**(Начало записи)**

**Приглашение на сцену**: Пленарная дискуссия «БРИКС+» «Путь к новому миропорядку». На сцену приглашаются: модератор – Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам, кандидат исторических наук; выступил соавтором 77 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Участники. Леонид Калашников – председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связи с соотечественниками. 7 июля 2022 года Леониду Калашникову впервые в истории Государственной Думы России был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации.

Сантишри Дулипуди Пандит, доктор наук, вице-канцлер университета Джавахарлала Неру (Нью-Дели). Первая женщина в истории университета, занявшая этот пост, член Совета по научному и индустриальному развитию правительства Индии, член Национальных комитетов правительства Индии, Индийского совета по исследованиям в области социальных наук и Индийского совета по культурным связям.

Расиган Махарадж, член Академии наук ЮАР, доктор наук, генеральный директор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване, ЮАР, председатель Южноафриканского отделения Международного интеллектуального центра Millennium Project.

Жозе Альфреду Граса Лима, вице-председатель Бразильского центра международных отношений, заместитель министра иностранных дел Бразилии с 1998 по 2002 год и с 2014 по 2016 год, постоянный представитель Бразилии в европейских сообществах в Брюсселе с 2002 по 2005 год, генеральный консул Бразилии в Нью-Йорке с 2005 по 2008 год и в Лос-Анджелесе с 2008 по 2012 год, шерпа Бразилии в БРИКС с 2014 по 2016 год.

Ву Юхуа, доктор наук, профессор, исполнительный президент Шанхайского технопарка и наукограда Yangtze River Delta Sci-Tech City, президент Китайского совета предприятий с иностранными инвестициями, постоянный член Шанхайского комитета народного политического консультативного совета Китая. Награжден лично Си Цзиньпинем медалью республики за важный вклад в экономическое и социальное развитие Китая и мира.

Хазем Заки, заместитель помощника министра иностранных дел Арабской республики Египет по делам региональных экономических организаций, заместитель постоянного представителя Египта по Организации объединенных наций и международных организаций в Вене с 2020 по 2022 год, заместитель председателя Совета по промышленному развитию Организации объединенных наций по промышленному развитию с 2020 по 2022 год.

Алиреза Салех, доктор наук, член правления, вице-президент по ресурсам и расходам Национального фонда развития Ирана, заместитель руководителя по правовым, парламентским и региональным вопросам организации программ и бюджетирования правительства Ирана с 2021 по 2022 год.

**Дмитрий Новиков**: Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Рады приветствовать всех наших гостей, кто прибыл в Москву в эти дни. У нас была необычайно снежная зима, но Константин Бабкин сделал все, чтобы к вашему приезду устоялась такая прекрасная погода. И мы работаем в максимально благоприятных условиях. Можно не только провести содержательные дискуссии в эти дни, дни Московского экономического форума, но и погулять по российской столице, посмотреть исторические достопримечательности, проникнуться атмосферой российской столицы.

Уверен, что сейчас нас ждет интересная и содержательная дискуссия. В середине прошлого года в Южноафриканской республике на саммите БРИКС было принято решение о расширении данного международного объединения, в которое теперь с начала текущего года входит уже не 5, а 11 государств, 11 стран современного мира. Эти процессы усиливают внимание к БРИКС, к ее деятельности, к перспективам организации. Хотя, конечно, здесь в рамках Московского экономического форума мы обращаемся к теме БРИКС далеко не в первый раз. В прошлом году на Форуме была очень интересная дискуссия, но теперь у нас есть еще больше оснований эту дискуссию продолжить. Состав докладчиков, спикеров, я уверен, позволит нам провести ее максимально интересно и результативно.

Для того чтобы иметь возможность высказываться дальше в рамках нашего обсуждения, я не буду выступать с развернутым вступительным словом и хотел бы сразу перейти к тому, чтобы предоставить слово тем, кто присутствует здесь сейчас на сцене в качестве докладчиков по заявленной проблеме.

Первым, позвольте мне, предоставить слово хорошо известному в России и за ее пределами в политических, экспертных кругах человеку, моему товарищу и другу, одному из руководителей Коммунистической партии Российской Федерации, уже второй созыв в Государственной Думе возглавляющему комитет, который ведет широкий круг вопросов, вопросов СНГ, евразийской интеграции, вопросов по связям с нашими соотечественниками. Я думаю, что именно этот круг вопросов он и затронет, тем более что он самым тесным образом сопрягается и с проблематикой миграции, и с общей конфигурацией международных отношений в современном мире. Я говорю о Леониде Ивановиче Калашникове. Нам предстоит ровно через два часа быть на пленарном заседании Государственной Думы, где будет уже в этот момент заслушиваться отчет правительства Российской Федерации, достаточно важное в политической жизни России событие, тем более что мы находимся после президентских выборов в преддверии обязательного назначения в мае нового состава правительства Российской Федерации, поэтому внимание средств массовой информации России и за ее пределами к этому событию будет сегодня приковано в не меньшей степени, чем к событиям Московского экономического форума.

