**ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ МІГРАНТІВ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ**

Проблема інтеграції в суспільство мігрантів в провідних країнах Європи набула останнім часом особливого звучання. Приклад Німеччини - один з найбільш яскравих в питанні міграції в Старий світ. Після заяви Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що політика мультикультуралізму провалилася, суспільство Німеччини розділилося на два табори. Звичайно, на офіційному рівні Німеччина обурилася такою постановкою питання. Однак, толерантну Європу охопив жах, коли дуже скоро стало зрозуміло - чи не більша частина німців поділяє висновки скандального автора Тіло Саррацина - екс-члена правління Бундесбанку. Він першим «вивів у світ» тему краху мультикультуралізму. Після публікації його книги «Німеччина самоліквідується» та бурхливого скандалу ідея, спочатку викликавши відторгнення, тепер широко обговорюється в правлячих колах Європи. Серед противників мультикультуралізму виявились як ліві, так і праві політики. Можна сказати, що ця ідея згуртувала європейців. Сам Т. Саррацин висуває три тези. Перша - Німеччина «стискається. Кожне наступне покоління на третину менше, ніж попереднє. Друга - чим бідніша й неосвіченіша сім'я, тим більше в ній дітей. І третя - політика країни в корені неправильна. У автора немає претензій до вихідців зі Східної Європи, В'єтнаму та Китаю, його турбують приїжджі з мусульманських країн [1]. Книга доволі незвичайна для політкоректної Німеччини. Наприклад, пан Саррацин відкрито пише про те, що за своїм інтелектуальним рівнем іммігранти з країн Північної Африки і Близького Сходу стоять нижче німців. І взагалі, у них генетичні порушення» через практику близькоспоріднених шлюбів (таких у Туреччині, за його даними, понад 20 відсотків). Тому мусульманські іммігранти за своїм інтелектуальним і професійним рівнем завдають лише шкоди економіці і суспільству Німеччини [2]. Навесні 2009 року Т. Саррацин став членом правління Федерального банку Німеччини, відповідальним за такі питання, як грошова емісія та обіг готівкових грошей. Тіло Саррацин вперше з чиновників такого рівня відкрито порушив питання про мусульманських мігрантів у Німеччині. В своєму інтерв'ю він дорікнув туркам і арабам, живуть у Німеччині, в небажанні інтегруватися в німецьке суспільство. Громадський скандал привів до того, що керівництво Федерального банку Німеччини відсторонило Саррацина від керівництва низкою напрямків. Однак виявилося, що німецьке суспільство позитивно відгукнулося на виступи члена правління Федерального банку.

Після хвилі революцій, що прокотилася на Близькому Сході, потоки мігрантів стрімко вирушили до Європи і виявилося, що не таким терпимим, як видавалося, є Старий Світ в цілому, не лише Німеччина.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила: «На початку 1960-х наша країна запросила іноземних робітників до Німеччини, і зараз вони тут мешкають. Деякий час ми самі себе обдурювали і говорили собі: «вони у нас не залишаться, коли-небудь вони виїдуть», але так не сталося. І, звичайно ж, наш підхід полягав у мультикультуралізмі, в тому, що ми будемо жити поруч і цінувати один одного - цей підхід провалився, абсолютно провалився».

В свою чергу, президент Франції Ніколя Саркозі, після виступу канцлера Німеччини Ангели Меркель висловив своє бачення проблеми: «Моя відповідь - безмовно, це провал». Президент вважає, що якщо людина приїжджає до Франції, вона повинна стати частиною французької нації, а якщо не збирається цього робити - бажаним гостем в країні не стане. Як підкреслив президент, Франція не буде змінювати свій спосіб життя, не стане переглядати концепцію рівності чоловіків іжінок і не змириться з тим, що хтось може заборонити дівчаткам ходити до школи. Крім того, французи, за словами президента, не хочуть, щоб люди молилися на вулиці у всіх на очах. «Ми були дуже стурбовані ідентичністю того, хто приїжджає в країну, і звертали недостатньо уваги на ідентичність країни, яка приймає приїжджого», - сказав Саркозі. Дещо пізніше Меркель підтримав прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, який закликав до переходу до «м'язистого лібералізму»: «Якщо ми хочемо подолати цю загрозу (доморощений ісламський екстремізм), я думаю, час перегорнути сторінку з проваленими методами минулого», - сказав він. У той же час російські лідери не бачать нічого поганого у «методах минулого» [3]. Президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що для Росії неприйнятною є теза про невдачу співіснування різних культур. «Нам не можна дати себе спровокувати на міркування з приводу краху мультикультури», - попередив він на зустрічі з керівниками національних культурних об'єднань і вченими-етнографами Башкортостану. «Якщо говорити про крах мультикультуралізму, то можна знищити традиції, а це небезпечна річ, і в європейських державах це теж повинні розуміти!», - зазначив президент.

Європа послідовно наступає на права меншин на їх «культурні особливості». В школи не пускають в хіджабах, що так само викликає протести. В свою чергу місцеве населення, скажімо, у Швейцарії, активно протидіє будівництву мінаретів. Проблеми мультикультуралізму не існувало в Європі в 60-70-х роках, при тому, що кількість іммігрантів була досить високою. Поки діяла соціальна держава, проблем не було. Люди приїжджали і включалися в суспільство у тій мірі, в якій вони інтегрувалися, вони освоювали мову, культуру, цінності, традиції, спосіб мислення.

