*Российская Академия Наук, Институт Африки, Москва, 2005 г.*

**РЯБОВА ВЕРА ИВАНОВНА**

**Русская диаспора в Мозамбике. Прошлое и настоящее.** **\***

В книге кандидата исторических наук Рябовой В. И., автора монографии «Российская эмиграция в Африке в 1920-1945 гг.», представлена жизнь современной российской диаспоры в Мозамбике, ее формирование, адаптация в сложных условиях малознакомых россиянам традиций и культуры далекой африканской страны. Рассматривается вклад россиян в развитие культуры, науки, образования и медицины Мозамбика.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Книга написана на основе личных впечатлений, знакомств с представителями российской диаспоры в Мозамбике, а также изучения материала по данной теме в различных источниках.*

*Основной материал для монографии был собран автором во время пребывания в столице Мозамбика г. Мапуту в 2006-2007 гг. во время встреч с представителями российской эмиграции. Выражаю огромную благодарность моим респондентам — преподавателям Университета им. Эдуарду Мондлане физику Акилю Ахмедовичу Аскарходжаеву (руководителю кафедры геофизики), физику Кокчеревой Марине, математику, кандидату математических наук Юрию Витальевичу Непомнящих, а также Кире Маньисе, преподавателю в Школе журналистики и на курсах русского языка при Комитете дружбы Мозамбик — Российская Федерация, за помощь в разъяснении вопросов по проблемам образования в Мозамбике.*

*Выражаю также благодарность за беседу прокурору г. Мапуту Людмиле Павловне Мокаселе (Словохотовой), рассказавшей об адаптации россиян и их правовом положении, и ее сыну Дмитрию Яцюку, осветившему некоторые вопросы колониального режима в Мозамбике и других странах Африки, а также истории создания греческой церкви в Мапуту.*

*О правовом положении российской эмиграции в Мозамбике, социальной защите и социальной адаптации россиян, о судьбах женщин, оказавшихся в эмиграции, рассказали кандидат педагогических наук Мысова Людмила Николаевна, Шенене (Ободина) Ольга Константиновна — сотрудник типографии, Лушинская Любовь Борисовна — тренер по теннису, мастер спорта, имеющая степень кандидата наук. О.К. Шенене рассказала также о системе школьного образования в Мозамбике. Предоставленная ими информация очень помогла в написании книги. Особая благодарность врачу-ортопеду Чанчикову Сергею Михайловичу, раскрывшему историю непростых отношений российских врачей с представителями мозамбикских государственных структур.*

*\* с сокращениями*

**ЧАСТЬ 1**

Существование диаспоры напрямую зависит от специфики страны пребывания — уровня ее развития, идеологической направленности, иммиграционной политики, отношения властей и местного населения к данному конкретному сообществу эмигрантов. Мозамбик в этом смысле не исключение. Во времена колониальной зависимости от Португалии российская эмиграция представляла собой лишь единичные случаи.

С середины 1970-х гг., в постколониальный период, когда в стране несколько лет велась гражданская война и была разруха, имела место внешняя трудовая миграция по контрактам со стороны Советского Союза, на который стала ориентироваться освободившаяся Народная Республика Мозамбик. После провозглашения независимости Мозамбика в 1975 г. страну покинули более 200 тыс. португальцев, в том числе специалисты-медики. В столице, городе Мапуту, закрылись больницы, а в Центральной больнице онкологическое и нейрохирургическое отделения, а также клиническая лаборатория. Не работали школы, высшие учебные заведения испытывали острый недостаток преподавателей. На смену португальским врачам в Мозамбик приехали медики из многих стран Африки, с Кубы и из СССР. «В конце 1976 г. в стране приступила к работе группа советских врачей, число которых к 1984 г. увеличилось до 70 человек» Из Советского Союза в Мозамбик прибыли также инженеры, учителя, работавшие здесь по контракту. В 1989 г. в Мапуту работало около 50 российских преподавателей, а также около 50 врачей.

Вследствие усиления мозамбикано-советских связей значительно увеличилось число мозамбикских молодых людей, обучающихся в вузах Советского Союза. По количеству обучающихся в СССР Мозамбик в 1980-е гг. занимал значительное место среди других стран (автор, работая в то время в Министерстве образования СССР, имел некоторое отношение к набору иностранных студентов). Побочным результатом этого явления стал рост межнациональных браков с российскими женщинами, которые после окончания мозамбикскими студентами учебы отправлялись с ними в далекую африканскую страну, что стало началом образования российской диаспоры в Мозамбике. Таких смешанных семей в Мапуту к 1989 г. насчитывалось 20-30.

После распада СССР в 1991 г. в Мозамбике осталось работать чуть более 40 преподавателей и врачей. Контракты Министерства образования СССР и Министерства здравоохранения СССР были ликвидированы и заключены частные контракты с оставшимися в Мозамбике преподавателями и врачами. Таким образом, бывшие советские граждане стали эмигрантами. Однако практически никто из них не отказался от российского гражданства (гражданства СССР), став в результате «местным русским». Что касается договорно-правовой базы наших специалистов, то между СССР и Мозамбиком в 1977 г. была подписана Консульская Конвенция, в которой мозамбикская сторона обозначила правовой статус советских граждан.

В начале 1990-х гг. российские граждане довольно успешно адаптировались к местным условиям, определившись с трудоустройством и жильем. До 1992 г. в Мозамбике продолжалась гражданская война. Русским эмигрантам приходилось испытывать все тяготы войны вместе с местными жителями: стоять в огромных очередях за продуктами, не выезжать за пределы Мапуту в течение длительного времени, т. к. во время войны можно было попасть под обстрел или в руки мародеров.

Условия проживания были непростые. По информации очевидца событий, бывшего преподавателя Мысовой Л. Н., а в настоящее время работающей консультантом в различных организациях Мапуту, после ухода португальцев партия ФРЕЛИМО (Фронт освобождения Мозамбика) проводила вселение мозамбикцев в освободившиеся дома почти в принудительном порядке, поскольку основная масса нуждающихся в жилье были недавние крестьяне, участвовавшие в сражениях, а затем перемещенные в столицу. Вселялись они туда без всякого желания, так как с большей охотой вернулись бы к себе в деревенские лачуги. К домашнему имуществу было соответствующее отношение — в результате в настоящее время здания как снаружи, так и внутри имеют плачевный вид. Она рассказала, что новые квартиранты жгли деревянные и паркетные полы, основное время проводили на лестничных клетках, часто готовя там еду, стирая и укладываясь на ночлег, поскольку не привыкли жить в городских условиях. В таком соседстве пришлось адаптироваться нашим соотечественникам.

Необходимо сказать, что как преподаватели, так и врачи, бывшие советские контрактники имели очень высокую профессиональную подготовку. В Мозамбик приехали русские специалисты самых различных направлений — физики, химики, математики, среди врачей — хирурги, отоларингологи, ортопеды, дерматологи, гинекологи, стоматологи.

