Отчет по студенческой научно-исследовательской экспедиции

«Сирийские беженцы в регионах России: проблемы интеграции. Кейс Карачаево-Черкесии»

с 04.07.2017 по 13.07.2017 г.

*Раздел 1. Методология и содержание исследования*

**1.1 Почему была выбрана эта тема?**

На сегодняшний день Россия принимает активное участие в сирийском конфликте уже более шести лет. Помимо военной операции против запрещенного в РФ «Исламского государства», Россия предоставила более $50 млн для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии. Выделение денежных средств регулируется прямыми указами Правительства РФ. Кроме того, посредством спецрейсов МЧС Россия направила в Сирию и соседние Ливан и Иорданию, на которые выпала существенная нагрузка ввиду притока беженцев, более 600 млн тонн гуманитарной помощи, а также содействовала прибытию в регион специалистов – врачей, саперов и т.д.

Тем не менее, российские власти оставляют в стороне вопросы содействия сирийским беженцам, желающим обустроиться в России. По сравнению с другими странами Россия значительно уступает в вопросах приема беженцев: около 3-х млн чел. отправились в Турцию, 2 млн чел. - в Ливан (чье собственное население всего 4 млн), в Иорданию, страны ЕС и США (18 тыс. чел. с 2011 по 2016 гг.). При этом ни Ливан, ни Турция, ни Иордания не испытывают серьезных проблем, связанным с ростом терроризма, экстремисткой деятельности и иного рода конфликтами.

Число сирийских граждан в России варьируется от 7 до 8 тыс. человек. Часть из них находится в России уже долгое время, прибыв сюда до начала конфликта (сотрудники российско-сирийских предприятий, студенты и т.д.). Согласно статистике УФМС, собственно статус беженца или временное убежище запросили около 3-х тысяч сирийских граждан. Таким образом, Россия, которая территориально ближе к Сирии, чем США принимает в 6 раз меньше беженцев. Из тех беженцев, кто выбрал Россию пунктом назначения, большинство являются черкесами, потомками тех черкесов, которые вынуждены были покинуть обширные территории Северного Кавказа и Причерноморья после поражения войскам Российской империи в Кавказской войне во второй половине XIX-ого века. Следовательно, для сирийских черкесов вынужденое перемещение в Россию - это не столько получение статуса беженца, сколько репатриация, возвращение на историческую Родину.

Более того, черкеская диаспора неоднократно поднимала вопрос о способствовании возвращению черкесов из Турции, Сирии, Иордании и других стран в регионы российского Северного Кавказа. Однако российские власти, руководствуясь вопросами безопасности и внутренней стабильности, неактивно работали над болезненной темой.

В 2006 году в России была запущена Государственная программа по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, регионы с высокой долей адыгского этноса не были в нее включены, несмотря на многочисленные заявки граждан и общественных организаций. Из всех регионов СКФО только Ставропольский край получил возможность принимать соотечественников из-за рубежа. Согласно статистике МВД (последний отчёт за 1-ый квартал 2016 год), доля СКФО среди всех федеральных округов является наименьшей.

В то же время в российком законодательстве готовятся поправки, упрощающие легализацию беженцев из Украины на территории России. Общая численность граждан украины, подпадающая под новые поправки оценивается от 1,5 до 3-х млн человек. Такой подход российских властей де-факто является избирательным правоприменением. На запросы общественных организаций федеральные органы власти реагируют в ключе противодействия притока исламских экстремистов вместе с потоком беженцев. На региональном уровне Карачаево-Черкесии эта повестка была поддержана, хотя Кабардино-Балкария и Адыгея активно включились в организацию приёма беженцев на своей территории, несмотря на тяжелую социально-экономическую ситуацию в регионах. Таким образом, в Карачаево-Черкесии существуют барьеры, ограничивающие приток сирийских беженцев на территорию республики.

Учитывая тот факт, что сирийские беженцы преимущественно являются представителями черкеского субэтноса, можно предположить, что региональные власти опасаются изменения этнического баланса в регионе в связи с притоком этнических адыгов. В Адыгее и Кабардино-Балкарии представители большого адыгского этноса имеют сильное представительство в местных и республиканских властных структурах, что способствует обустройству значительно большего числа беженцев.

