшимися революционными идеями французского рабочего движения.

Все это вместе с вышеописанными проблемами разорения и социальной несправедливости, которая никуда не ушла, усилило уже существующие радикальные настроения.

Последователи младоалжирцев, впитавшие в себя настроение и идеи французского рабочего движения в эмиграции создают Федерацию туземных избранников (ФТИ). ФТИ утверждает, что они едины с Францией и французами и что этому мешает только колонизация. Они остаются сторонниками ассимиляции и считают, что слияние есть победа над колониализмом. Формально они провозглашают себя последователями эмира Халида.

Однако, на деле, время младоалжирцев уже ушло. С 20-х годов, как было уже сказано ранее, начинает активно развиваться идея национализма, которой чужда политика ассимиляции. По направлению к национализму и стали постепенно двигаться алжирские буржуазные интеллигенты 20-х годов.

В 30-е годы активизировалась интеллектуальная алжирская элита. Они объединялись в различные ассоциации культурной, социальной или просветительской тематики. Это и составило социальную базу ФТИ.

Для продвижения своих идей использовалась пресса. В 30-е годы выпускалось в районе 60 национальных газет и журналов. Они выпускались как на французском, так и на арабском языках.

Однако, далеко не все общество было согласно с политикой ассимиляции. Большая прослойка предпринимательства и мусульманской интеллигенции не примкнула к ФТИ. Одной из наиболее известных таких организаций является Ассоциация алжирских улемов, которая встала на сторону абсолютного патриотизма. В нее входили видные деятели культуры и религии, они читали проповеди относительно антиколониального движения, издавали книги. Благодаря этой ассоциации, к движению присоединилось большое количество сторонников, которые до этого были индифферентны.

САЗ была восстановлена в 1932 года под названием «Северо-Африканская Звезда» и стала чисто националистической организацией. Однако в 1934 она сова была запрещена. После этого восстановлена под названием Национальный союз североафриканских мусульман. Организация становится полностью независимой от Французской коммунистической партии, которая, с начала ее создания, оказывала на САЗ сильнейшее влияние. В 1934-1936 годах ВКП и САЗ, тем не менее, продолжают сотрудничество.

В 1936 году во Франции к власти приходит Народный фронт – коалиция левых политических партий, в том числе, ФКП, СФИО и Партии радикалов, республиканцев и национал-социалистов. Они будут у власти вплоть до 1937 года. В Алжире в 1934-1936 годах на базе еще тогда борющегося за власть Народного фронта возникает Мусульманский Конгресс, который был организован алжирскими коммунистами. В него вошли различные международные организации, а том числе, уже названная ранее ФТИ, а также улемы.

Первая сессия Конгресса прошла 4-7 июня 1936 года, уже после победы Народного фронта.

Сессия выработала "Хартию требований алжирского мусульманского народа", в которой предусматривались: упразднение генерал-губернатора и финансовых делегаций, свобода изучения арабского языка, разрешение на публикацию литературы на арабском, введение всеобщего обязательного образования, трудовое равенство, амнистия всех политических заключенных, полное юридическое и политическое равноправия европейского и арабского населения.

Из них было выполнено только одно, а в 1938 году Мусульманский Конгресс распался после раскола Народного фронта.

Помимо надежды на рабочее движение, некоторые уповали на освобождение от колониального гнета с помощью националистических режимов. В стране проходили агитации со стороны некоторых групп в пользу фашизма. Эти идеи были довольно сильны. Появились такие партии как Партия французского народа и Французская социальная партия. Сторонники коммунистов всячески разоблачали их связи с режимом Муссолини и пытались помещать их деятельности.

В марте 1937 года на базе САЗ в Алжире возникла Партия алжирского народа. Ее политика нашла положительный отклик у политически активной прослойки алжирцев.

После 1938 года в кругах антиколониального движения произошло разочарование в демократии, после падения Народного фронта. Снова появились идеи возвращения к малым, секретным группам ведения борьбы с империалистами.

С момента вступления Франции в войну в 1939 в Алжире также началась всеобщая мобилизация и передел экономики под военные нужды. Помимо этого, в Алжире начали усиливаться репрессии. Партии ушли под запрет, лидеров ППА и АКП ждали концлагеря и тюрьмы, многие участники подверглись преследованиям. Начались чистки в профсоюзах, Ассоциация улемов также подверглась репрессиям за отказ сотрудничать с властями.

После того, как положение Франции на фронте ухудшилось после 1940 года, Франция была оккупирована немцами, а на неоккупированной территории был создан профашистский режим Виши. С этого момента жизнь в Алжире сильно изменилась. Туда были посланы наблюдатели от Германии и Италии, были организованы поставки нефти, газа из Алжира в эти страны, что существенно ухудшило и без того непростое экономическое положение в Алжире. Цены на продукцию к 1943 году выросли на 171%. Было установлено ограничение на использование газа, электричества, урезаны поставки продуктов.

Алжирские военные тем временем воевали не только в Алжире и Франции, но и в других странах Африки, а также в Италии, Австрии, Германии, что расширяло их кругозор в политическом плане. Это сыграло большую роль чуть позже, во время кризиса колониальной системы.

Власти стран оси пытались распространить свое влияние в Африке сразу после поражения Франции, однако им удалось это не в полной мере из-за внутренних конфликтов о разделе влияния между Германией, Италией и Испанией. Последняя, несмотря на помощь Гитлера генералу Франко во время Гражданской войны в Испании, отказалась впоследствии вступить в войну на стороне Германии, отправив только небольшую «голубую дивизию» на территорию России. Таким образом, Франко в итоге избежал Нюрнбергского процесса, так как фактически воевал не на стороне стран оси, а против Советского Союза, поддерживавшего противников Франко во время Гражданской войны в Испании. Однако идеи фашизма нашли широкий отклик среди европейского населения Алжира. Для колонистов сотрудничество со странами оси было выгодно. Они продавали и вывозили туда вино и зерно, фосфаты. Прибыли европейских колонистов стремительно росли.

На место репрессированных лидеров ППА пришли новые люди, партия обновилась и стала еще сильнее. АКП же в это время остается наиболее сильной партией, которая противостоит фашизму, объявив, что только после поражения стран оси будет возможно продолжить борьбу рабочего движения. Она выдвигает лозунг «"Необходимо поме- шать предателям из Виши продолжать использовать нашу страну для нужд военной машины Гитлера".» и призывает к созданию Алжирского Фронта Свободы путем объединения вне расовых и культурных различий.

В 1942 году началось англо-американское наступление со стороны Египта. Они решили предотвратить использование Магриба в интересах стран оси. Изначально, англичане хотели поставить во главу Алжира генерала Жиро, который не был ангажирован ни правительством Виши, ни Сопротивлением. Однако, на деле, власть перешла к адмиралу Франсуа Дарлану, который оставил нетронутыми законы Виши и продолжал политику Петэна.

Всеобщее недовольство политикой Дарлана привело к его убийству 24 декабря 1942 года. На его место пришел генерал Жиро, который, однако также не изменил положения в Алжире, занимаясь не столько войной, сколько политикой. Он боролся с возрастающим влиянием Сопротивления Франции во главе с Шарлем де Голлем.

В 1943 году создан Французский комитет национального освобождения (ФКНО). В его главе стояли Шарль де Голль и генерал Жиро. Однако между двумя лидерами не было согласия в проведении политики, что привело к устранению Жиро.

Лидеры национальной элиты (Ф.Аббас, М.Бен Джаллул, А.Сайях, А.Тамзали) , воспользовавшись обстановкой возникшей после оккупации союзниками Магриба, направив властям 20 декабря "Послание мусульманских представителей".[[23]](#footnote-23)

Данное послание ставило перед собой цель провести давно назревшие реформы. К ним относились равенство алжирского коренного и французского населения, вне зависимости от их расовой или религиозной принадлежности, отмена феодальной собственности, аграрная реформа, свобода прессы, признание официальным арабского языка, обязательное бесплатное детское образование, участие алжирских мусульман в политической жизни страны, а также амнистия всех политических заключенных.

Послание подписали 56 наиболее ярких деятелей Алжира.

В целом документ явился подлинным манифестом антиколониального движения в Алжире, став основой для объединения самых разных его сил и течений.

В 1943 году Аббас с поддержкой 22 подписавших Манифест создают «Проект реформ», согласно которому они выступают за создание после войны Алжирского государства.[[24]](#footnote-24) Было предложено создать Учредительное собрание, путем всеобщего голосования населения Алжира. Учредительное собрание, в свою очередь, должно было разработать Конституцию. Во главе Алжира предлагалось встать алжирскому правительству во главе с верховным комиссаром Франции, вместо генерал-губернатора. Также указывалось равноправие алжирского и европейского населения, а также другие административные, экономические и юридические изменения.

Однако, после вывода немецких войск из Алжира, генерал-губернатором там стал Жорж Катру, который провозгласил доктрину о том, что Алжир является неотъемлемой частью Франции и ни о какой независимсти речи идти не может. Того же мнения в 1940-1944 годах придерживался и Шарль де Голль.