Однако многие из наших соотечественников были в то время, да и сейчас ущемлены в уровне зарплаты по сравнению с врачами и преподавателями, приехавшими из других стран. Особенно это касалось преподавателей. Поскольку «перестроечная» и «пост перестроечная» Россия не вкладывала инвестиции в эти сферы развития Мозамбика, как это делала, например, Франция, Республика Мозамбик и в 1990-е годы, и в настоящее время оплачивает труд наших соотечественников-преподавателей несравнимо меньше (в 5-10 раз), чем таких же специалистов из других стран. Российские специалисты считают, что уровень квалификации, например, французских преподавателей явно ниже уровня наших соотечественников, но выше, чем преподавателей из Юго-восточной Азии: Вьетнама, Китая и т. д.

Положение врачей несколько лучше — у них больше возможностей для трудоустройства и выше зарплата, есть возможность частной практики. Однако в последние годы врачи столкнулись со своими трудностями. Работающий с 1988 г. в Мозамбике врач-ортопед Чанчиков С. М. рассказал, что в 2006 г. вновь назначенный министр здравоохранения Иво Гарридо прекратил действие всех контрактов российских, болгарских, а также других врачей бывших советских республик и восточно-европейских стран (за исключением украинцев и грузин). Им были предложены контракты на крайне невыгодных в материальном плане условиях. Было заявлено, что западные доноры стали ограничивать финансирование отдельных программ, что вынуждает министерство изменить условия контрактов. В результате основная масса врачей уехала из страны. Но далеко не все из русских врачей прервали контракты. Высокий профессиональный уровень врачей-россиян, их востребованность позволили им пережить этот неприятный момент, поскольку больницы и поликлиники, где они работали, были заинтересованы в российских врачах.

Чанчиков С. М. рассказал также о предыстории этих событий: в 1986 г. нынешний министр здравоохранения заведовал одной из периферийных городских больниц. В этой больнице русским врачом была проведена операция по удалению аппендицита, видимо, без ведома заведующего, который, узнав об этом, отреагировал совершенно неадекватно, приказав разрезать швы больному, а русского врача уволить путем прерывания контракта. На защиту русского врача встали врачи из советских и восточно-европейских государств, заявив, что они также прервут свои контракты.

Уже к началу 2000-х гг., т. е. за 10 лет самостоятельного существования, диаспора окончательно приспособилась к местным условиям жизни, к довольно благоприятному для европейца климату (летние температуры, как правило, не превышают 34-35 градусов), заняла свою нишу в сообществе диаспор из других стран.

Помимо врачей, учителей и женщин, вышедших замуж за мозамбикцев, в Мозамбике можно найти и другие примеры очень удачной адаптации. Это россияне-предприниматели и наши соотечественники, продвинувшиеся в служебной карьере в Мозамбике.

В стране проживают два миллионера — представителя российской диаспоры. Один из них — Юдин Андрей Владимирович — начал свою деятельность с организации мелиорации в стране. Организовал ряд фирм. В настоящее время занимается строительством, в том числе дорожным. Имеет строительные фирмы.

Другой успешный предприниматель — Рабиевский Игорь Тимофеевич — является управляющим фирмой в рыбной отрасли Мозамбика, которая приносит значительную прибыль. Попытки организовать рыбный промысел относятся еще к 80-м годам ХХ века. После ликвидации торгового общества в Мапуту 4 судна выкупил промышленник А. Шик и сплотил вокруг себя заинтересованных людей. В 2002-2003 гг. сначала представителем, а затем и владельцем компании стал И.Т. Рабиевский.

В настоящее время работающие по контракту рыбаки в основном вербуются в Калининградской области. Срок пребывания рыбаков зависит от условий контрактов и производственной необходимости. Он варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет. Местом проживания рыбаков, прибывающих в Мозамбик без семей, служат рыболовные суда, а управленцы и хозяйственники арендуют жилую площадь в городе. Работают они на 6-8 российских частных рыболовных судах, ведущих лов у мозамбикского побережья. Порты Мапуту и Бейра используются в качестве баз для выгрузки морепродуктов и пополнения провизии и топлива. Здесь необходимо дополнить, что в отличие от предпринимателя работающие по контрактам рыбаки, конечно, не могут быть отнесены к категории эмигрантов.

На 2007 г. в Мозамбике действовали два совместных российско-мозамбикских предприятия в сфере рыболовства, 1 строительное предприятие и 1 коммерческая компания. Периодически представители русской диаспоры создают мелкие фирмы. Так, например, существовал ресторан «Два Ивана», а также открытый украинцами ресторан украинской кухни. В Мапуту работают созданные русскими пошивочные мастерские, где шьют на заказ.

Примером удачного карьерного роста можно считать деятельность Людмилы Мокаселе (Словохотовой), ставшей прокурором в г. Мапуту. В 1988 г. она приехала в Мозамбик как преподаватель, читала лекции по праву, затем перешла работать в Прокуратуру. В 2008 г. о ней был снят фильм на русском телевидении в программе «Русские». Еще один пример — наша соотечественница Елена Мугуман стала директором кооперативного учебного заведения. Другие соотечественники работают в Министерстве труда, Министерстве образования, в издательствах, в типографии.

Своеобразие российской диаспоры в Мозамбике в том, что к ней можно отнести представителей других национальностей бывшего Советского Союза, так как после распада СССР новообразованные эмигранты бывших советских республик не отделяли себя от российских эмигрантов. В дальнейшем это нашло отражение в принятом в России Законе о соотечественниках, где утверждается принцип самоидентификации (см. главу III данной книги). Это уникальное сообщество является как бы осколком бывшей советской державы.

В настоящее время численность диаспоры составляет около 250 человек (по сведениям Посольства России). В это количество входят несколько преподавателей, оформивших контракты от 7 до 10 лет назад, которых, естественно, пока нельзя причислить к российской эмиграции, но их количество столь мало, что никак не влияет на общую картину данного явления. По большому счету, они влились в среду российской эмиграции, ничем от нее не отличаясь. Среди преподавателей преобладают мужчины, среди врачей соотношение приблизительно равное. Средний возраст специалистов колеблется в районе 50 лет.

Российская диаспора в Мозамбике, как и в других странах, подвержена текучести. Хотя, надо сказать, как и в предшествующие годы, так и в настоящее время текучесть колонии небольшая — очень незначительное число россиян покидает Мозамбик с целью вернуться на Родину или мигрировать в другие страны. Как правило, вторичная эмиграция происходит в более развитые страны. Так, например, семья преподавателей Колосковых после более чем 10-летнего пребывания в Мозамбике переселилась в Новую Зеландию.

Для вторичной эмиграции более характерно переселение выросших детей эмигрантов. Дети не от смешанных браков (русские семьи преподавателей и врачей) часто ориентируются на возвращение в Россию или переезд в Европу, в основном в Португалию. Дети от смешанных браков предпочитают остаться в Мозамбике или переехать в ЮАР, окончательно ассимилируясь в одной из африканских стран.

Большую роль для адаптации наших сограждан в Мозамбике играет православная церковь. В Мапуту находится греческий собор архангела Гавриила, прихожанами которого являются греки, русские, их супруги и дети. Церковь объединяет россиян в этой далекой стране, становится для них местом, где можно пообщаться, поделиться своими проблемами, получить сочувствие и совет. Государство лояльно относится к действующей в Мапуту греческой церкви.