Это предположение легло в основу нашей начальной рабочей гипотезы и предопределило выбор темы и региона для изучения.

Кроме того, тема прав человека и содействия беженцам является вопросом гуманитарного характера, что формирует высокие человеческие качества у студентов. Также работа над данной темой ожидаемо не вызвала сопротивления со стороны местного населения и властей, тогда как прочие темы, имеющие место быть в регионе являются потенциально опасными, что исключало возможность вовлечения студентов в исследовательскую деятельность в конфликтном “поле”.

**1.2 Что обусловило выбор географии проекта?**

География проекта обусловлена несколькими причинами. Во-первых, Карачаево-Черкесия – это регион, где беженцы сталкиваются с наибольшими трудностями при попытке переезда, в виду чего общее число людей, получивших убежище, значительно ниже (не более 40 человек; цифры постоянно меняются ввиду незафиксированности официального статуса беженцев и их перемещений внутри Росссии), чем в соседних Адыгее (приблизительно 800 чел.) и Кабардино-Балкарии (более 1000 чел.).

Во-вторых, в плане освещения проблем региона в СМИ Карачаево-Черкесия значительно уступает Дагестану и Чечне, преобладающих в информационном поле, посвященном Северо Кавказскому региону. Фактически регион известен за счёт ряда брендов “Архыз” и “Кубай” (марки минеральной воды) и “Домбай” и “Архыз” (туристические бренды). Представления о социо-экономической ситуации в регионе и о его истории и культуре среди жителей регионов Центральной России незначительны. Изучение региона малоизвестного среднестатистическому россиянину, по сути, соответствует требованиям проекта “Открываем Россию заново”.

В-третьих, Карачаево-Черкесия – это регион со сложной конфигурацией этнических групп, внутреннее взаимодействие которых практически не выводится на публичный уровень. Кроме того, республики Адыгея и Карачаево-Черкессия представляют собой наиболее благополучные с точки зрения социально-политической стабильности регионы Северного Кавказа на сегодняшний день, что обусловлено, в первом случае, значительной пропорцией русского населения в демографической структуре общества и, во втором случае, сформировавшемуся на протяжении многих лет балансу конфессионально-политических сил, сдерживающему рост радикализма. В этих условиях особую актуальность приобрели вопросы интеграции представителей другой культуры (пусть и являющихся репатриантами, но испытывающих сложности в вопросах языка, образования и пр.) в принимающее сообщество и политических последствий возможного массового притока беженцев в условиях ближневосточного кризиса.

**1.3 Было ли проведено студентами предварительное кабинетное исследование? Если был кабинетный этап, то что было поручено изучить и как?**

На предварительном этапе студентам было поручено изучить историко-культурные аспекты выселения черкесского населения после Кавказской войны; причины, сценарии и последствия событий Арабской весны и последующего политического кризиса в Сирии, а также проблемы и перспективы миграционных процессов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки на современном этапе. В качестве теоретического подспорья участникам экспедиции было предложено ознакомиться с подборкой материалов, посвященных проблемам сирийских беженцев в регионах Северного Кавказа.

Это помогло участникам экспедиции выяснить, что из многотысячной черкесской диаспоры Сирии в Россию приехали всего несколько тысяч, при этом они разделились между тремя регионами - Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Адыгея и Кабардино-Балкария приняли от 800 до тысячи человек, однако Карачаево-Черкесия приняла наименьшее число - около 40 человек. Это навело на предположение о том, что в республике существуют какие-то внутренние обстоятельства, которые препятствуют интеграции и обустройству быта. Также удалось сформулировать рабочую гипотезу о том, что слабая представленность этнических черкесов во властных структурах республики может выступать одной из причин нехватки ресурсов для поддержки переселенцев.

**1.4 Был ли проведен установочный семинар\лекции. Если экспедиция была междисциплинарной, то как в таком случае строилась работа со «сторонними» студентами?**

18 мая 2017 г. участники экспедиции посетили очередное заседание регулярного семинара «Миграционные исследования», организованного Институтом социальной политики НИУ ВШЭ совместно с Оксфам в Российской Федерации, в рамках которого выступила профессор Даун Чатти (Dawn Chatty, Oxford University) с докладом: Сирия и ее беженцы: историческая перспектива. На семинаре была рассмотрена история вынужденных миграций в Сирию с середины XIX до начала XXI века и было показано, как Сирия сформировалась как государство во многом благодаря социальным группам беженцев, а также как ‘миллетная система' Османской империи смогла повлиять на их размещение в стране. С учетом того, что среди студентов, принявших участие в экспедиции, были представители различных направлений - политология, востоковедение, социология и др., подобное вводное занятие позволило сформировать общее представление о регионе в целом и исследуемой проблеме - в частности.

