**Главная угроза центральной Азии - экстремизм**

**15.02.2018**

**/**[**НОВОСТИ**](http://scienceport.ru/news/)

 69% из 1100 участников опроса Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» назвали религиозный экстремизм и терроризм наиболее серьезной проблемой для стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана. В 2016 году такого мнения придерживались больше опрошенных — 76,2%. Другим серьезным угрозонесущим фактором респонденты считают «проблемы экологического характера» — такое мнение высказали 48,3% опрошенных, больше, чем в 2016 году (44,1%). Далее указываются проблемы, связанные с наркотиками — 46,6% (в 2016 году — 35,1%).

 Другим серьезным угрозонесущим фактором респонденты считают «проблемы экологического характера» — такое мнение высказали 48,3% опрошенных, больше, чем в 2016 году (44,1%). Далее указываются проблемы, связанные с наркотиками — 46,6% (в 2016 году — 35,1%).

 Среди актуальных проблем, несущих угрозы стабильности региона, участники опроса также назвали проблемы, связанные с духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения — 44,7% (в 2016 году — 38,4%), «корыстное вмешательство других государств» в процессы политического развития стран региона — 15,7% (14,8%), наличие нерешенных проблем в приграничных районах — 8,9% (9,1%) и проблемы социально-экономического взаимодействия и развития стран региона в целом — 6,2% (8%).

 Опрос показал увеличение (на 5,1 п. п.) числа респондентов, информированных о существовании в странах региона «скрытно действующих сторонников некоторых религиозно-деструктивных течений». 62,6% респондентов ответили, что «знают» (31,5%) или «слышали кое-что о таких организациях» (31,1%). В 2016 году таких респондентов было меньше — 57,5%.

 Отмечено снижение (на 5,1 п. п.) респондентов, которые «не слышали о деятельности» религиозно-экстремистских течений — 37,4% против 42,5% в 2016 году.

 Подавляющая часть респондентов «выраженно негативно» относится к «деструктивным деяниям» религиозно-экстремистских течений — 99,3% против 98,9% в 2016 году. При этом количество «безразличных» и «затруднившихся ответить» составило 0,5% и 0,2% соответственно.

 Большинство респондентов, тем не менее, считают, что «силы, потенциально вынашивающие идеи организации терактов в Узбекистане, никогда не достигнут своих деструктивных целей» — 87% (в 2016 году — 88,8%).

 На вопрос: «С каким государством Узбекистану нужно углублять отношения, чтобы совместно и эффективно противостоять религиозному экстремизму и терроризму?» большинство опрошенных назвали Россию — 72% (в 2016 году — 74%).

 Возможными причинами попадания молодежи под влияние религиозно-экстремистских идеологий 31% респондентов считают «негативное влияние интернет-сайтов деструктивного содержания» (этот вариант ответа включен в вопросник с 2017 года).

 По мнению около 16% опрошенных, причина — в безработице (в 2016 году так считали 20,7%), 14% опрошенных — в «стремлении части молодежи быстро заработать большие деньги» (в 2016 году — 12,3%), 13% — в «бесконтрольности родителей и недостатке воспитания в семье», 11% — в «легком подпадании молодежи под чужое влияние».

 На вопрос «Что нужно делать, чтобы оградить население, особенно молодежь от деструктивного влияния религиозно-экстремистских идеологий?» около 77% опрошенных выделили роль воспитания в семье.

цит. по Gazeta.uz