Формирование российской диаспоры происходило на фоне относительно благополучной трудоустроенности россиян в Мозамбике и в то же время очень сложной бытовой обстановки. Многочисленные сложные бытовые проблемы (жилищные и другие социальные проблемы) не способствовали объединению эмигрантов. Только после завершения процесса адаптации к условиям жизни в стране пребывания члены диаспоры стали обнаруживать склонность к более широким контактам. Однако отсутствие общих целей разобщало эмигрантов. Необходим был центр притяжения, куда бы люди могли приходить и общаться друг с другом. Одним из таких центров была греческая церковь, но для более разносторонних контактов необходима была также светская организация.

Попытки объединения эмигрантов в Мозамбике при загранучреждении Российской Федерации в Мапуту начались еще в конце 1990-х годов. Этому способствовало законодательство Российской Федерации в отношении соотечественников, сложившееся за период 1990-2000-х годов. Политический курс России в эти годы был направлен на сближение и сотрудничество с соотечественниками за рубежом. Об этом говорят законодательные документы РФ конца 1990-х — начала 2000-х годов: Федеральный закон от 1999 г. «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», Программа работы с соотечественниками за рубежом на 2006-2008 годы, Федеральная целевая программа «Русский язык (2006-2010 гг.) и другие.

В Федеральном законе «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» непосредственно говорится, что «при органах государственной власти Российской Федерации и органах государственной власти субъектов Российской Федерации могут создаваться представительные общественно-консультативные органы — советы (комиссии) соотечественников. Порядок формирования, задачи и функции советов (комиссий) соотечественников устанавливаются органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации соответственно».
В рамках Правительства Российской Федерации была создана Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом. Кроме того, начал действовать Международный совет российских соотечественников. В «Программе работы с соотечественниками за рубежом на 2006-2008 годы» обозначалось проведение многочисленных мероприятий с привлечением соотечественников, содействие их самоорганизации, информационному обеспечению, защите прав и свобод соотечественников, сохранению русской языковой и культурной среды. Особое внимание уделялось в Программе социально-экономическим вопросам и совершенствованию механизмов финансовой поддержки работы с соотечественниками, в том числе поддержки социально незащищенных слоев соотечественников.

В 11 пункте Программы говорится, что на МИД России и Росзарубежцентр возлагается задача «создания при российских загранучреждениях консультативных советов соотечественников».

В начале 2000-х гг. посольство России в Мозамбике во главе с послом В.В. Земским попыталось взять на себя объединяющую роль среди соотечественников. Благодаря активной деятельности российского посла в здании посольства для соотечественников устраивались вечера, а также совместное проведение российских праздников. Тем не менее, в тот период не удалось создать объединения. Этому во многом помешала некоторая бюрократичность в работе, не преодоленное дистанцирование посольства и его сотрудников от соотечественников, оставшееся от советских времен. Внезапная смерть российского посла на время прервала работу в этом направлении.

Сменивший его посол России в Мозамбике И. В. Попов, руководствуясь установками Российского Правительства на тесные контакты с соотечественниками с целью выяснения их проблем и предоставления возможной помощи для улучшения их жизни в стране пребывания, а также возвращения желающих на Родину, активизировал работу в этой области. В посольстве сейчас регулярно проводятся различные вечера и встречи, в определенные дни недели соотечественникам открыт доступ в библиотеку и бар посольства, на спортивные площадки, многие дети наших соотечественников учатся в школе при посольстве.

В 2005 году при посольстве был вновь организован Совет по соотечественникам, в который вошли и представители российской диаспоры в Мозамбике. Совет попытался объединить соотечественников в единую общественную организацию, опираясь на материальную базу посольства. Были определены основные проблемы соотечественников и возможные способы их решения, вплоть до помощи в возвращении желающих на Родину (таковых в этой стране не оказалось).

В 2007 году был создан Координационный совет соотечественников. На нем было принято решение о нецелесообразности создания отдельной от действующего при посольстве Совета самостоятельной структуры соотечественников. В качестве обоснования приводились причины материально-финансового порядка (отсутствие свободного помещения, оргтехники, сравнительная малочисленность диаспоры и т. д.). В то же время отмечалось, что предоставляемая Посольством инфраструктура (актовый зал, школа, библиотека и медиатека, спортивные площадки, бассейн, бар) служат естественной базой для проведения совместных с соотечественниками мероприятий. Из среды соотечественников в состав Координационного совета были доизбраны несколько кандидатур, пользующихся авторитетом и доверием.

На современном этапе отношение соотечественников к созданию объединения нельзя назвать активным. Относительное социально-правовое благополучие основной массы диаспоры снижает остроту этой проблемы. Такая тенденция характерна и для других стран Африки. Н. Л. Крылова, проводившая исследования по вопросу отношения женщин российских диаспор к созданию объединений, отмечает, что «на вопрос наших анкет «Целесообразно ли создание в стране нынешнего проживания ассоциации русских женщин?» положительный ответ дали в первом случае 68,5% от общего числа опрошенных; во второй анкете процент женщин, поддерживающих организацию такого сообщества снизился до 57,2%». Таким образом, около половины женщин в странах Африки скептически относятся к созданию объединений. На собраниях соотечественников в Мозамбике, большую часть которых составляют женщины, также имеется большой процент сомневающихся в целесообразности таких идей.

Важное значение для адаптации российских граждан в Мозамбике имеет вопрос гражданства. Вопросы приобретения и утраты мозамбикского гражданства регулируются статьями Конституции Мозамбика, вступившей в силу с 1 января 2005 года.

Мозамбикское гражданство приобретается в результате вступления в брак с мозамбикским гражданином или гражданкой, причем только после 5 лет совместного проживания. Расторжение смешанного брака не ведет к утере приобретенного мозамбикского гражданства. Гражданство по натурализации может быть приобретено, если иностранец на дату подачи заявления проживал в Мозамбике не менее 10 лет, достиг совершеннолетия, владеет португальским или одним из национальных языков, имеет средства самообеспечения и законопослушное поведение. В исключительных случаях мозамбикское гражданство предоставляется за значительные заслуги перед мозамбикским государством.

Иностранные граждане, получившие мозамбикское гражданство, ограничены в правах быть избранными депутатами, быть членами правительства, находиться на дипломатической или военной службе.

Мозамбик является участником всех международных актов по правам человека. Однако, по словам прокурора г. Мапуту нашей соотечественницы Людмилы Мокаселе, их соблюдение находится на очень низком уровне из-за злоупотреблений властью со стороны правоохранительных органов, широко распространенной коррупции на государственной службе, слабости судебной системы, укоренившихся вековых традиций, ставящих, например, в подчиненное положение женщин, и т. д. Это усложняет жизнь наших соотечественников, хотя, надо сказать, отношение местного населения к европеоидной расе уважительное и доброжелательное, что, естественно, помогает россиянам успешно адаптироваться к местным условиям. Лояльное отношение к иностранцам со стороны местного населения объясняется также тем, что в самом Мозамбике проживает около 10 народностей и 50 племен, говорящих на разных языках.

Конституция Мозамбика не признает двойного гражданства. Гражданин Мозамбика на территории страны не может пользоваться каким-либо другим паспортом, кроме мозамбикского. С другой стороны, власти закрывают глаза на имеющееся второе гражданство мозамбикца, если он не использует эти документы на территории Мозамбика.