Кроме того, непосредственно перед поездкой был проведен установочный семинар, в ходе которого были прояснены вопросы логистики, размещения, условий проведения полевых работ, а также трудностей и преимуществ опросников и анкет как инструментов сбора данных для последующего анализа. Был проведен базовый экскурс по техникам интервьюирования и анкетирования с поправкой на региональную специфику.

Также всем участникам экспедиции предварительно были высланы 1) Памятка общего характера 2) Организационные материалы (расселение, предварительное разделение по группам и др.).

**1.5 Как в целом строилась подготовка студентов к «полю»?**

При отборе участников экспедиции было проведено предварительное анкетирование касательно владения навыками полевых исследований: сбор (анкетирование, глубинное интервьюирование) и обработка данных. Среди подавших заявки студентов были отобраны те, кто обладал достаточным опытом подобного рода исследований, и базовыми навыками работы «в поле». Кроме того, требовалось владение арабским и английским языком для интервьюирования выходцев из Сирии.

**1.6 Какие именно методы выбраны для полевого исследования? Почему?**

Среди методов было выбрано два основных. Первый – это глубинное интервьюирование. Второй - анкетирование. Анкетирование велось по двум проблематикам: отношение месных жителей к беженцам из Сирии, проживающим в их районе, и оценка протестного потенциала в городском сообществе столицы республики - г. Черкесске.

Использование глубинного интервьюирования обусловлено малым, заведомо ограниченным числом респондентов (не более 20 человек) и уникальностью личного опыта каждого из беженцев при переезде из Сирии в Россию.

Анкетирование местных жителей, в поселения, где проживают репатрианты из Сирии, нацелено на подкрепление информации, полученной из интервью и на создание многомерной картины ситуации приезда беженцев из Сирии в Карачаево-Черкесию.

Анкетирование по теме протестного потенциала является составной частью проекта НУЛ мониторинга рисков социально-политической дестабилизации по формированию собственных баз данных по вопросам дестабилизации в регионах России и мира.

**1.7 Каким образом студенты фиксировали увиденное\услышанное? Как будет осуществлять обработка полученных результатов?**

Во-первых, троим участникам (по количеству исследовательских подгрупп) экспедиции было поручено вести дневник наблюдений. Дневники велись преимущественно в свободной форме, однако заранее были оговорены обязательные к освещению аспекты: ситуации интервьюирования (мимика, жесты и общая эмоциональная реакция респондентов; поведение самих интервьюеров и т.д.), ситуации анкетирования, описание условий быта сирийских беженцев, описание общей социально-экономической ситуации, наблюдаемой в регионе, примечательные факты из истории и культуры региона.

Во-вторых, до начала экспедиции с её участниками было оговорено обязательное наличие средств аудиозаписи, необходимых для проведения интервью.

В-третьих, в команде был человек, имеющий опыт работы фотографом в печатном издании, который был ответственен за фотографирование.

Часть собранных материалов (интервью, анкеты) была обработана во время экспедиции в специально выделенное для этого время. Каждый участник экспедиции был ответственен за транскрипцию собственноручно собранных интервью, что упрощало работу, т.к. интервьюеру проще ориентироваться в собственном материале. Небольшая часть интервью, взятых на арабском языке, требует большего времени для качественной обработки, их расшифровка продолжится до начала сентября, что обусловлено привлечением специалистов со знанием диалектов арабского языка.

Анкетные данные обработаны полностью. Собранная информация зафиксирована в единой базе данных и готова для дальнейших аналитических операций.

**1.8 В какой форме студенты предоставляют отчетность?**

Полученные в ходе полевых исследований данные были зафиксированы в виде заполненных анкет и опросников, которые впоследствии были расшифрованы и закодированы в соответствии с используемым для дальнейшего анализа программным обеспечением. Таким образом, формой отчетности в данном случае выступает массив данных по результатам опросов, а также материалы для научных статей, выход которых запланирован до конца 2017 г.

