**Тетяна Скорбач, Олександр Неплях**

**(ХарківУкраїна)**

**ТЕРОРИЗМ– ОДНА З ГОЛОВНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СЬОГОДЕННЯ**

Тероризм– загальнолюдська проблема сьогодення, що є серйозною загрозою суспільства та держави.

Обрананами тема є актуальною, ботероризмз кожним днем зростає. У зв'язку з цим, даною проблемою в 90-х роках XX століття активно займалисятакіфахівці - дослідникитероризму і йогопсихології, як Ю. М. Антонян, В.В. Вітюк, Д. В. Ольшанський, В. Ф. Пирожков ,С. А. Ефірів та ін.

Таким чином, у нашомудослідженні буде розглянутодосвід, наприкінціминулого - початку нинішньогостоліття щодо психології терористів.

У цій проблемі, на думку доктора психологічних наук, провідного наукового співробітника Інституту розвитку особистості РАВ В. Ф. Пирожкова, «поряд із соціальним, правовим, економічним слідвиділити й психологічний аспект, який потребує всебічного розгляду та глибокого вивчення»[7].

Перш за все треба визначитипсихологічнийпрофільосіб, спроможних до вчиненнятерористичного акту, або тих, кого можутьвикористатикерівникитерористичнихгруп для подібнихдіянь. Насамперед, це особи, які не зумілиреалізувати себе в політичнійсфері, але рвуться до владий маютьпевний комплекснеповноцінності.

Терористи – це особливий клас людей, свого роду подвижники зі знаком мінус, з двоїстим ставленням до життя: з одного боку, вони хочуть зробити його справедливим і правильним, а з іншого – знищують його, убиваючи багатьох для досягнення своїх ідеалів. Разом з тим у них виразнопроявляєтьсяпрагненнявийти за межісвогоповсякденного табуденногоіснування, наповнити його яскравимифарбами, незвичайнимиподіями, ризиком, гостримипереживаннями, нарешті,що особливо важливо, зіштовхнутися зісмертю.Відповіднийпсихологічнийефектдосягається двояким шляхом: коли екстремістризикуєсвоїмжиттямі коли вінвбиває.

На думку таких фахівців, як В.В. Вітюк і С. А. Ефірів, терористампритаманнаграничнанетерпимість до інакодумання і фанатизм,який породжениймаксималістськимідеалістичнимутопізмом, ненавистю до існуючого ладу абозагостренимпочуттямвідчуженості. Їмвластива тверда віра уволодіння абсолютною, єдиною та остаточною істиною, вірав месіанськепризначення, вищу– і унікальнумісію в ім'япорятункуабощастялюдства. Описуваний тип особистості– «закритий» тип, тому щовінвиключає будь-яку критичну думку, свободу вибору.

Тероризм являє собою породження деструктивних (руйнівних) сил у суспільстві й людині, відображає культ насильства та всіляко сприяє його посиленню та поширенню, знецінюючи людське життя. Тероризмрізкознижуєзначимістьзаконів і можливістькомпромісів, зводячинахабнужорстоку силу в ранг чи не головного регулятора життя.

Терористи часто потребуютьрозголосусвоїхдій і з тієїчиіншоїпсихологічної причини, що в реакціяхзасобівмасовоїінформації, політичних і державнихдіячів та інших людей вони, як у дзеркалі, бачатьсвоєвизнання та підтвердженнясвоєївинятковості.

Для всіхтерористів характерно презирство до людськогожиття, усі вони вважаютьможливимзарадидосягненнявисокої мети жертвуватижиттямині в чому не винних людей.

Дотерористівзалучаютьсясоціальнонепристосовані, малоуспішні люди. Вони погано навчалися вшколіта у вузі, не змоглизробитикар'єру, досягти того ж, щоїходнолітки, завждистраждаливідсамотності, у них не складалисястосунки з представникамипротилежноїстаті. Словом, вонинідене відчували себе по-справжньомусвоїми.

У їх свідомості зазвичай присутні стійкі уявлення про історичну травму своєї нації та потужні емоційні зв'язки з останньою. Типові соціальні почуття - скорбота та горе, упоєднанні з обмеженою національною гордістю. Для терористівхарактерне особливеуявлення про «історичногокривдника» і потреба в йогопокараннітавідплата.Ці уявлення доповнюються актуальною психічною травмою, якапов'язана з реальними фактами загибелі рідних, близьких і просто одноплемінників.