Все эти события, а также резкое ухудшение экономики приводили к новой вспышке роста антиколониального движения. Партии выходили из подполья и вели активную агитацию. Политический климат 1943-1944 гг. в Алжире характеризовался общим подъемом гражданского самосознания и взаимопониманием левых и демократических сил.

Важным фактором также явился возросший разрыв между разными слоями населения. В то время, как основная масса жителей голодала из-за ухудшения экономической ситуации, промышленная буржуазия заметно обогатилась за счет сотрудничества со странами оси.

В 1944 году власти идут на уступки и принимают закон «Блюма-Виолетта», благодаря которому верхам алжирского населения предоставлялись права наравне с французами. Остальные могли вбирать 2/5 муниципальных и генеральных советников.

Эти меры были уже запоздалыми и не могли удовлетворить алжирское общество.

В 1944 году Ф.Аббас создает ассоциацию «Друзья Манифеста и Свободы», которая объединяет множество движений, а том числе улемы и ППА.[[25]](#footnote-25)

ППА за время войны расширила свою социальную базу за счет крестьян и теперь являлась одной из сильнейших. Она имела своих людей в различных организациях, тайно выпускала собственные газеты. Партия опиралась на молодежь и была наиболее четко организованной из ассоциации Ф.Аббаса.

Во главе партии на тот момент стоял Ахмед Мессали. В 1945 году на съезде партии он провозгласил исключительную борьбу за независимость Алжира, речь о федерации с Франций больше не шла, как и умерли идеи ассимиляции.

Французские власти осуществили попытки заранее нейтрализовать ППА. В наиболее опасных местах была сосредоточена «гражданская гвардия», а параллельно власти стали провоцировать манифестантов на преждевременные выступления путем арестов практически всех бывших лидеров ППА. 1 мая 1945 года были жестоко подавлены демонстрации ППА, полиция насмерть расстреляла десятки человек, многие были ранены.

8 мая, в ответ на кровавые действия французских властей, началось массовое стихийное восстание в Алжире.

# Глава 2. Кризис колониальной системы

# 2.1.Конец Второй Мировой войны, антиколониальные выступления и политика Франции в Алжире как точка отсчета мощного террористического движения

8 мая 1945 года весь мир праздновал немецкую капитуляцию. Алжирцы, сделавшие свой вклад в победу, решили, что они имеют достаточно оснований для того, чтобы считать себя участниками этой войны. Алжирцы призывали к мирной демонстрации под собственными лозунгами и собственным флагом. На тот момент выйти на улицы с алжирским флагом было величайшим преступлением в глазах французских колониалистов. На транспарантах были выведены лозунги, касающиеся независимости и победы.

Вышел приказ стрелять при появлении алжирского флага. Таким образом, началась бойня.

В ответ на расстрел мирной демонстрации полицией вспыхнуло восстание. Восстание было неорганизованным, стихийным и тем легче его было подавить.

Повстанцы совершали нападения на европейцев, убивали их и уродовали, разрушали их фермы, дома. Подавление восстания было беспрецедентным по мере жестокости в истории Алжира. Была задействована французская авиация, флот, полиция, гражданская гвардия. Уничтожались, сжигались целые районы и деревни, охваченные восстанием. Людей убивали массово и даже не успевали хоронить. Заключенных заставляли рыть себе могилы прежде чем быть убитыми. 16-17 мая повстанцы сложили оружие. В городах Сетафа, Гельма и Керата были массовые захоронения. Число погибших варьируется. Самые минимальные оценки погибших в ходе подавления восстания алжирцев – 10 тысяч человек. По оценкам американского посольства –45 тысяч человек. Понятно, что реальность находится где-то между этими данными, но точное количество не было установлено, а теперь это уже практически невозможно сделать.

То, что подобные действия приведут к ответной реакции позже, понимали все: как алжирцы, так и французы. Национально-освободительное движение было уже развито до критичной точки. Им не хватало только лишь организованности и сплоченности. Восстание 8 мая 1945 года вспыхнуло внезапно. Организаторы восстания – ППА – на самом деле собирались провести его 20 мая, однако, призывая к нему, плохо подготовились.[[26]](#footnote-26)

Генерал Дюваль после подавления восстания скажет, что Франция приобрела мир на 10 лет.

Корни самого восстания лежат в нежелании властей что-либо менять, идти на уступки, давать алжирцам права наравне с французами, в отрицании назревших преобразований и под давлением экономических проблем. В последствие французские СМИ указывали экономический фактор, как основной, а также ссылались на гитлеровскую пропаганду как важнейшую опору восстания, что, конечно, было далеко от правды. Национально-освободительное движение за годы войны повысило свою решительность, существенно выросло, стало более массовым. Алжирцы, воевавшие на разных фронтах были вдохновлены идеями свободы, ореол над французскими колониалистами спал, и они больше не обладали тем авторитетом. Все это привело к пику патриотичного движения, которое вылилось в восстание 1945 года.

После кровавого террора начался террор политический. Нужно было определить политическое устройство Алжира после Второй Мировой войны. Сторонники Аббаса старались убедить своих приверженцев закрыть глаза на события 1945 года и начать конструктивный диалог с Францией. Однако националистов снова ждало разочарование. В марте 1946 года был создан Демократический Союз Алжирского Манифеста (УДМА), он получил 11 депутатских мест из 14 алжирских в Учредительном Собрании. Тогда же УДМА выдвигает проект Конституции, в соответствие с которой предусматривается автономия Алжира, предоставление двойного гражданства алжирцам, уравнение прав с французами. За Францией оставалась внешняя политика и оборона Алжира.

Однако проект не был поддержан. Очередной отказ Франции признать, что она уже не владеет ситуацией так, как раньше, и что назрело время серьезных реформ, все больше накаляло обстановку в Алжире. С этого момента снова начинает расти влияние ППА, ушедшей в подполье.

Все эти факторы, заключавшие недовольство колониальным режимом породили партизанскую борьбу. В 1947 году в горных районах страны появляются отряды, а уже в 1950 году была обнаружена целая сеть подпольно действующих революционных групп боевиков ОС. Это было закономерным результатом колониальной политики Франции, основанной на политическом, юридическом и экономическом угнетении целых слоев населения. Стало понятно, что осуществить революцию путем законных реформ не получится.

За это время политика Франции в отношении Алжира никак не менялась. Продолжалось разорение крестьянства, а доходы европейских колонистов только росли.

# 2.2 Война на зависимость.

В 1956 году в Алжире в северо-африканских горах началась война, которую до последнего не признавали войной, а упорно называли операцией по поддержанию общественного порядка.

На гражданское население были направлены репрессии. Используется тактика квадратов, которая помогает вычислить крестьян, помогающих партизанам. На данный момент крестьяне жаждут не независимости, а мира. Независимость пока что остается для них абстрактным понятие. В рамках ФНО сталкиваются различные течения.

В начале августа 1956 года в долине Суммам руководители восстания собрались на съезд, на котором было принято решение вести войну в самом центре столицы. Европейская часть города: 4 крупных военных округа: Большой Алжир, Оран, Константина, Арес были выделены в автономную зону Алжира политическим руководителем, которым стал Ларби Бен Мхиди, теоретик партизанской войны. Ясеф Саади, выходец из Казбы, стал боевым руководителем. Там были люди, которые не хотели оставить Алжир тихим городом, снабжающим партизан. Они считали, что именно в городе нужно вести боевые действия, так как все самое важное находилось там: послы, администрация, все находились в городе Алжир.

10 августа 1956 года фашиствующие экстремисты из «Красной руки» - организации французских поселенцев в Алжире, решивших с помощью терактов решить алжирский вопрос, организовали теракт на Фифской улице в Старом городе. Это привело к 16 погибшим, десяткам раненных, среди которых было множество детей.

Сразу после теракта все приверженцы национально-освободительного движения в Казбе поднялись, чтобы спуститься в европейскую часть города и попытаться отомстить своими силами. Однако руководителей автономной области и революционного движения это не устраивало, так как если бы жители Казбы вошли в европейскую часть, произошли бы столкновения с армией и полицией, стоявших за европейцев, что привело бы к большим жертвам.

Ясеф Саади и Ларби бен Мхиди остановили толпу, пообещав, что за них отомстит Фронт Национального Освобождения.

Чтобы обнадежить мусульманское население и особенно население Казбы и доказать, что фронт национального освобождения способен отомстить за невинно убитых, был принято решение организовать серию взрывов бомб в европейских кварталах Алжира.

Ясеф Саад и Ларби бен Мхиди создают свою группу. В нее вошел Али Лапуан, который после своей трагической смерти станет символом Казбы. Молодой студент-химик Талеб Абдрахман взял на себя изготовление бомб. Затем, Ясеф Саад начинает набирать девушек, в основном, политизированных студенток, сочувствующих национально-освободительному движению. Джамиля Бухирет, Джамиля Буазат, Зора Дриф и Даниэль Мин. Девушки могли внешне сойти за европеек, что и требовалось ФНО. Они станут связными и установщиками бомб. [[27]](#footnote-27)

30 сентября 1956 года около 6 вечера в модных алжирских кафе “Milk bar” и “ Кафетерий” произошли два мощных взрыва. В результате оказалось двое погибших и девяносто пять раненных, многие из которых лишились конечностей.[[28]](#footnote-28)

Еще больше накалило ситуацию 14 ноября 1956 года – дело Фернано Ивтона, убежденного коммуниста, согласившегося заложить бомбу на газовом заводе, на котором он работал. Если бы эта бомба взорвалась, то, несомненно, унесла бы в Алжире сотни жизней. Эту бомбу передала ему французская учительница, состоявшая в браке с одним из руководителей местной коммунистической партии Абдель Кадером Геруджо. Были подозрения, что Фернано Ивтона сдали, и обнаружение бомбы было не случайным, так как многие были против взрыва на газовом заводе – угрозе подвергался весь город Алжир. Несколько недель спустя Фернано Ивтона казнили на гильотине.