Это положение Конституции имеет прямое отношение ко многим нашим соотечественницам в Мозамбике, получившим мозамбикское гражданство, но не отказавшимся от российского. В связи с этим иногда возникают проблемы. Имея мозамбикское гражданство, наши соотечественницы получают возможность и льготы для приобретения жилья, получения работы, устройства своих детей в школы и вузы. В то же время они испытывают ряд неудобств при пересечении границы, поскольку обязаны предъявлять мозамбикский паспорт и внутреннее удостоверение личности. При поездках в Россию им приходится идти на ряд ухищрений, скрывать истинную цель выезда из-за отсутствия российской визы в мозамбикском паспорте, которую они не могут получить при наличии российского паспорта и сохранении российского гражданства.

В правовом отношении положение русских, работающих в Мозамбике, почти не отличается от положения местных или других иностранных граждан. При приеме на работу руководствуются принципом приоритета местных граждан: иностранца берут на работу при условии отсутствия претендента из коренного населения, желающего занять эту должность.

Как правило, сначала работника не берут в штат — он является контрактником. По окончании контракта работодатель может избавиться от работника на законных основаниях или взять его в штат с соответствующим кадровым оформлением. Контракт длится несколько месяцев, иногда лет, но при положительном решении после оформления всех документов работающий зачисляется в штат и фактически получает бессрочный контракт, что является для него при желании пожизненной гарантией работы: уволить «штатника» практически невозможно.

Работающего по контракту также довольно сложно уволить, т. к. государство дает гарантии сохранения рабочих мест всем работающим. Как правило, государственная служба оплачивается не очень высоко, но имеет социальные льготы: например, преподаватель университета может получить государственную квартиру, которой он лишается при оставлении работы. Частные фирмы и предприятия работают примерно по такой же системе. В них социальных государственных льгот не предусмотрено, но зарплата обычно выше.

Учреждения в сфере образования имеют похожую социальную структуру. Большая часть российских преподавателей и врачей проживает в столице в хороших социально-бытовых условиях. Специалистам-преподавателям Университет им. Эдуарду Мондлане предоставляет за очень умеренную плату квартиры в Доме преподавателей Университета. Это служебная площадь. Она не передается по наследству, но преподаватель может жить там и после выхода на пенсию. Жильцы имеют льготы по оплате коммунальных услуг. Несколько врачей и преподавателей живут на территории Посольства России, имея возможность постоянно пользоваться инфраструктурой российского загранучреждения (бассейн, библиотека, бар, спортивные площадки).

Социальное положение, а также социальная защита наших соотечественников в Мозамбике находится на довольно низком уровне. Пользуясь уважением среди местного населения, они имеют относительно небольшую зарплату, позволяющую им прокормить свою семью, а некоторым из них удается даже накопить денег на поездку в Россию в отпуск (авиабилет из Мозамбика в Россию стоит достаточно дорого).

Необходимо подчеркнуть, что социальная защита соотечественников мало отличается от положения местного населения, почти единственная привилегия которого — приоритет при приеме на работу. Больше социальных прав у госслужащих — они имеют свои поликлиники, детские учреждения, пенсионное обеспечение. Не работающие в госсистеме также имеют возможность лечиться в обычной поликлинике, где уровень подготовки врачей приблизительно такой же, как и в частных клиниках, но существуют большие очереди из-за немногочисленности этих учреждений. Государственные поликлиники обслуживают очень большие районы, что, естественно, снижает качество «общедоступного» здравоохранения.

Социальная адаптация для женщин, вышедших замуж за мозамбикцев, имеет довольно длительный и тяжелый процесс. Женщина оказывается перед проблемой вхождения в незнакомую культуру. В то же время молодым супругам необходимо пройти непростой период строительства семейных отношений. Исследователь Н. Л. Крылова отмечает, что «сам по себе далеко непростой процесс изначального освоения любыми парами своих супружеских ролей в данной ситуации отягощается этнокультурным «одиночеством», в котором российская женщина оказывается в семье африканского мужа. Инструментами ее приспособления к жизни на чужбине становятся собственные социальные навыки, традиции и ценности родной культуры, на которые она с большим или меньшим успехом опирается, пытаясь интегрироваться в повседневную жизнь принимающего ее общества. Это своеобразное, можно сказать, уникальное положение во многом определяет темпы и характер адаптации в принципиально новых для женщины условиях бытия»

Многое зависит от мужей наших соотечественниц. Семьи в Мозамбике составляют большие кланы, в которых существуют свои порядки и обычаи. Довольно часто семьи собираются кланом для обсуждения своих проблем, для совместного празднования различных событий, для отправления религиозных обрядов и т. д. Участие в них обязательно для всех, что может стать для русской женщины довольно мучительной обязанностью, поскольку она не знает многочисленных правил и условностей данных мероприятий. Например, похороны в Мозамбике сопровождаются песнями и танцами и считаются чуть ли не радостным событием, что совершенно чуждо ментальности русских, да и европейцев. В результате этого может появиться отчужденность и неприятие «новой родственницы» в клане. Отсутствие поддержки и понимания со стороны мужа может усугубить положение такой женщины.

Большое значение имеет религиозная ориентация супруга. Сложнее адаптироваться в мусульманской семье (таких 17,8%), легче — в христианских или семьях, исповедующих местные культы, а также в тех семьях, где имеется совмещение христианской религии с местными культами. Например, в православной семье женщина, как правило, свободно может посещать греческий храм, находящийся в Мапуту.

Отношение к браку в мозамбикском обществе нельзя назвать образцовым. Количество разводов довольно велико. Это в равной степени касается и смешанных браков с россиянками. Некоторые мозамбикские студенты, создав семьи в России, затем уезжают в Мозамбик и пытаются уклониться от своих обязанностей под предлогом неустроенности на родине (российскому посольству в начале 2000-х гг. пришлось принять участие в розыске по просьбе русской тещи одного мозамбикца, оставившего жену и ребенка в России и пытавшегося уклониться от своих обязанностей по отношению к ним).

Женщины в смешанных браках, следуя местной традиции, имеют обычно троих-четверых детей. Однако в случае развода, оставшись без мужа, как правило, наши соотечественницы находят себе работу и вполне способны прокормить своих детей. Многие из них остаются в Мозамбике на многие годы, нередко выходят замуж за находящихся в стране европейцев, чаще всего португальцев. Необходимо отметить, что льготы и государственные пособия играют здесь не последнюю роль, особенно бесплатное образование и лечение.

Будущее любой диаспоры — в ее детях. Конечно, дети от смешанных браков чаще всего мыслят свое будущее только в Мозамбике, поскольку схожесть внешнего облика и цвета кожи с мозамбикцами не вызывает у них большого желания строить свое будущее в России или в европейских странах, где, по их мнению, у них могут возникнуть дополнительные нежелательные проблемы. Однако эта часть диаспоры неизбежно размывается в дальнейшем из-за ассимиляции местным населением, забывает русский язык, полностью переходя на местную почву на бытовом и культурном уровнях.

Дети российских врачей и преподавателей, как, впрочем, и некоторые дети из смешанных браков, стремятся получить свое образование в России или в Европе. Такое стремление вызвано естественным желанием получить качественное и желательно недорогое образование. Кроме того, довольно большая часть детей российских врачей и преподавателей не исключают для себя возможности устроить свою судьбу в России или в странах Европы (чаще всего в Португалии), поскольку желающие остаться в стране встречаются со многими трудностями, главным образом с имеющейся в стране безработицей, а также с устройством личной жизни. Немаловажным фактором является нехватка общения, культурного досуга, криминогенная обстановка в стране, малочисленность и неудовлетворительное состояние дорог, грязь на улицах и плохое состояние жилищного фонда в городах страны, т. е. неразвитая инфраструктура.