**1.9 Будут ли полученные кейсы и наработки использоваться в исследовании руководителя экспедиции и студентами в своих дальнейших работах?**

Полученные в ходе экспедиции результаты и сформированные базы данных будут использованы руководителем, преподавателями и некоторыми студентами для написания научных статей по проблематике миграции в условиях кризиса модернизирующихся социально-политических систем, для зарубежных журналов, индексируемых в системах Scopus и Web of Science (в частности, для журнала Middle East Policy). Кроме того, результаты полевых исследований могут быть использованы при формулировании темы и задач исследований в рамках научно-образовательных проектов лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации в 2017-2018 учебном году.

**Раздел 2. Организация экспедиции (технические вопросы)**

**2.1 Как строилась логистика экспедиции, бронирование гостиницы? Централизованно ли закупались билеты для студентов или расходы компенсировались постфактум?**

Покупка авиабилетов “Москва-Минеральные Воды-Москва” осуществлялась централизованно примерно за месяц до экспедиции, все расходы компенсировались в форме аванса непосредственно перед поездкой. Покупка группового билета оказалась невозможной, т.к. в период снижения цен на билеты не были четко определены все участники экспедиции, а для оформления группового билета требовались паспортные данные всех пассажиров. В результате по окончании приема заявок через “Ярмарку проектов” были сформированы списки участников и куплены билеты по базовых тарифам. Что касается проживания, то в качестве объекта постоянного размещения была выбрана гостиница “У Аллы” в г. Теберда, что было обусловлено, во-первых, приемлемой ценой размещения группы численностью 14 человек, а также близостью Теберды к поселкам, в которых проживают респонденты. В качестве формы перемещения по Карачаево-Черкесии было выбрано передвижение на трех автомобилях (арендованных в компании UrentCar d Минеральных Водах), что позволило участникам экспедиции разделиться на несколько групп под руководством преподавателей и осуществлять одновременную работу в нескольких селах, Черкесске и Теберде.

**2.4 Как происходила договоренность с местными властями, информантами?**

В ходе подготовки к экспедиции были сформированы официальные письма от НИУ ВШЭ для представителей местной власти, общественных организаций и образовательных учреждений. Так, реакцией на эти документы стало содействие со стороны министерств образования, туризма и молодежи Карачаево-Черкессии, которые предоставили возможность познакомиться с академической средой республики, организовав ряд встреч с ректором, преподавателями и студентами КЧГУ, а также помогли в формировании культурной программы поездки в виде посещения древних храмов Нижне-Архызского городища, Тебердинского государственного природного заповедника и др. Одним из наиболее важных этапов организации полевой работы стало знакомство с представителями Международной черкесской ассоциации (Адыгэ Хасэ), которые предоставили адреса и контактную информацию переселенцев из Сирии, а также обозначили населенные пункты, в которых опрос местного населения относительного интеграции беженцев представлялся наиболее результативным.

**Как осуществлялся «вход в поле»? Какие при этом были трудности?**

Согласно методикам социальных наук, для входа в “поле” необходимо наличие проводника, который снижает риски ухода изучаемой социальной группы от контакта с исследователями. В связи с чем, за несколько месяцев до выезда в Карачаево-Черкесию мы вышли на связь с некоммерческими и благотворительными организациями, занимающимися оказанием помощи сирийским беженцам. На второй день экспедиции была организована встреча с представителями “Адыгэ Хасэ”, которые предоставили нам сведения о сирийских беженцах, проживающих на территории Карачаево-Черкесии, а также предоставили нам их контакты и координаты проживания. Помимо этого, координаторы “Адыгэ Хасэ”, непосредственно занимавшиеся вопросами оформления документации, размещения и сбора помощи сирийским беженцам, лично связались с главами семейств сирийских беженцев, предупредив их о нашем визите и о нашем характере деятельности.

Получив необходимые сведения о том, где проживают сирийские беженцы, в каком составе, и на каких языках говорят репатрианты, мы сформировали группы интервьюеров, исходя из пола, возраста и владения языками (русский, английский, арабский, частично адыгский (через перевод)).