Однако это не успокоило алжирцев. Только за декабрь 1956 года произошло 96 терактов.[[29]](#footnote-29)

Убийство видного мусульманина Амеде Фроже, выступавшего за французский Алжир, довело до пика ужесточение европейских колонистов. Его похороны вылились в массовые беспорядки, погромы, с которыми не смогли справиться гражданские власти.

6 января 1957 года правительство передает генералу Масю неограниченные полномочия по наведению порядка в Алжире. То есть власть в Алжире передается армии.

Фронт Национального освобождения решает устроить забастовки. Чтобы это предотвратить, армия проверяет всех в Казбе, которая считается главным очагом мятежа. Было произведено около 500 арестов. Среди задержанных множество главарей боевиков.[[30]](#footnote-30)

Однако для Юсефа Саада важно было показать Казбе, что несмотря на начавшиеся репрессии, несмотря на задержания и повышенный контроль, ФНО все еще действует.

26 января 1957 года 3 бомбы взрываются в трех самых посещаемых кафе европейского города: «Кафетерий», «Отважный петух», «Автоматическое». В последнее бомбу подложила Даниель Мин, на цокольном этаже, пострадала одна девушка. В «Отважном петухе» за бомбу отвечала Джамиля Буаза. Всего от трех взрывов погибло 4 человека, 50 было ранено.

Спустя 2 дня, 28 января 1957 года в Алжире началась всеобщая забастовка. ФНО выбрал тэту дату для призыва мусульманского населения к «неделе гражданского неповиновения», чтобы повлиять на ООН, которая именно в это время должна была обсуждать алжирский вопрос.

Забастовка принесла алжирцам много проблем: за нее людей убивали, арестовывали, но, несмотря на это, благодаря забастовке, весь мир действительно узнал о борьбе алжирцев за свободу. Она также сплотила жителей Казбы. С этого момента ФНО в мире стали воспринимать всерьез. Люди интересовались, что происходит в Алжире.

Тем не менее, парашютисты остаются начальниками положения. Ни также все чаще прибегают к пропаганде, играют на улицах музыку, раздают еду и лозунгами призывают жителей «жить, а не умирать от голода за ФНО».[[31]](#footnote-31)

Чтобы как-то получить перевес на свою сторону, ФНО необходимо взять под свой контроль мусульманское население. Для этого нужно было нанести европейцам решающий удар.

Это удар имел место 10 февраля 1957 года – это был теракт на алжирском городском стадионе. Бомбу закладывала Джухера Хор. В итоге, 11 убитых, 52 раненых человека. [[32]](#footnote-32)

Алжирское население праздновало тот факт, что Фронт Национального Освобождения не умер и продолжает бороться за их свободу.

В ООН к новой волне терактов отнеслись неблагосклонно. Министр иностранных дел Франции Кристиан Пинно вернулся 17 февраля 1957 года во Францию с резолюцией, в соответствие с которой не признавалось вмешательство ООН во внутренние дела страны, но рекомендовалось мирное, демократическое и справедливое решение вопроса.

И днем и ночью парашютисты в течение нескольких дней парашютисты проверяли Казбу дом за домом, в течение нескольких дней установив всех местных жителей. Тактика заключалась в разделении кварталов в столице на блоки домов. В каждом жилом доме был назначен старший с ведомостью на всех жителей дома, он должен был отмечать все передвижения жильцов. Все было под контролем.

Эти подразделения быстро доказали свою эффективность, обнаружив тайники с оружием и готовыми к использованию взрывчатыми веществами. Были арестованы тысячи подозреваемых.

Все подозреваемые подверглись пыткам. Позже французские власти скажут, что определенного рода пытки применяются в полиции всего мира, и что они всегда действовали по принципам, в соответствие с которыми, не причиняли ни физического, ни морального вреда задержанным.

Однако, интервью с арабами, прошедшими через эти пытки, говорят о том, что задержанных жгли паяльником, били рукояткой пистолета, били палкой, давали воду с хлоркой и держали в таком положение по несколько суток. Это далеко не полный список пыток, которым подверглись подозреваемые в сотрудничестве с ФНО арабы.

Разговоры о пытках вызвали недовольство интеллигенции во Франции, которая считала, что это методы, заимствованные у нацизма и недостойные Республики.

Главы ФНО в то время передвигались по городу, надев хиджаб, притворяясь женщинами.

В один из таких дней полиция их все-таки распознала. Юсеф Саади открыл огонь, однако, помимо полицейских ранил Джамилю Бухирет, вследствие чего ее арестовали.[[33]](#footnote-33)

В горах ситуация для ФНО была не лучше. Численность бойцов, затравленная операциями чисток, которых становилось все больше благодаря поддержке значительных военных сил, сокращалась. Они скрывались в горах.

Население постепенно начинало сомневаться в силе ФНО. Фронт терял поддержку, что было для него хуже всего. Для того, чтобы вернуть ее, ФНО прибегал к отдельным терактам.

Утром 28 мая 1957 года в деревушке Мелуза были найдены изуродованные трупы 250 жителей, зарезанных партизанами Фронта Национального Освобождения.[[34]](#footnote-34) Партизаны расправлялись с жителями необыкновенно жестоко: расстреливали, перерезали горло.

Резня в Мелузе вызвала резонанс не только во Франции, но и в ООН, столь большой, что тема пыток отошла на второй план как минимум на несколько дней.

ФНО считал эту акцию необходимой для того, чтобы вновь взять ситуацию в свои руки.

Второго июня 1957 года прогремели взрывы в трамваях столицы. Итог составил 7 человек убитыми и 92 человека раненными. Спустя 6 дней Юсеф Саади еще более повысил напряженность, организовав один из самых кровавых взрывов за всю войну за независимость Алжира. Им был теракт в казино. Бомба взорвалась на танцплощадке в час, когда там было больше всего посетителей, убив 10 и тяжело ранив 86 человек.[[35]](#footnote-35) Цели, которые преследовали организаторы теракта, тем менее понятны, что арабов среди жертв теракта было не меньше, чем европейцев.

За терактом в казино последовала волна казней активных деятелей Фронта. В течение нескольких дней в тюрьмах Константины и Алжира казнили десяток приговоренных к смерти. Вся Казба просыпалась, чтобы проводить своих братьев в последний путь, вне зависимости от времени. Такова была сплоченность в эти годы.

Юсеф Саади, желая прекратить круг терактов, казней и пыток предложил встретиться с участницей Сопротивления Жермен Тильом. Она приехала в Алжир в качестве члена комиссии Красного Креста, занимающейся выяснением условий содержания в заключении членов Фронта. Она согласилась прийти в Казбу и встретиться с Юсефом Саадином в явочной квартире на улице Катона. Там Юсеф Саади высказал свое требование, согласно которому, если прекратятся казни, они прекратят теракты.[[36]](#footnote-36)

Французские спецслужбы очень быстро узнали об этих переговорах и готовы были любой ценой помешать этим контактам, так как они могли изменить ход войны.

В сентябре 1957 года агентов Юсеф Саади арестовывают одного за другим, методично готовя арест самого лидера Фронта. ФНО подвергается разгрому.

После того, как парашютисты смогли взять Юсефа Саади, остался только Али Лапуант (Омар Али).

После того, как и его удалось вычислить, террористы отказались сдаться. Парашютисты произвели взрыв, уничтоживший дома, в который укрывалось множество повстанцев. Омар Али при взрыве погиб.

Взрыв в Казбе привел к обезглавливанию мощной ячейки мятежников в столице Алжира. После смерти Омараи Али «Битва за Алжир» закончилась. В Алжире больше не гремели взрывы, и Казбы приобрела обычный оживленный вид. Для армии это была бесспорная победа.

Однако алжирцы обрели в «битве за Алжир» корни национального единства. После этого алжирцы сами взяли на себя ответственность за руководство, объединившись не под покровительством ФНО, а под знаменем свободы.

Беспрецедентные по смелости в истории Алжира народные выступления предвещали провозглашение независимости в 1962 году. Лидеры ФНО для восставших стали настоящими иконами революции.

Еще в 1958 году пришедший к власти Шарль де Голль вовсе не готов был соглашаться на любую форму самостоятельности Алжира. Когда он впервые приехал в Алжир в 1958 году он был настроен исключительно на воплощение идеи интеграции. В своем выступлении он заявил: "С сегодняшнего дня Франция считает, что во всем Алжире есть лишь одна категория жителей — полноправные французы с одинаковыми правами и обязанностями".[[37]](#footnote-37) Это очень важный момент данного периода, так как он показывает, насколько несвоевременными, запоздалыми были эти реформы, в каких иллюзиях пребывали французские колонисты, и как алжирское движение за независимость уже невозможно было подкупить и остановить никакими политическими мерами.