**ЧАСТЬ 2**

**Участие современной российской диаспоры в развитии культуры и образования в Мозамбике**

Большое значение для культурного развития страны имели тесные многогранные связи Мозамбика с СССР в 1970-1980-е гг. В процессе укрепления двусторонних отношений был создан Комитет дружбы между двумя народами (КАМОФЕР). Как уже говорилось ранее, в Мозамбик были направлены советские преподаватели, врачи, а также советские военные советники и специалисты (многие с семьями).

Российская диаспора, образовавшаяся в Мозамбике в 90-е гг. ХХ в., формировалась в довольно специфичной среде, поскольку культурное развитие Мозамбика на протяжении многих веков подвергалось влиянию многих очень различных мировых культур.

С середины ХХ в. начался рост национального самосознания мозамбикцев, особенно проявившийся в сфере культурной жизни. Появилось даже выражение «культурный национализм». Этот фактор, а также социалистические идеи, взятые на вооружение после освобождения от португальцев, стали причинами сближения Мозамбика с СССР после падения колониального режима в 1975 году. СССР в 1975-1985 гг. оказывал значительное влияние на политический курс Мозамбика, да и на все остальные сферы жизни страны. Как и во многих других странах Африки, в Мозамбике начался процесс деколонизации, что выражалось в отрицании идеологических и материальных устоев, привнесенных капиталистической Португалией и повышенное внимание к социалистическому Советскому Союзу. Партия ФРЕЛИМО (Фронт освобождения Мозамбика), созданная еще в начале 1960-х гг., взяла власть в свои руки и стала проводить курс на строительство социалистического государства.

Ориентация на развитие отношений с СССР выразилась в области военно-технического, экономического, научного, образовательного и культурного сотрудничества. В 1980-е гг. в Мозамбике действовало советское торговое представительство, работало большое количество совместных компаний и торговых фирм. Осуществлялись регулярные рейсы Аэрофлота по маршруту Москва-Мапуту.

Своеобразие российской диаспоры было обусловлено именно ее формированием. Основная часть оставшихся после распада СССР в 1991 г. советских граждан первоначально не имела цели стать эмигрантами: в течение продолжительного времени они ожидали причитающиеся им за работу деньги, часть которых по договору должна была выплатить советская сторона, но так и не дождались. В то же время их настораживали произошедшие на родине перемены, что создавало некоторую неопределенность будущего существования по возвращении. Именно поэтому многие наши соотечественники, оказавшиеся тогда в Мозамбике, сначала ждали перезаключения контракта, затем заключали индивидуальные договоры с мозамбикской стороной, а уже гораздо позже принимали осознанное решение остаться в Мозамбике.

Многие преподаватели и врачи приехали позже. Основная часть преподавателей — российских эмигрантов — работает в Университете им. Эдуарду Мондлане (главным образом на факультетах точных наук). Как правило, все врачи и преподаватели пользуются уважением и имеют авторитет в своих кругах и среди местного населения. Большинство поддерживает тесные связи с родиной, периодически выезжает туда вместе с детьми (в основном в отпуск).

Свою лепту в развитие культуры и образования в Мозамбике вносят российские гражданки, вышедшие замуж за мозамбикских студентов в России. Как уже говорилось выше, в начале 80-х гг. ХХ в. в связи с развитием отношений между СССР и РМ количество таких студентов значительно возросло. Определенную роль здесь сыграло соглашение между Советским Союзом и Мозамбиком об эквивалентности дипломов, подписанное обеими сторонами в 1977 году. Советские, а позже российские дипломы ценятся в стране: мозамбикские выпускники наших вузов легко трудоустраиваются у себя на родине. Если в 1989 году, как отмечалось ранее, смешанных семей в Мапуту насчитывалось 25-30, то в настоящее время в Мозамбике находится около 50 российских гражданок, вышедших замуж за мозамбикцев.

С другой стороны, Мозамбик, несмотря на активное сотрудничество с СССР, а затем с РФ в области подготовки собственных кадров с высшим образованием, до сего времени испытывает острый их недостаток. Особенно ощущается этот дефицит в сфере государственного управления. «В Мозамбике, например, в 2003 г. высшее образование имели лишь 3% кадров национальной государственной администрации. Сокращение внешней помощи и государственного финансирования университетов в кризисные годы привело к тому, что многие из них фактически прекратили свое существование».

Хорошее высшее образование стремятся получить в ЮАР, считая ее «настоящей европейской страной», но это могут себе позволить только обеспеченные люди. К Португалии относятся как к европейской провинции. Корни такого отношения уходят к колониальной эпохе. Великобритания в своих колониях стремилась, помимо внедрения христианства, дать местному населению определенный образовательный уровень. В португальских колониях этой проблеме не уделялось должного внимания.

Мозамбик стоит перед проблемой основательной подготовки собственных кадров, и в этой связи высокий профессиональный уровень преподавателей-россиян имеет огромное значение. Отказ от развития научно-познавательного комплекса «для многих стран региона будет означать распад социального организма и выпадение из цивилизационной эволюции в соответствии с современными глобальными тенденциями и ценностными ориентациями». В связи с этим на первый план выходит задача реформы высшего образования, где не последнюю роль играют наши соотечественники, преподающие в вузах Мозамбика.

Благополучие страны и ее граждан зависит от прогрессивного развития страны. В этом смысле социально-экономическое развитие Мозамбика тесно связано с образовательным уровнем ее граждан. Сейчас на фоне достаточно низкого уровня развития Мозамбик ежегодно теряет своих специалистов с высшим образованием, перебирающихся в более развитые страны. Происходит «утечка умов». Эта проблема существует не только в Мозамбике, но и в других странах региона.

В связи с этим «среди первоочередных реформ, необходимых для стимулирования социально-экономического развития стран Африки южнее Сахары, одна из ведущих ролей принадлежит реформе образовательной системы (а шире — национально образовательного и научно-познавательного комплекса). Именно последняя призвана обеспечить столь необходимые ныне освоение современных знаний и их последующее использование в интересах развития африканских стран, подготовку кадров различного профессионального и качественного уровня, без которых невозможно решать эти задачи и, наконец, существенно поднять общественный престиж образования и знаний, а также статус образованных специалистов, воспрепятствовать «утечке умов» — их массовому выходу из стран региона».

В настоящее время, по словам Ю. В. Непомнящих, преподавателя Университета им. Эдуарду Мондлане, за образец для создания новой образовательной системы была взята Болонская система.

Сейчас идет интеграция в болонский процесс, что проявляется в сокращении часов на аудиторные занятия, т. е. делается упор на самостоятельную работу студентов. Активно внедряются модульные системы обучения и рейтингового контроля. В последние годы вузы перешли на систему 6-летнего обучения, включающую бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года), причем последние 2 года обучение платное. Верно ли выбрано данное направление реформы образования, покажет время.