Таким образом, проблема “входа в поле” была решена. Также в дальнейшем учитывался ряд социокультурных особенностей изучаемой группы. Перед экспедицией всем участникам было объявлено иметь с собой закрытую одежду, а девушкам иметь платки. Соответствие представлениям сирийских беженцев о внешнем виде способствовало установлению контакта с респондентами. Кроме того, были соблюдены определенные правила посещения домов сирийцев.

**2.5 Была ли необходимость и реальная польза от рекомендательных писем университета?**

Рекомендательные письма позволили установить контакты с представителями министерств республики, общественных организаций, университетов и природоохранных зон, что способствовало оперативному формированию программы визита, выстраиванию логики взаимодействия с респондентами, местными жителями и жителями крупных городов, а также стало своего рода “подушкой безопасности”, определив круг контактов, которые помогали в решении внештатных ситуаций.

**2.6 Каким образом подбирались спикеры, лекторы для семинаров?**

Лекторы для семинаров подбирались исходя из общей тематики экспедиции и научных интересов профессорско-преподавательского состава, принимавшего участие в экспедиции в качестве руководителей, а также из числа научных сотрудников.

Кроме того, лекцию об истории адыгского этноса, черкесском вопросе и сирийских черкесах-репатриантах сегодня провели представители организации “Адыгэ Хасэ”, занимающиеся данной тематикой.

**2.7 Если экспедиция была междисциплинарной, то была реальная польза от студентов «сторонних» специальностей? Были ли трудности с их включением в работу?**

**2.8 Возникали ли в ходе экспедиции трудности с бытом, поведением студентов? Как они решались?**

Существенных трудностей с адаптацией и конфликтных ситуаций как внутри коллектива, так и с внешней средой не возникало. Как уже говорилось ранее, при отборе участников экспедиции проводились собеседование и анкетирование, что позволило отобрать именно тех студентов, чьи личные качества сочетались в ходе групповой работы. Во время самой экспедиции проходили мероприятия, способствовавшие укреплению командного духа: например, совместное многочасовое восхождение к горным водопадам. Участники проявляли поддержку друг другу, демонстрировали способности к взаимовыручке. Даже участники с различными жизненными позициями, оказавшись в условиях совместной деятельности налаживали контакт. В ходе экспедиции мы имеем случай, когда студенты одной магистерской программы узнали друг друга лучше за 10 дней экспедиции лучше, чем за год, проведенный в вузе.

*Раздел 3. Общие выводы и рекомендации*

**3.1 Степень соответствия итогов проекта поставленным целям и задачам проекта.**

Конвенционально итоги экспедиции полностью оправдали поставленные цели и задачи. Более того, помимо основной тематики, связанной с сирийскими беженцами, было проведено анкетирование по тематике протестного потенциала в регионе, что является одной из профильных проблем, изучаемых НУЛ мониторинга рисков социально-политической дестабилизации, организовывает экспедицию.

**3.2 Были ли недостатки в тематическом плане экспедиции, которые можно было бы устранить на этапе планирования?**

Подобного рода недостатков отмечено не было. Планирование экспедиции проводилось руководителями экспедиции в течение нескольких месяцев до предполагаемого выезда. Также проводились консультации с представителями региона и организаторами проекта “Открываем Россию заново”. Участники экспедиции посетили презентации завершенных экспедиций проекта. Таким образом, планирование тематического наполнения экспедиции было выполнено на достойном уровне.

**3.2 Рекомендации и пожелания организаторам конкурса проектов и сотрудникам, осуществляющим сопровождение экспедиции (изменение форм документов, помощь в каком-либо аспекте и т.п.)**

Отладка процедуры оформления аренды транспортных средств, поскольку для ряда экспедиций наличие собственного транспорта является необходимым условием для реализации проекта. В частности, в Карачаево-Черкесии беженцы расселены в нескольких удалённых поселениях, а график встреч значительно варьируется в зависимости от занятости беженцев. Также историко-культурные памятники, включенные в культурно-просветительскую часть экспедиции, территориально удалены друг от друга, и их посещение требовало высокой мобильности экспедиционной группы. При том, что инфраструктура общественного транспорта в регионе развита слабо. Таким образом, в ряде случаев возможность аренды транспортных средств является эффективным и рациональным решением, поэтому бюрократические процедуры, связанные с оформлением аренды и отчетностью по данному договору следует отработать.