Меры Шарля де Голля на какое-то время вернули алжирцев к сотрудничеству с Францией. ФНО не смогла противопоставить ничего де Голлю, а Армия национального освобождения (АНО) отбить французские атаки.

С июля 1958 года Франция повела всеобщее наступление на позиции АНО. Однако армия удерживала до 13 освобожденных зон.

Осенью того же года под присмотром французской армии в Алжире прошли выборы и референдум, запланированные де Голлем, результаты которых оказались для него благоприятны. Шарль де Голль предложил алжирцам «мир храбрых», что на деле означало капитуляцию.

9-13 декабря 1960 года Шарль де Голль совершил новый визит в Алжир, который сопровождался манифестациями сторонников ФНО, которых они хотели видеть у власти. Звучали патриотические лозунги, во время массовых шествий люди несли национальные бело-зеленые флаги.

Прошли массовые забастовки рабочих, торговцев, серьезные стычки с полицией и войсками. Вследствие этого восстания погибло 90 и ранено 1500 демонстрантов. До 3 тысяч алжирцев было арестовано.[[38]](#footnote-38)

Благодаря тому, что декабрьские демонстрации получили широкое освещение за пределами Алжира, Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию относительно права Алжира на самоопределение и независимость. Особенно важно было уточнение о сохранении территориальной целостности страны.

Забастовки и различные выступления стали основной формой борьбы для ФНО. В ответ на заявление Шарля де Голля о том что он собирается разделить страну, прошла волна шествий, лозунг стал: «Никакого раздела! Вся власть ВПАР!».[[39]](#footnote-39) ВПАР - Временное правительство Алжирской Республики.

В марте 1961 года Франция объявила о том, что начинает переговоры с ВПАР. Тем не менее, начало переговорного процесса несколько раз откладывалось французами, что закономерно вызывало недовольство и расширение забастовок. Демонстрации рабочих и непрекращающиеся стычки с полицией заставило Шарля де Голля искать выход и все-таки провести переговоры.[[40]](#footnote-40)

Переговоры между алжирскими и французскими властями длились 12 дней и привели к подписанию Эвианских соглашений, которые явились некоторым компромиссом между сторонами. Франция фактически признавала независимость Алжира, однако ей позволялось в течение нескольких лет сохранять свои войска и базы на территории Алжира, что позволяло Франции сохранять свое влияние, а в будущем давить на независимый Алжир.

Естественно, что без данных уступок было невозможно договорить с Францией о политической независимости, так что они стали необходимым злом.

Однако ОАС и «Ультра» были против прекращения войны в Алжире. Они развернули настоящий террор, особенно в городе Алжир, где систематически совершали покушения, часто удачные, на приезжающих из Франции комиссаров полиции, офицеров, судей, а также подкладывали бомбы в дома политических и профсоюзных деятелей и журналистов.

Они также расстреливали алжирцев, стараясь запугать арабское население. Несмотря на тяжелые последствия, именно развернутый оасовцами террор стал причиной, по которой французская сторона хотела поскорее закончить переговоры и готова была пойти на уступки. Эти акции позволили приблизиться к развязке конфликта. Шарль де Голль был вынужден поторопиться с решением алжирского вопроса.

1 июля 1962 года прошло голосование за независимость Алжира. 99% избирателей отдали свой голос «за». Франция официально признала независимость Алжира 3 июля 1962 года.

«Однако празднование независимости, обретенной ценой тяжелых потерь, не снизило накала политической борьбы. Начался новый этап в истории Алжира, прежде всего связанный с возрождением национального государства.»[[41]](#footnote-41)

# 2.3 Постколониальное положение Алжира

20 сентября 1962 года в Алжире прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которые положили конец возникшему к лету 1962 года политическому кризису, вызванному внутренним расколом ФНО на сторонников ВПАР и созданного в Тлемсене Политбюро. Председателем собрания стал Ф.Аббас. Алжир был провозглашен Народной Демократической Республикой.

Прежде чем говорить о дальнейшем политическом становлении Алжира, стоит отметить помощь Советского союза в войне за независимость Алжира повстанцам. А также полное отрицание империалистических и капиталистических ценностей, что поставило Алжир на путь социализма.

Сразу после обретения независимости в Алжире появилось множество экономических проблем. Вследствие длительного угнетения, в Алжире не было ни профессиональных кадров, ни налаженного производства, 2/3 населения страдали от безработицы, а 1/3 населения вообще осталась без средств существования и, как следствие 8-летней войны, без крыши над головой.

Правительство алжирской республики возглавил Ахмед Бен Белла.

Сразу после обретения независимости, Алжир, тем не менее, нуждался в финансовой помощи со стороны Франции, поэтому приходилось считаться с интересами бывшей метрополии. Ахмед Бен Белла основывал свою политику на первоочередности традиционных ценностей страны, религии и языка.

Для наведения порядка в стране Ахмед Бен Белла использовал АНО, которая была переименована в Национальную Народную Армию (ННА).

Некоторые предприятия смогли начать функционировать только к 1963 году, однако из-за нехватки квалифицированных специалистов, а также техники и документации, которые были вывезены европейскими специалистами, начиная с 1961 года, задача осложнялась.

Было гарантировано право европейских колонистов и предпринимателей вступить в права собственности, если они решат вернуться в Алжир. Те предприниматели, которые остались в стране после войны за независимость, продолжали развивать свои производства и обогащаться. Социалистическая экономическая модель, как то: контроль над ценами, преследование коррупционеров и прочее, никак не сказались на их деятельности. По этим причинам в 1963 году по стране прокатилась волна забастовок алжирцев на предприятиях. Для трудящихся было немыслимо, что страна продолжает работать на благо прежних угнетателей-колонистов.

Правое крыло ФНО придерживалось позиции о том, что в стране необходимо установить жесткое авторитарное правление. Они были против каких-то радикальных мер против сбывших сеньоров и по изменению экономики, стараясь ограничить власть бывших партизан. Однако Бен Белла опирался на рабочее движение и крестьянство, противостоя правым. В 1963 году все приверженцы политики правых были смещены со всех постов внутри ФНО.

18 марта 1963 года произошло событие, которое подтолкнуло алжирские власти к смене политики относительно бывших колонистов. Франция провела ядерные испытания на территории Алжирской Сахары. Это очень возмутило алжирское общество, и в том же месяце ФНО выпустила мартовские декреты, национализировав всю собственность французов, выехавших из Алжира, а также тех, кто не возобновил производство или сделал это наполовину. Это положило начало давно намечавшейся Ахмедом Бен Белла аграрной реформе.

8 сентября 1963 года путем референдума утверждена первая Конституция АНДР. «Главой исполнительной власти и главой государства стал президент, избираемый сроком на 5 лет всеобщим и тайным голосованием по назначению ФНО, провозглашенного "единственной авангардной партией Алжира", которая "осуществляет цели народной демократической революции и строит социализм в Алжире".»[[42]](#footnote-42)

В адрес Бен Беллы поступало много критики относительно его диктаторского режима. В 1963 после назначения Ахмеда Бен Беллы президентом, его противник Айт Ахмед создал партию Фронт Социалистических Сил и организовал восстание в Кабилии, которое властям удалось быстро подавить.

16-23 апреля прошел третий съезд партии, на котором была принята Алжирская Хартия как новый путь развития государства. В ней подчеркивалось "непрерывное развитие национальной народной революции в социалистическую революцию".[[43]](#footnote-43)

После съезда Ахмед Бен Белла совершил поездку в Советский Союз. Многие западные страны, а также противники президента в самом Алжире были сильно обеспокоены продолжающимся сближением Алжира с СССР. При поддержке некоторых политических сторон стран Запада, а именно США, ФРГ, Франции и салазаровской Португалии начался контрреволюционный террор. Контрреволюционные отряды были разгромлены, мятежи подавлены, причем с достаточной жестокостью.

Увеличивалось недопонимание между Бен Беллой и верхушкой армии во главе с Бумедьеном.

Экономический кризис 1962-1964, рост безработицы, плохой урожай, слабость управления госаппарата – все это перекликалась с противостоянием внутри ФНО. Переход от капиталистической к социалистической модели экономики, как говорил Бен Белла, очень сложен, особенно в такой экономически слабой после войны стране как Алжир. На втором съезде профсоюзов в Алжире в 1965 году, президент объявил о том, что страна находится на своем пути к социализму, к национализации всех земель и предприятий. Это говорила о том, насколько правительство и профсоюзы не могли объективно оценить положение в стране, в которой безработица оставалась на уровне 40-50%, многие производства не могли работать в полную силу, а недовольство жителе все росло.

Вскоре отношения между Бен Беллой и Бумедьеном окончательно прекратили свое существование. В мае 1965 года Абд аль-Азиза Бутефлика был смещен с поста министра иностранных дел Алжира. Бумедьену это не понравилось. Возросшее на этой почве политическое напряжение в стране привело к тому, что в ночь на 19 июня 1965 года Бен Беллу свергли с поста президента, а власть в свои руки взял Революционный Совет, во главу которого был поставлен Бумедьен.