В системе образования важна также и ее нижняя ступень — общеобразовательная школа. В Мозамбике уровень этого образования очень низок — даже в коммерческих школах он далек от современных требований к школе. На этом фоне общеобразовательная школа при посольстве России выглядит очень притягательно — многие смешанные семьи предпочитают именно эту школу, где дети, кроме всего прочего, смогут достаточно хорошо изучить русский язык и русскую культуру.

В стране имеется достаточно большое количество частных учебных заведений всех ступеней обучения, оплата в них доходит до 200 долларов в месяц. Однако большинство родителей, как мозамбикцев, так и русских, предпочитают отдавать своих детей в государственные школы, несмотря на низкое качество обучения и плохие условия для учебы. Школы в Мозамбике имеют слабое техническое оснащение. Иногда в школах даже нет столов, не говоря уже о компьютерах и кондиционерах (при отсутствии остекления оконных проемов во многих школах об этом, конечно, не может быть и речи). Часто нет даже элементарного набора предметов: учебников — за исключением двух начальных классов, тетрадей, ручек, мела в классах. В условиях довольно жаркого климата и нередких тропических ливней процесс обучения становится иногда проверкой на выносливость как для учеников, так и для учителей.

Причиной приоритета для родителей обучения их детей в государственных школах является то, что после окончания такой школы ребенок имеет практически гарантированное право на поступление в вуз в отличие от окончивших частные школы. Проведение реформы школьного образования в Мозамбике не осуществляется, в частности, пока даже не обсуждался переход на систему Единых Госэкзаменов (ЕГЭ). В стране действует старая система выпускных экзаменов.

Российская эмиграция в Мозамбике всегда имела в своей среде немалый творческий потенциал В 1930-е годы в Мозамбик попал представитель первой волны эмиграции Виктор Архипович Иванов. В 1936 г. он приехал в Южно-Африканский Союз с хором С. А. Жарова, решил остаться и поступил в штат португальской газеты «Нотисиаш», издававшейся в столице Мозамбика Лоренсу-Маркише (издается до сих пор).

Представители российской диаспоры проявили себя на литературном поприще, а также в области искусства. Один из писателей, а, кроме того, старейший из эмигрантов в Мозамбике — Лев Эрнестович Крэгер. После В. Иванова он первым из наших соотечественников обосновался в Мозамбике в 1953 году. Сын белоэмигранта, покинувшего Россию в 1924 году, он несколько лет жил в Харбине, окончил там школу, работал в разных районах Китая, а после революции в Китае выехал в Европу, откуда через некоторое время вместе с семьей приехал в Мозамбик, где ему предложили работу.

Л. Крэгер был чрезвычайно разносторонней личностью. Это был «охотник, путешественник, человек, соединивший в себе русскую, немецкую, английскую, африканскую культуры, владеющий пятью языками, включая португальский и китайский». Л. Крэгер посвятил свою жизнь охоте и изучению животных, написал три книги, в которых с несомненным талантом описал свой жизненный путь, а его рассказы о животных не уступают лучшим образцам мировой анималистической прозы. Одна из этих книг «Лев, который родился в рубашке» издана в России в 2001 г.; о двух других известно только название и место издания. Это книга «Мой последний слон», вышедшая в Нью-Йорке, и «Моя жизнь в коротких рассказах» , вышедшая в ЮАР.

Крэгер считал, что, хотя он прожил достаточно трудную жизнь, эта жизнь была очень счастливой. Об этом говорит и название его книги. Именно неиссякаемый оптимизм, которым пронизаны книги писателя, а также умение взглянуть на ситуацию с юмором, помогли ему пережить все трагедии ХХ века: революции в России, Китае, Мозамбике, две мировые войны и множество гражданских войн. А ведь революции буквально преследовали его: сначала в России, затем в Китае. В Мозамбик он поехал отчасти именно потому, что эта страна, как он сообщил жене, находится «очень далеко от России и от Китая». Крэгер очень надеялся, что в Мозамбике не будет каких-либо революционных перемен.

Однако судьба вечно сталкивает человека с тем, от чего он бежит. Автор описывает эти события с философской отрешенностью и присущим ему юмором: «Мы жили хорошо, пока португальцы не покинули свои африканские колонии. Мозамбик стал независимым в 1975 году, и мы снова оказались перед портретами Ленина и Маркса. Через пару лет правящая партия ФРЕЛИМО и оппозиционная партия РЕНАМО (Мозамбикское национальное сопротивление — В. Р.) вступили в борьбу, результатом чего стала длинная и кровавая гражданская война. Она окончилась только в 1992 году, мирное соглашение подписано в Риме. За эти бурные годы маленькая империя, которую я построил, была почти разрушена, и мы остались среди развалин. Сейчас моя фирма старается восстановиться, но у меня нет сил продолжать борьбу и я ушел в отставку». Для пояснения необходимо сказать, что Л. Крегэр создал очень удачную фирму, занимавшуюся сопровождением на сафари иностранцев, приехавших поохотиться. Опытный и азартный охотник, он нашел свою нишу в бизнесе, и много лет занимался любимым делом, которое имело прямое отношение к туризму.

Туризм в Мозамбике ждет большое будущее. Здесь имеются прекрасные многокилометровые песчаные пляжи, острова с пляжами и тропической растительностью, национальные парки, которые, конечно, надо приводить в порядок, что, кстати, уже делается.

В настоящее время власти Мозамбика пытаются возродить заповедники. На юге страны, ближе к границе с ЮАР, уцелело после многочисленных войн стадо слонов. Здесь уже создан небольшой заповедник. На западе страны в районе реки Лимпопо и гор Либомбо находится заповедник «Лимпопо», являющийся естественным продолжением знаменитого южноафриканского «Крюгер-парка» на территории Мозамбика. Наличие всех основных африканских животных в саваннах Мозамбика вполне позволяет проводить там такие же прогулки-сафари для туристов, как в ЮАР, Свазиленде или Кении.

Климат в Мозамбике намного комфортнее климата более близких к экватору и находящихся на экваторе стран Восточной Африки, где имеются знаменитые заповедники Кении и Танзании. В настоящее время происходит объединение «Крюгер-парка» с Национальным парком в Мозамбике и парком «Гонарежу» в Зимбабве. Общая площадь такого парка составит 30 тыс. кв. км. Это будет самая большая резервация животных в мире. Конечно, в этой области предстоит большая работа по улучшению туристической инфраструктуры. Несомненно, что существовавшая до войны 1970-1980-х гг. в Мозамбике сафари-компания Л. Крэгера может служить примером для деятельности современных туристических фирм.

Необходимо еще добавить, что Л. Крэгер впервые начал писать, когда ему исполнилось 70 лет, что не только не помешало, а скорее помогло ему в первом рассказе своей книги «Лев, который родился в рубашке» подробно и эмоционально передать историю своей жизни. Остальные его рассказы посвящены исключительно охоте и животным. В заключение к рассказу о Л. Крэгере добавим, что он прожил до 92 лет и умер в 2004 году. После его смерти в Мапуту оставалась жить его супруга, которую соотечественники называли «бабушка Ханна».

В числе первых эмигранток была также Марина Смолина, художница, приехавшая в Мозамбик в 1970-х гг. Материальное положение ее было довольно тяжелое. Прожив здесь 15 лет, она уехала в Канаду.