Важливимджереломпоповненнякадрівтерористів є найманці, якіпобували в різнихконфліктнихрегіонах, щобилися то на одному, то на іншомубоці. Для їхпсихологіїважливоодне: хтобільше заплатить, а часто вони спонукаються просто «інтересомвбивати», «відчутивладу над людьми», «показати свою перевагу над іншими».

Середтерористівбагатоосіб, які в дитинстві, молодостіпіддавалисяприниженням, не могли самоствердитися. Це люди, які не змоглиреалізуватисвоїідеї.

Переважнотерористи–це люди, якіусвійчас, виступаючи за якісь права тасвободи, булизасуджені державою, викинуті, поставлені за межу закону, і для них тероризмстаєсоціальноюпомстоюційдержаві.

Не слідвраховувати осіб з різнимивласнепсихічнимианомаліями, які мають комплекс зверхності над іншими. Необхіднозауважити, щоїхдіяльністьстимулюєтьсязасобамимасовоїінформації, щорозкривають не тількиспособи та засоби, яківикористовуються в терористичних актах, але йпопуляризуютьособистостіїхвиконавців. Своєчасневивчення такого контингенту дозволяєзастосовуватипревентивніізаходи.

Здійснюючитерористичний акт, йоговиконавецьпереступає через певну межу (переступає закон), а цевимагаєвідповіднихмеханізмівпсихологічногозахистуй самовиправдання. Знанняцихмеханізмівдозволяєзрозумітимотиваціютерористів. Найчастіше вони вважаютьсвоїдіївимушеними, оскількиіншізасоби не дозволили їмдосягтипоставленихцілей. Терориствиправдовуєтьсятим, що до діїйогонібиспонукалопорушення в суспільствісправедливостіабонездійснення будь-якихйого прав.

Люди, щовступають до лав терористів –цевихідці з різнихсоціальнихпрошарків і життєвих сфер.Практично всідослідникивказують на такінайбільшхарактернірисиособистостітерориста:

1. Комплекс неповноцінності. Віннайчастіше є причиною агресіїтажорстокогоповодження, яківиступають в якостімеханізмівкомпенсації.

2. Низька самоідентифікація. Терористичне угруповання допомагає індивідууму позбавитися від нестачі психосоціальної ідентифікації, виконуючи функцію психостабілізуючогофактора.

3. Самовиправдання. Дуже часто політико-ідеологічнімотививказують на головніспонукальні причини вступу на шлях тероризму, але, як правило, вони є формою раціоналізаціїприхованихособистісних потреб.

4. Особистісна та емоційнанезрілість.

У терористичнихорганізаціяхзвичайно великий відсотокагресивнихпараноїдів. Їхні члени схильні до екстерналізації, до покладаннявідповідальності заневдачі на обставинитапошукзовнішніхчинників для поясненнявласноїнеадекватності. Екстерналізаціяпритаманна практично всімкатегоріямтерористів. Такаособливість є психологічною та ідеологічною основою для згуртовуваннятерористів. Дана особистісна установка активно збуджує ненависть до представників інших національностей, релігійних або соціальних груп, приписуючи їм найогидніші риси. Звідсиособливажорстокість при вчиненнітерористичнихактів, відсутністьспівпереживанняїхнім жертвам. Як показали багатодосліджень, для конкретнихосіб,якихзвинуваченовтероризмі, нестерпновизнати себе джереломвласнихневдач.

Іншіхарактерніпсихологічнірисиособистостітерористів–постійнаобороннаготовність, надмірнавідданістьсобітанезначнаувага до почуттівінших, інодінавітьїхігнорування. Цірисипов'язані з паранормальністютерористів, якісхильнібачитипостійнузагрозу з боку «інших» і відповідати на неїагресією.

Паранормальність у терористівпоєднується з ригідністю (недостатнярухливість, перемикання, пристосовуваністьмислення), застряванняемоцій і переживань.При всьому розходженні терористичних угруповань усіх їх об'єднує сліпа відданість членів організації її задачам та ідеалам. Цілі й ідеалислужатьраціональномупоясненнюприналежності до терористів.Звичайно, членами терористичнихорганізаційстаютьвихідці з неповнихсімей, люди, щозтихабоіншихпричинвідчувалитруднощіу рамкахіснуючихсуспільних структур, втратили абовзагалі не мали роботу. Почуттявідчуження, щовиникає в подібнихситуаціях, змушуєлюдинуприєднатися до групи, щоздаєтьсяїйнастільки ж антисоціальною, як і він сама.Таким чином, для багатьох людей, щопрофесійнозаймаютьсятероризмом, характерна замкнутість у своїйгрупі, їїцінностях, ціляхїїактивності.