Демонстрации в поддержку Ахмеда Бен Беллы продолжались в тчение недели после его свержения, однако все выступления были жестко подавлены армией. Против Бумедьена была создана организация, состаявшая из левых бенбеллистов и коммунистов, она получила название «Организация народного сопротивления» (ОНС). Однако, просуществовала она недолго. В августе-сентябре 1965 она была разгромлена. Руководители подверглись в тюрьме жестоким пыткам.

Придя к власти и сформировав новое правительство, Бумедьен начал с экономических преобразований, а также взял курс на изолированное развитие, что означало, что АНДР должен самостоятельно строить социализм, а не перенимать чужие схемы и не слушать наставления извне.

20 июля 1965 года был создан исполнительный секретариат ФНО, целью которого стало переформирование партии, которое привело к тому, что были убраны все лица, связанные с Бен Беллой.

С 1967 года правительство берет курс на индустриализацию Алжира.

ФНО после обретения Алжиром независимости показала себя, как неэффективная, раздираемая внутренними противоречиями партия. Попытки реформирования ее Бумедьеном не принесли особых результатов.

Однако, в реалиях алжирского общества это не должно вызывать удивления. За годы колониализма, угнетения и войны за независимость, само понятие партия означало либо некоторую секретную, подпольную организацию, либо напоминало о французских партиях, постоянно угнетающих и обманывающих алжирский народ, о фальсификации выборов, невыполненных обещаний или выполненных лишь наполовину об уравнении прав и прочее. По крайней мере, 1989 года у алжирцев еще не успела сформироваться политическая самостоятельность и практика отстаивания своих интересов в партийной форме.

Таким образом, ФНО носила не политический характер, а пропагандистский, занималась, в основном, изобретением новых лозунгов. Роль партии в Алжире никогда не была решающей, а в этот период вся власть принадлежала армии и госаппарату.

К 1970 году удалось восстановить экономику, практически вся промышленность была национализирована, а Алжир не только добывал, но и продавал 54 млн. тонн из 57 млн. тонн своей нефти.[[44]](#footnote-44)

В стране произошли серьезные социально-экономические преобразования. В 1971 году началась аграрная революция, а еще до этого было введено бесплатное медицинское обслуживание. Безработица перестала быть серьезной проблемой.

В Алжире было две основные социальные группы: государственная бюрократия и новая алжирская буржуазия. С самого начала по политической силе первая была более сильной, однако темп роста численности бюрократии стал превышать ожидания Бумедьена. Чтобы не допустить ослабления своего влияния, Бумедьен начал компанию по борьбе с бюрократией, обвиняя ее в подрыве революции. Никто из этих групп не хотел ослабления чиновничества и лишения его основных прав и привилегий, что повлекло за собой соединение этих двух течений против Революционного Совета. Как и прежде, национализм стал главным средством борьбы и объединяющим фактором.

После 1976 года Бумедьен осуществляет переформирование партии, что придает ей большую чем раньше значимость.

В 1976 году были созданы специальные комиссии ФНО, которые отвечали за определенные направления деятельности партии.

В 1978 году президент Алжира Бумедьен скончался. После этого состоялся 4 съезд партии ФНО, на котором участники подтвердили верность Национальной Хартии и политическому курсу Бумедьена.

7 февраля 1979 г. Шадли Бенджедид был избран президентом АНДР. Он завершил процесс партийного реформирования. Влияние партии возрастало.

Правые силы вновь попытались увеличить свое влияние и боролись против статья 121-й нового устава ФНО, которая предусматривала назначение на руководящие должности массовых организаций только членов ФНО.

Шадли Бенджедит стал перестраивать политику таким образом, чтобы партия имела большее политическое влияние в стране, чем армия. Таким образом укрепление и реорганизация аппарата ФНО сопровождались повышением авторитета и значения его инстанций.

В конце 70-х резко упали цены на нефть, а также произошло истощение запасов Алжира, что заметно ударило по экономике страны. Начиная с 80-х, годов буржуазия стала выступать против дальнейших преобразований. Произошли волнения в Кабилии. Также, буржуазия начала скрыто поддерживать появившуюся в стране исламскую фундаменталистскую организацию под названием «братья-мусульмане».

Внутри госаппарата АНДР также началась борьба. Постоянная смена курса то в сторону полной арабизации, то в европейскую сторону с упором на изучение французского языка, выстроила сложные отношения внутри партии. Из-за неясности курса было непонятно, какие круги должны иметь наибольшее влияние. Вследствие этого развивалась коррупция, фаворитизм и казнокрадство.

К этому моменту в Алжире появилась уже довольно большая прослойка образованной или просто грамотной молодежи, большая часть которой училась во Франции, Бельгии, США и в других странах. Именно они наиболее резко реагировали на социальные проблемы внутри страны.

Летом 1980 года в сахарском оазисе Лагуат возникла подпольная организация молодежи, которая объявила себя «первыми мусульманами» и вели отрешенный образ жизни, отпустив бороды и питаясь только финиками и молоком. Их предводителем стал бывший учитель Бенсайях. В сентябре 1981 года его арестовали, вследствие чего по стране прокатилась волна протестов и демонстраций, произошло несколько стычек с полицией, во время которых были убитые и раненные. 40 человек после демонстраций было арестовано.

В мае 1981 в университетах крупных городов Алжира произошли стычки исламистов и сторонников ФНО и ПСА. В итоге, 50 раненных и 78 арестованных.

До этого, в 1980 году Шадли Бенджедид освободил из заключения первого президента Алжира – Бен Беллу. Последний, в свою очередь переехал во Францию и стал отправлять вооруженные группы своих сторонников в Алжир. Там они объединились в организацию под названием «Движение за Демократию в Алжире» (ДДА). Позже Бен Белла был выслан из Франции и переехал в Швейцарию, откуда продолжал руководить ДДА.

Однако, большого влияния Бен Белла после долго отсутствия уже не имел. Основной проблемой правительства стали исламисты. В основном в их числе была молодежь, недовольная политикой ФНО и невыполненными обещаниями лидеров. Также среди исламистов было много берберов, которых не устраивало их социальное положение. В целом, исламистское движение возникло как антизападное.

Правительство боролось с исламистскими выступлениями двумя противоречащими друг другу способами: вооруженным разгоном демонстрантов с помощью полиции, а также теперь для обоснования своего политического курса стали прибегать к ссылкам на Коран и религию в целом.

Из-за этого хорошо выстроенной борьбы не вышло, а стычки с исламистами только учащались.

# Глава 3. Радикализм, терроризм, джихадизм в Алжире в период с 1991 года по современность

# 3.1 Гражданская война в Алжире 1991-2002 годы

Религиозный фанатизм, радикализм были проявлениями растущего недовольства населения экономическими ухудшениями. Несмотря на то, что Шадли пытался перевести страны на рыночную экономику, влияние в этой сфере госсектора было слишком велико и мешало этому развитию. Росла разница между верхами и низами.

Безработица к 1980 году достигла 22%. Основная масса безработных – молодежь, причем молодежь образованная, имеющая представление о ситуации внутри и вне страны, в достаточной степени политизированная и желающая иметь возможность развиваться. В 1986 и 87 годах в Константине прошли студенческие забастовки, что означало, что накопившая недовольство молодежь перешла к действиям. В 1988 в Оране также прошла забастовка, в ходе которой был убит полицейский. [[45]](#footnote-45)

В течение 1986-1991 прошло множество забастовок рабочих, выступавших против дороговизны. Посыпались всевозможные аресты, давление на профсоюзы.

В 1998 году прошла огромная демонстрация, начавшаяся с небольшой забастовки. В ней приняли участие студенты, рабочее движение, молодые безработные. Демонстранты начали с разгрома магазина, из которого выносили продукты, которые давно не могли себе позволить, после чего, заручившись поддержкой жителей квартала в борьбе с полицией, пошли дальше, громя на своем пути магазины, полицейские комиссариаты и прочее.

На следующий день демонстрации перекинулись на другие города, где вышедшие на улицу также громили все подряд под лозунгом «Шадли – убийца».[[46]](#footnote-46) На борьбу с демонстрантами отправили воинские части, в том числе, были брошены танки. Солдаты расстреливали абсолютно всех участников, добивали раненых. Более одной тысячи человек были убиты в этой стычке, кроме того, осталось около полутора тысяч раненых.

Такая жестокость как со стороны демонстрантов, так и со стороны правительства говорила о том, что конфликт дошел до своей крайней точки.

Правительство пошло навстречу демонстрантам. 3 ноября 1988 года был одобрен первый проект реформ, а через неделю – 11 ноября сформировано новое правительство. На 6-ом съезде ФНО были намечены демократические преобразования и фактически отменен однопартийный режим. К 1989 году в стране существовало уже 19 партий, большинство из которых, правда, никак себя не проявили.

Курс на социализм был официально завершен, хотя по сути, это отражало уже давно сложившуюся тенденцию, заключавшуюся в том, что страна не двигалась ни к какому социализму.