Один из наиболее активных представителей российской диаспоры Акиль Аскарходжаев приехал из Узбекистана еще по советско-мозамбикскому контракту в 1989 году как геофизик, преподаватель физики в Университете им. Эдуарду Мондлане. Акиль совместил в своем творчестве профессию геофизика и художника. Главное его увлечение — мозаичные картины из камней. Под его руководством на кафедре Университета работает целая группа энтузиастов (в основном студенты), которая создает удивительные мозаичные картины из полудрагоценных камней, побывавшие на многих выставках, как в Мозамбике, так и в других странах. Организуются и выставки-продажи — мозаики Акиля приобретают различные организации, а также частные лица.

Темы таких мозаик — жизнь Африки во всех ее проявлениях: портреты, жанровые картины, анималистика, а также натюрморты. Мозаичные картины наполнены светом и яркими красками, что очень характерно для самой Африки и ее народов. Автор использует изумительной красоты камни Южной Африки — аметисты, лазуриты, гранаты, сердолики, хризолиты, хризопразы, агатовые камни.

Картины передают ощущение радости бытия, красоты жизни. Мозаики изображают африканок в танце или идущих по делам с корзинами на голове, несущих за спиной своих малышей. Тема материнства очень часто появляется в сюжетах картин. Некоторые из них можно назвать «Африканская мадонна». Другой, не менее интересный, сюжет — анималистика. Это изящные жирафы, свирепые, но притягивающие своим величием львы, быстроногие антилопы и т. д. В Мозамбике достаточно много талантливых россиян, таких, как Акиль Аскарходжаев, и они пробивают себе дорогу, хотя некоторые сетуют на то, что для творческих людей в Мозамбике нет соответствующей среды.

Однако в Мозамбике есть свои художники, архитекторы, музыканты и великолепные танцоры. Изделия племени маконго пользуются большим спросом у туристов в качестве сувениров. В 1990-е гг. в Мозамбике сложилась своя национальная художественная школа. В столице проводятся различные выставки. Таким образом, условия для взаимообогащения двух культур есть, необходимо лишь проявлять инициативу.

Многие наши соотечественники добились значительных успехов в карьере. Людмила Мокаселе занимает должность прокурора в Мапуту. Один из ее сыновей, Дмитрий Яцюк, учился в местном университете. Прекрасный знаток истории, Дмитрий много путешествует, пишет статьи на различные темы, помещая их в местные издания. В Мапуту преподает виолончелистка Елена Владимировна Алвеш. Одна из россиянок стала директором кооперативного учебного заведения.

Своеобразную лепту во взаимный культурный обмен двух стран вносят и представители «малого» бизнеса. Широкую известность в столице страны городе Мапуту имели русский ресторан «Два Ивана» и ресторан украинской кухни. Конечно, основными посетителями таких ресторанов стали наши соотечественники, однако местные жители также проявляли интерес к славянской кухне. В столице имеется несколько пошивочных мастерских, организованных представителями российской диаспоры, где шьют одежду на заказ.

Некоторые наши соотечественники, в том числе женщины, вышедшие замуж за мозамбикцев, имеют ученые степени кандидатов наук. Одна из них, Любовь Лушинская, мастер спорта, закончила аспирантуру и получила степень кандидата наук в области спорта. Несколько лет она преподавала в Университете им. Эдуарду Мондлане в Мапуту, затем стала давать частные уроки большого тенниса. В настоящее время Л.Б.Лушинская ведет группу девушек-теннисисток, которые участвовали и побеждали в самых различных соревнованиях, в том числе международных. Такие соревнования часто проводятся в Субсахарском регионе Африки. Необходимо отметить, что мозамбикцы, как и все африканцы, очень спортивны и занимаются многими видами спорта.

Конечно, не всем соотечественникам удается устроиться работать по специальности. Так, например, одна из россиянок, физик-оптик Ольга Шенене (Ободина), работает в издательстве, где занимается компьютерным дизайнерским оформлением различных изданий, а также оформлением офисных документов по заказам клиентов.

Наши соотечественники работают в самых различных отраслях экономики и культуры, в управленческих сферах и предприятиях Мозамбика: в министерствах, в медицинских и образовательных учреждениях, банках, на рыболовецких предприятиях, в издательствах, типографии, в туристических фирмах, в фирме по продаже машин и т. д.

Тот факт, что значительная часть российской диаспоры в Мозамбике представляет собой слой интеллигенции, является несомненной причиной активного участия россиян в культурной жизни страны. Российские преподаватели высшей школы и раньше, и в настоящее время выделяются своей профессиональной подготовкой среди представителей китайской, индийской высшей школы, а в области точных наук и среди представителей высшей европейской школы, в связи с чем играют существенную роль в развитии высшего образования в стране.

Высокая квалификация российских врачей, приехавших работать в Мозамбик в конце 1980-х гг., определенно повысила планку уровня здравоохранения в стране. Многие мозамбикские врачи, учившиеся в СССР и затем в России, начинали работать под непосредственным руководством врачей из русской диаспоры, что, естественно, оказало влияние на их профессионализм, а также на всю систему здравоохранения Мозамбика. Однако необходимо отметить, что за последние годы возросло и продолжает расти дальше влияние китайцев в этой области.

Можно сделать вывод, что за все эти годы русская диаспора привнесла лучшие достижения и традиции своей страны в образование и здравоохранение Мозамбика. Наши соотечественники, проживающие в Мозамбике, внесли и вносят достойный вклад в развитие взаимопонимания между нашими народами, во взаимное приобщение к культурным традициям и достижениям обеих стран. Русская диаспора в Мозамбике — это «этнокультурная часть нас самих, эти люди вправе ожидать от Родины и населяющих ее людей большего внимания, сохранения и укрепления неформальных связей, нашего участия, проявляемого в самых разнообразных формах.

Развитие туризма будет способствовать укреплению культурных связей как в регионе, так и с Россией. Возможно, в дальнейшем туризм станет одной из важнейших сфер бизнеса соотечественников-предпринимателей в Мозамбике. Это могло бы поднять на новый уровень как экономическое, так и культурное сотрудничество России и Мозамбика, и в этом смысле вклад соотечественников, знающих особенности страны и региона в целом, был бы неоценим. «Туризм — не только экономика. Это еще и активное межкультурное взаимодействие, благодаря которому элементы одной культуры проникают в другую, обогащая ее».

**ЧАСТЬ 3**

**Проблемы институционализации наших соотечественников в Мозамбике**

Многочисленные сложные бытовые проблемы в период формирования российской диаспоры не способствовали объединению новых эмигрантов. В то же время соотечественников разобщало отсутствие общих целей. Тем не менее, потребность в контактах ощущалась, реализуясь в основном в межличностном и межсемейном общении. Необходим был какой-либо центр притяжения. Одним из таких центров была греческая церковь, но она не могла взять на себя роль общего объединения хотя бы потому, что ее прихожанами являются не только наши соотечественники, но и многочисленная диаспора греков.

Для объединения наших соотечественников чрезвычайно важным стало образование Совета соотечественников в Мозамбике. Без сомнения это помогло им в моральном плане, поддержало в них чувство принадлежности к единой Родине. Особенно это касается женщин, вышедших замуж за мозамбикцев и в связи с этим более подверженных «растворению» в местной среде.