Порвати з групою для терористамайженеможливо–церівнозначнопсихологічномусамогубству.Для терориста залишити організацію – значить втратити самоідентичність. Цізовсімнеавторитарні люди стають, таким чином, членами жорсткихавторитарнихгруп. Відповідно будь-яка акціяззовнізначнозбільшуєгруповузгуртованість. У міру того, як терористпереймаєтьсяідеологієюсвоєїорганізації, вінзасвоюєабсолютистську риторику. Світ для ньогорозпадається на своїх і ворогів, чорне і біле,правильне і неправильне - ніякихвідтінків, неясності, сумнівів. Подібналогікаспонукаєтерористів до нанесенняударів по суспільству і ворогу, хто б ним не був. Ворога визначаютьлідериорганізації.

Особи, схильні до тероризму, належать до такого типуособистості, для якогохарактерний примат емоцій над розумом, безпосередніхактивнихреакцій на дійсність над їїосмисленням; упередженістьоцінок, низькийпорігтерпимостітавідсутністьналежного самоконтролю. Ці люди досить легко зживаються з ідеяминасильства.Дослідники називають такі мотиви терористів:

- самоствердження,

- самоідентифікація,

- молодіжна романтика й героїзм, надання своєї діяльності особливої значущості,

- подолання відчуження, конформізму (пристосування, бездумне дотримання спільних думок), знеособлення, стандартизації, маргінальності і т.ін.

Також можливі корисливі мотиви.

Головним мотивом Ефірів вважає «ідейний абсолютизм», «залізні» переконання у володінні єдиною, вищою, остаточною істиною, унікальним «рецептом порятунку» свого народу, групи або навіть людства.

Перш за все потрібно відзначити безсумнівність такого мотиву, як самоствердження, яке часто переплітається з бажанням домінувати, пригнічувати і керувати оточуючими. Така потреба буває пов'язана звисокою тривожністю, яка проявляється в разі панування в соціальному середовищі, причому панування може досягатися з допомогою грубої сили, знищення неугідних. Даний мотив виявляєтьсяв будь-якомувиглядітерористичноїповедінки, тимпаче,щопридушенняінших часто забезпечуєособистубезпеку.

Ще один мотив, якийздатнийпородититерористичний акт - бажанняпокінчитижиттясамогубством, аджетерористи-самогубці аж ніяк не рідкість.

Середтерористівчимало і тих, яких спонукалиігрові мотиви. Для них участь у терористичних актах –цегра: з обставинами, ворогом, долею, і навітьзісмертю. Особливо це характерно для молодих людей, зокремапідлітків. Дануситуацію вони сприймають як захоплюючугру, ставкою якоїможе бути життя. Але багатьохце не лякає: для них власнежиттялише плата за участь у «захоплюючій»грі.

Отже,можнавиділити ряд провіднихмотивів, якимикеруютьсясучаснітерористи:

1. образа за себеособистоабо через соціальнугрупу, до якоїналежитьлюдина;

2. бажаннясамоствердитися, пригнічуючиінших, зокрема шляхом здійснення теракту;

3. стовідсотковавпевненість у своїйправоті;

4. гра в «сильну і круту» людину; «мені все під силу», «що хочу, те йроблю», «менінічого за це не буде»;

5. прагнення до смерті («себе не шкода»), бажання і готовність принести в жертву інших.

З цими мотивами тією чиіншіюміроюзгоднімайжевсідослідники. Однак, на нашу думку, не всі з цих мотивівможутьпідштовхнутизвичайнулюдину на шлях терору.

Література:

1. Антонян Ю. М. Тероризм. – М, 1998.

2. Боротьба з тероризмом / Наук.ред. Ст. Н. Кудрявцев; упоряд. Л. В. Брятова; Товариств.–консультативна рада з проблем боротьби з міжнароднимтероризмом. – М: Наука, 2004.

3. Горбунов К. Р. Психологіятероризму: курс лекцій: для студентівпсихологічнихспеціальностей. Омськ: Изд–во ОмГУ, 2007.

4. Журнал «Антитерор». –№1, вересень, 2002.

5. Іванов В. Е. Психологіятероризму. Попередження та припиненнятерористичнихактів. – СПб.: Камея, 2005.

6. Ольшанський Д. В. Психологіятероризму. – СПб.: Пітер, 2002.

[7] Виступ на «круглому столі» з вивчення феномену тероризму («Держава і право» №4, 1995 р.)

8.<http://www.bestreferat.ru/referat-200495.html>

Науковийкерівник:

кандидат філологічних наук Скорбач Тетяна Василівна.