10 марта 1989 года был создан Исламский фронт спасения, который объединял мусульман, выступал за исламское государство. Наиболее значимым лидером там был Аббаси Мадани, высокообразованный человек, знающий Коран, шариат и знакомый как с концепцией Бен Беллы, так и с работами многих известных философов. Затем, почти сразу после появления ИФС была организована Лига Исламского призыва – еще одна исламистская организация во главе с шейхом Мустафой Сахнуном.

Резкий экономический упадок, недовольство арабов властями, которые не смогли после войны за независимость, в которой жители приняли непосредственное участие, оправдать их надежды, национальное угнетение берберов арабскими властями – все это привело к серьезному росту популярности исламистских движений, составлявших оппозицию существующей власти.

В 1991 должны были состояться выборы в Национальную Ассамблею. ФНО понимал, что популярность Исламского Фронта Спасения может не только составить ей серьезную конкуренцию, но и вовсе набрать большее количество голосов, что и случилось. Изначально ИФС стал организовывать стычки, применение насилия к идейным оппонентам. Затем стал провоцировать беспорядки вполне сознательно под лозунгами об отставке президента.

11 января 1992 года президент Алжира Шадли Бенджедид неожиданно ушел в отставку. При этом заблаговременно распустив парламент. Срочно собрался Совет Национальной Безопасности, который немедленно отменяет результаты второго тура выборов в Национальную Ассамблею, не желая видеть у власти исламистов.

Во главе Алжира встал Высший государственный совет (ВГС) во главе с 72-летним Мухаммедом Будиафом, одним из основателей ФНО и "исторических вождей" алжирской революции.

ИФС рассчитывал, что армия его поддержит, однако его надежды не оправдались и большинство высших лидеров Фронта были заключены под стражу, а деятельность ИФС была запрещена.

После запрета ИФС и ареста большинства его членов свою деятельность против правительства начали партизанские исламистские формирования. Движение было организовано в несколько группировок. За деятельность в городах отвечала «Вооруженная исламская группа», а в горах базировалось «Исламское вооруженное движение».

Здесь важно сказать не столько о вооруженных действиях гражданской войны, а, скорее, об их участниках – этих самых исламистских группировках, их идеологии и методах борьбы.

Лидером Вооруженной исламской группы является Хасан Хаттаб. Эта организация пытается свергнуть светский режим в Алжире и установить там Исламское государство, которая будет функционировать по законам шариата. На данный момент цель группы определена следующим образом: «Терроризировать неисламские организации и подстрекать к радикализации настроений живущих в Европе мусульман». Методом борьбы исламских группировок является терроризм. К самым громким акциям ВИГ относится серия терактов в Париже в 1995 году. Несмотря на то, что группировка боролась против светского режима в Алжире, угроза терроризма распространилась и на Европу, в первую очередь, на Францию. В общей сложности в этом террористическом акте погибло около 200 человек. Была произведена серия взрывов в парижском метро и около него. Акты произошли 25 июля, когда сработало взрывное устройство на станции Сен-Мишель. 17 августа – взрыв около Триумфальной арки. 3 сентября – взорвана бомба на бульваре Решар-Ленуар. 6 октября – бомба в районе станции Мезон Бланш. 17 октября прогремел взрыв в поезде парижского метро.[[47]](#footnote-47)

В декабре 1994 года ВИГ угнали самолет французской авиакомпании «Эйр-Франс». Это не единственные теракты, устроенные ВИГ, однако являются наиболее ярким примером. ВИГ не имеет иерархической структуры, действует небольшими ячейками.

В 1994 году в Алжире прошли переговоры между правительством и находящимися в заключении лидерами ИФС. Недовольная лояльностью Фронта, Вооруженная Исламская группа объявила ему войну.

В этом же году ИФС вместе с Исламским Вооруженным движением и несколькими малочисленными группировками объединяются в единую организацию – Исламскую Армию Спасения. Это стало организацией мусульман-суннитов радикальных убеждений. Целью группировки было создание независимого исламского государства во главе с ИФС.

В 1994 году после выборов к власти приходит Ламин Зеруаль, который в первую очередь пообещал прекратить гражданскую войну и призвал исламистских фундаменталистов перейти к диалогу. В это время в стране снова наметился спад экономики, и нужно было немедленно остановить кровопролитие.

ВИГ после выборов нового президента начинает жестокие террористические акции, вырезая мирное население. Своего пика они достигают в 1997 году, после чего внутри организации начинается раздор, так как далеко не все приветствовали нападения на мирных жителей. В этом году прошли парламентские выборы, на которых победила новообразованная партия под названием « Национальный демократический конгресс». ИФС, находясь между двух огней, идет на диалог с правительством и односторонне складывает оружие. В этом же 1997 году на свет появляется еще одна радикальная исламистская организация под названием «Салафистская группа проповеди и джихада», которая вскоре станет всем знакома под названием «Аль-Каида исламского Магриба». Она откололась от ВИГ.

На этой фундаменталистской исламистской вооруженной группировке нужно остановиться поподробнее позже, так как она является на данный момент самой влиятельной в Магрибе и представляет наибольшую угрозу терроризма в современных международных отношениях.

В 1999 году в Алжире проходят новые выборы президента, на которых побеждает Абдель Азиз Бутефлика. Тогда же был принят закон об амнистии, которым воспользовались участники многих радикальных группировок. Столкновения с террористами продолжались до 2002 года. По приблизительным оценкам, жертвами гражданской войны в Алжире стали более 200 тысяч человек.

Формально, в 2002 году гражданская война закончилась. Однако, фактически, борьба продолжается по сей день, перейдя сначала в так называемый «Конфликт в Магрибе», а теперь и в рамках террористической угрозы.

# 3.2 Положение в Алжире после 2002 года

Новый президент Бутефлика относительно успешно справлялся с исламистскими группировками, предупреждая угрозу от них исходившую. Однако совершение терактов продолжалось не только на территории Алжира, но и на территории стран Европы, особенно Франции, сторонниками алжирских фундаменталистских исламских организаций.

Полностью избавиться от террористической угрозы оказалось невозможно из-за структур организаций и местности их пребывания. Основные формирования были вытеснены из городов в горные местности, однако уничтожить очаги терроризма в горах оказалось невозможно.

К тому же, после заверения гражданской войны в Алжире, волнения перекинулись на весь Магриб: Мавританию, Марокко, Мали, Нигер, Тунис и Чад.

Были организованы следующие террористические акты:

17 июля 2002 экстремисты убили 7 гражданских лиц в Улед-Аппаль, Алжир.

13 сентября убито 11 мирных жителей на дороге в провинции Айн-Дефла.

6 января 2003 года убито 43 солдата и ранено 19, вследствие устроенной боевиками засады на военный конвой.

22 февраля — 24 марта — Свободная салафитская группа (ССГ), отколовшаяся от ГСПД, во главе с Амари Саифи захватила 32 европейских туриста на юге Алжира. 13 мая 17 заложников бежали, а 2 боевика были убиты в перестрелке в алжирской пустыне. Остальные боевики с 15 заложниками бежали в северную часть Мали. После получения 5000000 € выкупа от правительства Германии[[48]](#footnote-48) ССГ освободила 14 заложников 19 августа[[20]](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5#cite_note-icg_92-20), пятнадцатый заложник умер от теплового удара[[49]](#footnote-49).

18 мая 2004 в провинции Сатиф были взорваны две бомбы, погибло двое, 13 были ранены. 2 июня того же года убито 10 солдат и ранено 45 военнослужащих. 9 апреля на контрольно-пропускном пункте недалеко от Алжира расстреляли 36 человек.[[50]](#footnote-50)

7 апреля 2006 года экстремисты убили 13 человек из правительственного конвоя, подготовив засаду. В октябре 2006 года в Алжире произошел взрыв нескольких начиненных взрывчаткой грузовиков, в результате чего погибло трое, 24 человека были ранены. [[51]](#footnote-51)

3 ноября из-за боевиков погибли 8 солдат, а 9 ноября экстремисты напали из засады и убили 7 солдат и ранили 13 из армейского патруля. [[52]](#footnote-52)

10 декабря была заложена бомба в автобусе, который перевозил нефтяников в Алжире, убиты двое, ранены 8 человек[[53]](#footnote-53)

В 2007-м произошла вспышка насилия из-за активизации казалось бы разгромленной организации «Салафистская группа проповеди и борьбы». Эта группировка, на тот момент уже сменила название на «Аль-Каида исламского Магриба». 11 апреля 2007 года в алжирской столице прогремели два взрыва: около Правительственного комплекса и полицейского участка, расположенного в квартале Баб Аз-Зуввар недалеко от международного аэропорта. 23 человек погибло, 160 получили ранения. Также группировка устроила подрыв автобуса с сотрудниками одного из филиалов американской компании «Халибертон» и несколько нападений на местных силовиков, в ходе которых были убиты 39 военнослужащих и полицейских.

Второго марта 2007 года недалеко от города Айн-Дефла взорвались два фугаса, вследствие чего погиб один российский гражданин и двое алжирских.

