***Социально-политическая адаптация корейской диаспоры в странах СНГ: На примере корейской диаспоры в Узбекистане***

***Чэнь Бин***

*Российский университет дружбы народов, Юридический факультет, Аспирант, 2026*

*E–mail: 1042238185@rudn.ru*

В данной работе теории языковой политики и политической социологии в основном используются для анализа проблем адаптации между корейской диаспорой и местным мусульманским сообществом в Узбекистане. Судя по общей тенденции, корейскую диаспору, обосновавшуюся в Узбекистане, сложно изучать как целостный объект, поскольку среди них имеются очевидные поколенческие различия, обусловленные возрастными различиями.

С точки зрения языковой политики, большинство членов корейской диаспоры, переехавших в Центральную Азию с Дальнего Востока с 1930-х годов, прибыли из северной части Корейского полуострова, граничащей с Дальним Востоком (в основном из провинций Хамгён-Пукто и Хванхэ-Пукто), и так как для большинства первыми и родным языком является диалект хамгёнский или хванхэский. До распада СССР большинство иммигрантов первого поколения и их прямых потомков выбирали русский язык в качестве единственного родного языка или использовали корейский язык в своих семьях на этом основании. Что еще более важно, русскому языку будет отдан приоритет в межэтническом общении, что гарантирует, что в этот период корейская диаспора и узбеки, основная этническая группа в Узбекистане, смогут лучше понимать и общаться друг с другом. [2]

Но молодые люди в третьем или четвертом поколении, некоторые из которых сильно отличаются от своих предков. После распада СССР страны Центральной Азии сократили или отказались от использования собственных национальных языков, написанных кириллицей в официальных документах, сократили использование русского языка и ослабили статус российского образования в национальной системе образования. Эти тенденции иллюстрируют снижение влияния русского языка в Центральной Азии. Поэтому, если корейская диаспора хочет лучше интегрироваться в основное сообщество, должна изучать узбекский язык и увеличить частоту использования узбекского языка в межэтническом общении. В то же время образование корейского языка, которому не уделялось достаточного внимания в советский период, также стало свидетелем новых тенденций по мере увеличения влияния Южной Кореи в Центральной Азии. Некоторые учебные и исследовательские учреждения иностранного языка, которые сотрудничают с корейскими университетами и НПО, начали преподавать стандартный корейский язык (на основе сеульского стандартного диалекта). Они также слушают и смотрят большое количество произведений поп-культуры из Южной Кореи. [1] Несмотря на это, опрос, проведенный Академии государственной политики и управления KDI, показал, что 78% из 102 респондентов по-прежнему считают русский язык своим родным и первым языком общения. Это явно соответствует странам Центральной Азии и противоречит тенденции. дерусификации. [3]

С точки зрения формирования национальной идентичности большинство из них уже считают себя полноправными гражданами Узбекистана как юридически, так и психологически. Будучи группой этноменьшинства в Узбекистане, самое большое различие между корейской диаспорой и другими этническими группами в стране, особенно узбеками, заключается в религиозных убеждениях. Хотя президент Ш. Мирзиёев в своей политической реформе всегда подчеркивал необходимость создания умеренного и толерантного имиджа светской страны. [4] Говоря о корейской диаспоре и отношениях с Южной Кореей, он неоднократно упоминал, что корейская диаспора в Узбекистане разделяет общие ценности с узбеками в таких областях, как семья и мораль. [5] Но следует отметить, что Мусульманское социальное и общественное самоуправление (Махалля) Узбекистана представляет собой крайне закрытую систему, основанную на региональных, семейных и родственных отношениях. Для корейской диаспоры практически невозможно полностью интегрироваться.

**Список источников и литературы**

1.Дмитриева М.О , Троякова Тамара Гавриловна. Корейцы Узбекистана в поисках новой идентичности в республике Корея // известия восточного института. 2021. №2 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/koreytsy-uzbekistana-v-poiskah-novoy-identichnostiv-respublike-koreya (дата обращения: 26.02.2024).

2.Назаров. Р.Р, Корейская диаспора Узбекистана: история и современность // Известия Восточного института. 2022. №2 (54). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/koreyskaya-diaspora-uzbekistana-istoriya-i-sovremennost (дата обращения: 26.02.2024).

3.HONG Min Oa, Exploring Factors on Identity of Korean Diaspora in the CIS Countries: Perspectives of Millennial Generation //Submitted to KDI School of Public Policy and Management In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF PUBLIC POLICY. [URL:https://archives.kdischool.ac.kr/bitstream/11125/41421/1/Exploring%20factors%20on%20identity%20of%20Korean%20diaspora%20in%20the%20CIS%20countries.pdf](url:https://archives.kdischool.ac.kr/bitstream/11125/41421/1/Exploring factors on identity of Korean diaspora in the CIS countries.pdf)

(дата обращения: 26.02.2024).

4.Стратегия нового Узбекистана во внешней политике [Электронный ресурс] // URL: https://yuz.uz/ru/news/strategiya-novogo-uzbekistana-vo-vneshney-politike (дата обращения: 18.12.2023)

5.Узбекистан- Южная Корея: Новый этап отношений стратегического партнерства [Электронный ресурс] // Генеральное консульство республики Узбекистан в городе Новосибирскe. URL: https://president.uz/ru/lists/view/1276 (дата обращения: 20.12.2023)