Политика России в настоящее время направлена на единение русских в России и россиян за рубежом, в том числе творческое единение, нацеленное как на помощь нашим соотечественникам за границей, так и на возможную помощь с их стороны в деле налаживания культурных и иных контактов со страной их проживания, учитывая большое значение жизненного опыта соотечественников в местной среде, знание местных особенностей и т. д,

В 2006 г. В. В. Путин - Президент России отмечал, что «Российская диаспора за рубежом — это органичная часть общества и страны, в которой вы живете. Мы из этого исходили, исходим и будем исходить. Но это не исключает того, что российская диаспора за рубежом — это в известной степени часть России, вынесенная на периферию, если иметь в виду, что центром российской цивилизации является многонациональное Российское государство».

Институциональные структуры в российской колонии возникли при непосредственном активном участии посольства России в Мозамбике. Территория самого посольства была своеобразным Русским клубом для наших соотечественников. Со взрослыми приходили дети, в том числе те, кто учится не в российской школе, а в местных учебных заведениях. Здесь они имели возможность пообщаться со своими русскими сверстниками. Регулярно для взрослых организовывались совместные вечера.

Школа при посольстве играет важную роль в объединении россиян. Некоторые соотечественники преподают в этой школе, а их дети учатся и, соответственно, принимают участие в школьной жизни и в проводимых школой мероприятиях.

В свете целенаправленной политики Правительства России на сближение с соотечественниками за рубежом, утвержденной в Федеральном законе «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», в посольстве уже несколько лет работает Совет по делам соотечественников. Правительством также была выработана уже упомянутая Программа работы с соотечественниками за рубежом на 2006-2008 годы, утвержденная в октябре 2006 года. В июле 2010 г. был принят и вступил в силу Закон о соотечественниках с поправкой о том, кто может считаться соотечественником. За основу был принят принцип самоидентификации. Ранее в Законе 1999 г. все, проживающие на территории постсоветского пространства, причислялись к соотечественникам. Представители нерусских национальностей — выходцы из республик бывшего СССР, проживающие в дальнем зарубежье, также теперь могут самоидентифицироваться и причислять себя к российской диаспоре.

Российское представительство в Мапуту принимает в деятельности Совета по делам соотечественников самое активное участие. Существование такого Совета непосредственно в посольстве России определилось в связи со сложностями материального и финансового порядка со стороны соотечественников, отсутствием у них свободного помещения, оргтехники.

Как уже упоминалось, в начале 1990-х годов со стороны наших соотечественников были попытки централизовать диаспору, создать объединение, но материальные проблемы, отсутствие свободного времени и разобщенность стали причиной неактивности россиян в этом деле. Авторы этой идеи эмигрировали в Новую Зеландию, и проект не реализовался.

Идея объединения прошла сложный путь. Даже в последнее время на собраниях Совета соотечественников некоторые россияне высказывались в том духе, что, дескать, «кто между собой общается, тот и будет общаться, а в рамках объединения это не нужно». Другим аргументом, говорящим о некотором недоверии к официальным структурам из Москвы, являются заявления некоторых соотечественников, что они «давно привыкли решать свои проблемы сами».

Однако активное посещение россиянами мероприятий, устраиваемых российским посольством, а также традиционных «вечерних пятниц», когда они могли посещать библиотеку, бар и спортивные площадки, говорит об обратном. Инфраструктура посольства служила естественной базой для объединения и проведения различных мероприятий.

Посольство еще в начале 2000-х годов проводило активную работу по привлечению соотечественников и их объединению. Устраивались вечера, совместно проводились праздники. В результате создания Совета по соотечественникам в 2005 году удалось выявить главные проблемы российской диаспоры, их пожелания, настроения. В Совет помимо представителей дипломатического корпуса Роспосольства были включены также представители соотечественников, что стало решающим в объединительной работе. Необходимо отметить, что соотечественники не захотели создать свою собственную, отдельную от посольства России, организацию, ссылаясь опять же на отсутствие инфраструктуры и материальной базы.

Объединение российских эмигрантов в Мозамбике стало заявлять себя и на международном уровне. Представители российской диаспоры в Мозамбике преподаватель Елисеева Н. Я. и известный в стране российский предприниматель Юдин А. В. приняли участие во II Конгрессе соотечественников в Санкт-Петербурге в ноябре 2006 года. В июле 2007 года А. В. Юдин принял участие в Первой региональной конференции соотечественников из стран Африки и Ближнего Востока, которая прошла в Каире.

В Мапуту существует Комитет дружбы Мозамбик — Российская Федерация, где много лет за символическую плату проводятся курсы русского языка, что, несомненно, вносит немалый вклад в культурное сближение наших народов. Курсы ведет наша соотечественница Кира Маньиса, в свое время окончившая факультет журналистики в ленинградском вузе (нынешнем Санкт-Петербурге). Кира — член Совета соотечественников в Мозамбике. Курсы русского языка оказывают значительную помощь желающим поступить в российские вузы, что также способствует культурному сближению. На курсы русского языка ходят и дети наших соотечественников, сохраняя таким образом навыки разговорной речи. Кроме того, во многих смешанных семьях дома общаются на русском языке. Тем не менее, есть и такие семьи, где дети уже не знают русского языка и не говорят на нем.

Существование Комитета дружбы Мозамбик — Российская Федерация обогатило взаимодействие культур двух стран. Нельзя не отметить роль Посольства Российской Федерации в укреплении культурных связей между двумя странами, в том числе координирующую роль совместной работы с соотечественниками в свете уже упоминавшихся законодательных инициатив Российского Правительства, в том числе «Программы работы с соотечественниками за рубежом на 2006-2008 годы» и Федеральной целевой программы «Русский язык (2006-2010 годы)».

Пропаганда русского языка на уровне государственной программы повысила интерес мозамбикцев к изучению русского языка. В декабре 2005 года Постановлением Правительства была утверждена упомянутая выше Федеральная целевая программа «Русский язык (2006-2010 годы). Были поставлены задачи «увеличения количества участников кружков и курсов русского языка для соотечественников (детей и взрослых) за рубежом; увеличения количества изданных и распространенных учебно-методических материалов для дистанционного обучения соотечественников (детей и взрослых) за рубежом русскому языку и литературе; увеличения количества потребителей услуг дистанционного обучения соотечественников за рубежом русскому языку и культуре России».

Комитет проводит активную работу по организации выставок по российской тематике, встреч, на которых местные и российские граждане представляют свое традиционное искусство, что является важным моментом взаимного влияния культур России и Мозамбика.

Работе Комитета дружбы и курсов русского языка оказывается спонсорская помощь со стороны соотечественников-предпринимателей. Они неоднократно вносили средства на проведение совместных культурных и спортивных мероприятий, на оказание шефской материальной помощи детскому дому в мозамбикском поселке Намааша.

Институциональные объединения наших соотечественников в Мозамбике делают их жизнь более насыщенной и интересной, а также представляют собой центры, где можно получить необходимые помощь и поддержку в трудных жизненных обстоятельствах. Кроме того, объединения играют большую роль в сохранении национального самосознания и чувства единения россиян, оказавшихся вдали от Родины

*• Рябова Вера Ивановна – канд. ист. наук, специалист по русской эмиграции в Африке (Москва)*