7 июня 2010 года был совершен теракт возле Деркины, в Алжире, погибли 2 человека, один тяжело ранен. 24 июня боевики обстреляли свадьбу в Грабе, Алжир, 5 человек погибли, один ранен. [[54]](#footnote-54)

4 января 2011 года в Бамако напали на посольство Франции, ранены двое. 27 августа был соврешн теракт против военной академии Шершель. 18 человек погибли, ранены 20.[[55]](#footnote-55)

3 марта 2012 года 24 человека были ранены из-за взорвавшегося автомобиля на юге Алжира.

16 января 2013 года произошел инцидент с захватом заложников в Алжире, в Ин-Аменас, работавших на месторождении природного газа. В результате теракта и операции по освобождению заложников погибло 38 заложников и 29 террористов.

24 сентября 2014 года в Алжире боевики казнили французского журналиста Эрве Гурделя. Ответственность за убийство взяла на себя признанная террористической группировка «Исламское государство».

# 3.3 Угроза терроризма в современных международных отношениях

На данный момент Алжир выглядит островком стабильности посреди хаоса, происходящего в Магрибе. В целом, новая власть во главе с Бутефликой уже умеет бороться не только с волнениями, но и с радикальными исламистскими и террористическими организациями.

В какой-то степени этому стабилизации ситуации в самом Алжире помогло появление террористической группировки «Исламское государство». Большая часть боевиков, раньше организовывавших свою деятельность на территории Магриба, потянулась воевать в соседние страны Ближнего Востока за ИГ. Однако, здесь появляется сразу несколько проблем. Во-первых, даже если это решило проблему терроризма в Алжире, то это не решает проблему терроризма в мире в целом. Ведь боевики, которые теперь устраивают террористические акты и воюют за идеи «Исламского государства» уже имеют многолетний опыт ведения подобных действий за времена Гражданской войны и конфликта в Магрибе. То есть, это уже обученные муджахиды, которые просто сменили место деятельности, а угроза в мире при этом не уменьшилась. Вторая проблема касается непосредственно Алжира, так как теперь многие экстремисты будут возвращаться домой, подпитанные новыми идеями, получив большой опыт ведения боевых действий. К тому же, фактором, угрожающим стабильности в Алжире является возраст президента Бутефлики, которому в этом, 2017 году исполнилось 80 лет, а несколько лет назад он уже перенес микроинсульт, что не может не тревожить Алжир.

Если же, как это возможно по прогнозам, стабильность в Алжире исчезнет, это спровоцирует новую волну терроризма, который, несомненно, будет направлен на территорию, в том числе, Европы.

Еще одной важной проблемой является угроза от «Аль-Каиды», с которой алжирские террористические группировки сотрудничают. Пока вокруг «Исламского государства» поднят небывалый шум, «Аль-Каида» отошла на второй план, но не значит, что исчезла. Ушедшая с поля зрения, группировка набирает силы, а она может оказаться едва ли не более опасной, чем «Исламское государство». Дело в том, что «ИГ» имеет иерархичную вертикальную структуру, во главе которой стоит всем известный Абу Бакр аль-Багдади. «Аль-Каида» же имеет горизонтальную структуру, что позволяет ей легче ориентироваться и действовать, а также усложняет ее уничтожение.

Известно, что невозможно рассматривать международный терроризм в рамках отдельных террористических организациях или стран, так как в условиях всеобщей мобильности, интернета и разветвленной системы СМИ, довольно сложно проследить передвижение боевиков между группировками. Также существует феномен слияние разных группировок, из разных стран. Существуют воюющие друг с другом группировки. Поэтому данную проблему следует рассматривать в рамках мирового масштаба.

Еще один важный фактор дестабилизации – это миграция, которая происходила на протяжении полутора веков, начиная с колониальных завоеваний. По всей Европе существует проблема так называемых «гетто», в которых живут выходцы из разных стран Ближнего Востока и Африки, в том числе, эта проблема очень хорошо прослеживается во Франции. Во Франции достаточно гетто, в которых живут выходцы как раз из стран Магриба, которые не могут и не хотят социализироваться, вливаться во французское общество. Они живут своими культурными ценностями, говорят на своем языке, исповедуют свою религию и не признают законов Франции. Такие районы, в основном, очень бедные, там процветает безработица, наркоторговля, бандитизм. Такие района становятся рассадниками джихадизма. Франция уже столкнулась с этой проблемой лицом к лицу за последние несколько лет, когда в Париже было совершено несколько терактов. В основном, они были совершены выходцами из стран Магриба, некоторые террористы после скрывались в соседней Бельгией, в которой также сильна проблема неблагополучных районов с мигрантами, как то печально известный Моленбек.

Бывшие колониальные империи, особенно те, которые далеко не мирными методами признали в конце концов независимость бывших колоний, наиболее сильно подвержены угрозе терроризма. На это влияют как старые обиды, так и серьезные связи между странами и, соответственно, между группировками в этих странах которые и организуют террористические акты.

Если не предотвратить дестабилизацию в странах третьего мира, которые являются рассадником джихадизма, и не решить проблему мигрантов и районов мигрантов в Европе, то никакие усиления мер безопасности не помогут предотвратить террористические акты.

# Заключение

Угроза терроризма представляет собой одну из основных и серьезнейших проблем современных международных отношений. Бывшие колониальные державы особенно страдают от периодических террористических актов, которые, тем временем, являются основным средством политической борьбы в странах Ближнего Востока и Африки.

Во времена империализма захват колоний был «необходимым злом», которое не только помогало обогатиться империям, но и экономически развивало страны третьего мира. Империи внедряли в свои колонии не только новые технологии, производства, но и свою культуру, язык. Влияние в этот период трудно недооценить.

Однако, вместе со всем этим, колонии тотально эксплуатировались, попытки обретения независимости жестоко подавлялись на протяжении долгого времени.

Когда империалистический период в истории подошел к своему логическому завершению, бывшие колонии получили независимость, но создать адекватно функционирующее государство получилось не у многих.

Как таковой стабильности в регионе не существует, единства ценностей тоже, что приводит к напряжению внутри государств.

На территории бывших колоний функционируют различные группировки, как прогосударственные, так и оппозиционные, а также радикальные.

Несмотря на то, что терроризм – феномен общемировой, а никак не мусульманский, на данный момент наиболее кровавые акции совершают исламистские радикальные образования. Именно данный тип терроризма преобладает в странах Африки и Ближнего востока. Такие группировки чувствуют себя очень комфортно в экономически отсталых, разрозненных и децентрализованных государствах.

Существуют различные причины формирования радикальных и террористических движений, только одной из которых является колониальное прошлое, однако это фактор является значительным.

Непродуманная колониальная политика Франции, иллюзорная оценка ситуации привела к формированию в Алжире мощного национально-освободительного движения и общей радикализации общества. Из-за долгого отсутствия политических прав, жители Алжира к моменту краха колониальной системы еще не научились вести адекватную политическую жизнь, отстаивать свои права и интересы законным способом, а авторитарный режим в самом начале был единственной возможность организовать жизнь государств и поднять экономику. Жители, наученные добиваться своих целей только силовыми методами, имеющие опыт ведения нескольких войн, со временем встали на путь терроризма, считая его единственным способом политической борьбы.

На данный момент международное сообщество имеет дело с опытными террористическими группировками, которые распространяют свою деятельность не только на территории бывших колоний, но и на территории Европы и Америки (в меньшей степени), представляя угрозу всему миру.

Перманентная нестабильность в регионе не дает возможности изменить ситуацию только путем политических реформ. Многие алжирские боевики с начала войны в Сирии отправились воевать в эту страну на стороне оппозиции или же примкнули к радикальным группировкам, таким, как Исламское государство. Однако, по окончании военных действий большинство из них вернется назад в Алжир, имея серьезный опыт ведения террористической и военной деятельности, что может существенно пошатнуть и без того хрупкое положение в стране.

Сейчас алжирские власти понимают, что пока к руководству страны не будет доверия, стабильность в этом регионе не наступит, а радикальные исламистские движения так и будут ее подрывать.

Однако это преобразование сейчас не может быть реализовано без широкого консенсуса в общих целях.

Все эти проблемы, несомненно, имеют дальнюю историю, религиозная подоплека – это только верхушка айсберга. На самом деле, радикализация общества началась с национально-освободительных движений, являвшихся реакцией на жесткую и непродуманную колониальную политику европейских стран, в том числе Франции. Религия явилась объединяющим фактором борющихся за освобождение народов. А террор, развернувшийся еще в начале XX века и его преобразование к нашему времени, является ответом на тот террор, которому подвергли европейские страны свои бывшие колонии. Постколониальные страны, в силу своего исторического опыта, не смогли построить нормально функционирующую государственность, а большинство идей радикальных группировок Алжира берут свое начало со времен Войны за независимость, пусть многие и были сформированы уже позже. Этнические и религиозные конфликты, которые игнорировались бывшими метрополиями, после обретения независимости выходят на первый план. Все это создает обстановку бесконечной войны и тотальной нестабильности, для борьбы с которыми необходимы совершенно новые средства и пути, требующие глобального подхода.

Однако жители и главы стран Запада часто забывают о том, что завоевания или вмешательства во внутренние дела стран Африки и Ближнего и Среднего Востока не основывались на альтруизме или идее сделать цивилизованным остальной мир. Все предпринимаемые действия совершались исключительно ради следования своим экономическим интересам. Насилие Запада не знало границ и даже превосходило по зверству то, что демонстрируют сейчас террористы различных организаций, таких как «ИГ» или «Джабхат-ан-Нусра» в Сирии, или же «Аль-Каида».