У результаті в тій же Європі національні громади розпалися на дві частини, це дуже чітко видно, наприклад, по турках в Німеччині. Те ж саме з арабами у Франції. Перша частина, як їй належить відповідно до ідеології мультикультуралізму, ходять в школи в хіджабах, не сприймають мову, культуру. Друга частина - цілком взаємодіє з французами і німцями. Аж до того, що дівчатка арабського походження перемагають у конкурсах краси [4]. Меркель озвучила те, що не наважуються вимовити вголос інші європейські лідери: мультикультурне суспільство створює для Європи стільки ж проблем, скільки вирішує. Хоча спочатку, ідея мультикультуралізму - ліберальна і гуманна концепція, сформульована європейцями, передбачала найкраще. Відповідно до неї - іммігранти, живучи в Європі, мають право зберігати свою мову, релігію, культуру і самобутність. Саме зберегти, а не вважати єдиним прийнятним для себе, відкидаючи всі підвалини життя європейських країн [5].

Спочатку німці взагалі не припускали, що їм доведеться вирішувати проблему міграції та інтеграції в суспільство. Мігранти, які виконували в середині XX ст. роль дешевої робочої сили, на думку німців, повинні були покинути країну, коли в них відпаде потреба. Так вчиняли, зібравши грошей, багато іспанців, італійців та португальців, які приїжджали на роботу в Німеччину. Але багато мігрантів, здебільшого з Туреччини, вважали за краще залишитися в Німеччині. Пізніше вони перевезли туди ж свої родини і стали обзаводитися дітьми. В останні ж десятиліття до Німеччини, як, втім, і в інші країни Євросоюзу, хлинули сотні тисяч арабів, які ще з більшим трудом асимілюються в європейському суспільстві [6].

Інтеграція в європейське суспільство мігрантів сповільнилася і майже зійшла нанівець в силу об’єктивних обставин життя - у міру зростання національних громад. Прибулі не бажають освоювати мову, знайомитися з культурою Європи, нехтують суспільними інститутами, вважаючи за краще отримувати мінімальну допомогу по безробіттю і жити при цьому в Європі. Потрапивши в район проживання мігрантів з країн Близького Сходу, наприклад, з Туреччини, констатуємо наступне: всі вивіски тут турецькою мовою, на вулиці чути турецьку мову. Не дивно, що діти потім відчувають великі труднощі при вступі до школи, майже не говорячи німецькою мовою. Очевидно, мігранти з мусульманських країн мало цікавляться цінностями і долею Європи. Така поведінка мігрантів, помножена на різкі дебати в суспільстві, викликає відторгнення у європейців. Проблема взаємин з іммігрантською спільнотою в західноєвропейських країнах стає головним пунктом внутрішньополітичного порядку денного. Міжнаціональні тертя призвели до того, що влада Франції наклала заборону на носіння традиційних мусульманських головних уборів для жінок. Іслам вже став другою за чисельністю прихильників релігією Старого Світу. Німецькі дослідники стверджують, що внаслідок високої народжуваності і продовження мусульманської імміграції з країн Північної Африки і Близького Сходу, процес ісламізації Європи буде прискорюватися.

За даними міністра внутрішніх справ Німеччини Томаса де Мез’єра від 10 до 15% мігрантів у Німеччині відверто відмовляються інтегруватися в німецьке суспільство. Міністр у справах сім'ї, жінок, соціального розвитку та інтеграції Нижньої Саксонії Айгюль Озкан заявила, що сподівається на зміну поглядів Саррацина, зазначивши, що іммігранти в Німеччині сприяють економічному зростанню країни і її процвітанню.

Від себе зазначу, що проведене мною опитування пересічних громадян Німеччини дає підстави стверджувати, що це мало місце ще 10-15 років тому, але ніяк не сьогодні. А. Меркель. як і раніше зазначила, що Німеччина залишається відкритою країною, проте нам не потрібна імміграція, яка тисне на нашу соціальну систему, іноземні фахівці, які поповнюють армію безробітних. Християнство не є державною релігією, це залишається питанням особистої совісті громадян. Говорити німецькою мовою в країні, за словами Меркель, тепер зобов'язані всі.

Сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що в Європі, і, зокрема в Німеччині, мультикультуралізму не спрацювала. Вирішення доволі складної проблеми, яка сколихнула всю Європу, залежатиме повною мірою від виважених кроків з боку німецького уряду та урядів країн-членів ЄС.

**Список використаних джерел та літератури:**

1. Thilo Sarrazin Deutschland schafft sich ab. - DVA Verlag München. S.21.
2. Ibid.
3. Як Німеччина стала країною мігрантів. Центр регіонального розвитку «Співпраця без кордонів».
4. Борис Кагарлицкий «После мультикультурализма» http:// www. antifa. ru/ 5945.html
5. Режим доступу: <http://svpressa.ru/society/article/38872/>
6. Германия променяла мультикультурализм на Четвертый рейх. – Режим доступу, http: nolk.ru/