Насилие является губительным с любой стороны. Терроризм нельзя оправдать, его можно только объяснить. В вопросе борьбы с терроризмом не должно быть политики двойных стандартов. И пока страны, старающиеся избавить мир от этого зла, ставят в приоритет свои экономические интересы, вмешиваются во внутренние дела государств, насилие будет продолжаться, так же как и ответные меры народов будут порождать новое насилие со стороны Запада.

# Список литературы и источники

Богучарский Е.М. Дипломатия и дипломатическая служба Алжира (1962-2006). М.: МГИМО, 2007.

Видясова М.Ф., Орлов В.В. Алжир: демократизация «снизу», или с одного края бездны на другой // Видясова М.Ф., Орлов В.В. Политический ислам в странах Северной Африки. История и современное состояние. М., 2008.

Высоцкая Н.И. Африканская политика Франции : (конец XX - начало XXI века) : очерки. М., 2006.

Деминцева Е. Быть арабом во Франции. М., 2008.

Долгов Б.В. Радикальный исламизм в Алжире // Исламские радикальные движения на политической карте современного мира. Страны Северной и Северо-Восточной Африки. Сбор. Статей. М., 2015. Он же: Исламистский вызов и алжирское общество: (1970-2004 гг.). М., 2004

Дьяков Н.Н. Мусульманский Магриб. Шерифы, тарикаты, марабуты в истории Северной Африки. СПб., 2008.

Жюльен Ш.-А. История Северной Африки. Т. 1-2. М., 1961.

Сапронова М.А. Политика и конституционный процесс в Алжире (1989-1999). М., 1999

Кирей Н. И. Алжир и Франция. М., 1973.

Конституции государств Африки. M., 1966, т.2

Куприн А.И. Франция и страны Магриба. М., 1980

Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999.

Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози. (1940-2012). М., 2012 (а также многочисленные статьи этого автора).

Омар А.А. Западноевропейское политико-культурное влияние на развитие стран Магриба в новейшее время и этнокультурный фактор. М., 1994

Пархалина Т. Г. Франция и Средиземноморье. М., 1987

Сергеев М.С. Береберы Северной Африки: прошлое и настоящее. М., 2003 (здесь, правда, акцент на Марокко)

Фромантен Э. Сахара и Сахель. М., 1990.

Шпажников Г.А. Религии стран Африки. М., 1981

Aussaresses, Paul, The Battle of the Casbah: Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria 1955–1957. New York, Enigma Books

Confer V. France and Algeria. The Problem of Civil and Political Reform 1870-1920. Siracuse, 1966

Jean-Louis Gérard, Dictionnaire historique et biographique de la guerre d'Algérie. Éditions Jean Curtuchet – 2001

Julien Ch.-A. L'Afrique du Nord en marche. P., 1952

Manifeste a la Republique Algerienne. Alger, 1948

Merad A. Le reformisme musulman en Algérie de 1925 a 1940. Paris, 1967.

Peyrouton M. Op. cit., p.64; Steeg T. La Paix fran9aise en Afrique du Nord. P., 1926

Ruedy J. Land Policy in colonial Algeria. Los Angeles, 1967

Trimingham J.S. A History of Islam in West Africa. Oxford, 1985.

The Invention of Decolonization: The Algerian War and the Remaking of France. By Todd Shepard. . Ithaca and London: Cornell University Press. 2006.

The Journal of African history. Cambridge (USA), 1964

The Journal of North African Studies» «Why the violence in Algeria», 2004

The Journal of North African Studie «Confronting Al-Qa'ida in the Islamic Maghrib in the Sahel: Algeria and the Malian crisis», 2014

TF1 News

FOX News

Studies in Conflict & Terrorism «Failed States and the Spread of Terrorism in Sub-Saharan Africa»

1. Шпажников Г.А. Религии стран Африки. М., 1981, с.54. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ruedy J. Land Policy in colonial Algeria. Los Angeles, 1967, p.7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Омар А.А. Западноевропейское политико-культурное влияние на развитие стран Магриба в новейшее время и этнокультурный фактор. М., 1994, с.24-25 [↑](#footnote-ref-3)
4. Journal of African history. Cambridge (USA), 1964, № 2, p.229. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid., p.215; Lettres, intellectuels et militants en Algerie. 1880-1950. Alger, 1988, pp.4-16. [↑](#footnote-ref-9)
10. Confer V. France and Algeria. The Problem of Civil and Political Reform 1870-1920. Siracuse, 1966, p.35 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ланда Р.Г. Борьба алжирского народа..., с.244-246. [↑](#footnote-ref-16)
17. Peyrouton M. Op. cit., p.64; Steeg T. La Paix fran9aise en Afrique du Nord. P., 1926, p.24. [↑](#footnote-ref-17)
18. Peyrouton M. Op. cit., p.64; Steeg T. La Paix fran9aise en Afrique du Nord. P., 1926, p.24. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-20)
21. Julien Ch.-A. L'Afrique du Nord en marche. P., 1952, p. 117. [↑](#footnote-ref-21)
22. L'Afrique frangaise. 1927, №5, p. 184; Nouschi A. Op. cit., pp.61-62. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-23)
24. Du Manifeste a la Republique Algerienne. Alger, 1948, pp.45-54. [↑](#footnote-ref-24)
25. Du Manifeste a la Republique Algerienne. Alger, 1948, pp.61-63; Abbas F. Op. cit., p. 150. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-26)
27. Aussaresses, Paul (2005). The Battle of the Casbah: Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria 1955–1957. New York, Enigma Books [↑](#footnote-ref-27)
28. Aussaresses, Paul (2005). The Battle of the Casbah: Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria 1955–1957. New York, Enigma Books [↑](#footnote-ref-28)
29. Aussaresses, Paul (2005). The Battle of the Casbah: Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria 1955–1957. New York, Enigma Books [↑](#footnote-ref-29)
30. Aussaresses, Paul (2005). The Battle of the Casbah: Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria 1955–1957. New York, Enigma Books [↑](#footnote-ref-30)
31. Aussaresses, Paul (2005). The Battle of the Casbah: Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria 1955–1957. New York, Enigma Books [↑](#footnote-ref-31)
32. Aussaresses, Paul (2005). The Battle of the Casbah: Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria 1955–1957. New York, Enigma Books [↑](#footnote-ref-32)
33. Aussaresses, Paul (2005). The Battle of the Casbah: Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria 1955–1957. New York, Enigma Books [↑](#footnote-ref-33)
34. Aussaresses, Paul (2005). The Battle of the Casbah: Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria 1955–1957. New York, Enigma Books [↑](#footnote-ref-34)
35. Aussaresses, Paul (2005). The Battle of the Casbah: Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria 1955–1957. New York, Enigma Books [↑](#footnote-ref-35)
36. Jean-Louis Gérard, Dictionnaire historique et biographique de la guerre d'Algérie. Éditions Jean Curtuchet - 2001 [↑](#footnote-ref-36)
37. Шарль де Голль [↑](#footnote-ref-37)
38. Ланда Р.Г. История алжирской революции, с.121-122. [↑](#footnote-ref-38)
39. L'ere des decolonisations, p.61, 64; El Moudjahid. Tunis. 19.12.1960; L'Humanite. 13-16.12.1960. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-41)
42. Конституции государств Африки. M., 1966, т.2,с.7-14. [↑](#footnote-ref-42)
43. Алжирская Хартия, 1964г. [↑](#footnote-ref-43)
44. Правда. 24.03.1969. [↑](#footnote-ref-44)
45. L'Express, P., 1988, №1722, p.60; Nouvel Observateur, №2228, p.40. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ланда Р.Г. История Алжира. ХХ век. М., 1999 [↑](#footnote-ref-46)
47. UK sends back Metro bomb accused, BBC, December 1st, 2005 [↑](#footnote-ref-47)
48. Newspaper: Berlin paid ransom to free hostages, Deutsche Welle, 6 August 2004. [↑](#footnote-ref-48)
49. Craig Whitlock. Taking Terror Fight to N. Africa Leads U.S. to Unlikely Alliances, The Washington Post (28 октября 2006), [↑](#footnote-ref-49)
50. 18 killed in Algeria: Africa: News: News24 [↑](#footnote-ref-50)
51. Salafists are back: Kill 13 in Algeria, World Tribun.com [↑](#footnote-ref-51)
52. FOXNews.com - Ambush Kills 7 Soldiers in Algeria, Fox News [↑](#footnote-ref-52)
53. FOXNews.com - Ambush Kills 7 Soldiers in Algeria, Fox News. [↑](#footnote-ref-53)
54. Algérie : deux morts et un blessé grave dans un attentat à la bombe - Afrik.com : l'actualité de l'Afrique noire et du Maghreb - Le quotidien panafricain. Afrik.com (29 мая 2007). [↑](#footnote-ref-54)
55. Mali : Attentat devant l’ambassade française du Mali — Monde — TF1 News [↑](#footnote-ref-55)