Леонид Иванович, пожалуйста, вам слово, но прежде чем Леонид Калашников начнет свое выступление, я хочу напомнить всем присутствующим оговоренный заранее регламент, который составляет 7-8 минут. 7-8 – это значит до 7 или 8 минут, но желательно не больше. Леонид Иванович, пожалуйста.

**Леонид Калашников**: Спасибо, Дмитрий Георгиевич. Действительно у нас сегодня большое мероприятие, поэтому заранее извиняемся за то, что приходится покидать чуть раньше времени, выступив на этой пленарной сессии. Но я не буду углублять свою тему до каких-то торжественных речей, скажу именно о том, что в своей подводке Дмитрий Георгиевич отметил как мою работу.

Я хотел поблагодарить, конечно же, организаторов прежде всего за их работу, потому что не все знают в этом зале, что у нас в фаворе был другой экономический форум, до сих пор так называемый Гайдаровский. Недавно я выступал в РАНХиГС, и мы об этом довольно интересно обменялись такими мнениями, что большинство экспертов сегодня находятся за границей нашей Родины. Вот так они активно участвовали и проводили эту экономическую политику в нашей стране в жизнь, что сегодня решили пожить в других странах, и оттуда чаще всего критикуют нас. Не буду называть эти фамилии, но когда я говорю о благодарности в адрес организаторов, в адрес Константина Бабкина, действительно этот Форум из года в год приобретал экспертов, которые делились тем, что тогда не принималось, а сегодня воплощается в жизнь, отчасти конечно воплощается в жизнь новым правительственным курсом, новым президентским курсом. Я иногда моим товарищам по партии говорю: «Мы с вами боремся за приход к власти, чтобы в образовательной сфере, например, достигнуть каких-то изменений». Например, в области обороны мы всегда, если вы помните, ну некоторые присутствующие наверняка помнят, как мы боролись с сердюковщиной, с Сердюковым, с его назначением, как разваливали эту армию. Ну и, конечно же, в экономике. В экономике дело не в примитивном отнять и поделить, как часто пытаются представить, например, коммунистов сегодня, а вот как раз в тех изменениях, которые требуют полноценной экономической жизни в нашей стране. То, чего нам недостает. Вот сегодня заговорили об электронике, наконец-то заговорили о разного рода движениях с наукостроением, машиностроением. Вот то, о чем мы сегодня будем, наверное, часов 5-6 говорить с нашим премьером. Мы недавно встречались в узком кругу и вот, возвращаясь к теме БРИКС, я задавал ему один из вопросов, касающийся как раз развития в рамках разного рода объединений, в том числе и тех, которыми я занимаюсь полноценно в Государственной Думе, например, Евразийское экономическое сотрудничество. Например, через наш комитет только за последние 5 лет прошло несколько сот законопроектов, которые превратились в законы, экономические законы, которые действуют на территории нашего евразийского экономического пространства.

И вот так вот потихонечку, вроде бы незаметно, но мы полноценно двигаемся к созданию такой организации, которую можно сравнивать с Евросоюзом в полной мере, поскольку для нас это очевидно и необходимо, потому что мы были в одной стране когда-то советской и теперь разбежались по разным квартирам, но от этого наша кооперация не осталась менее востребованной. И вот эти законы, которые мы принимаем, я хотел бы, чтобы они в полной мере и начали двигаться в сторону не только евразийского экономического или ШОС, или ОДКБ, которые нам ближе, они территориально ближе, но и в рамках БРИКС.

Я говорил со своими товарищами и с Лавровым, в частности, с Сергеем Викторовичем министром, о том, что вообще надо двигаться и по парламентской линии гораздо быстрее. Например, в Евразийском экономическом содружестве нам не позволяет это сделать позиция одного государства. У нас все решения принимаются консенсусом, так же как и в БРИКС. И вот мы до сих пор не можем полноценный парламент по типу того же Евросоюза создать. Нам приходится вот эти законы принимать отдельными соглашениями межнациональными и межгосударственными, проводить их у себя. Но при этом любой законопроект, даже внутренний, заканчивается словами о том, что этот законопроект не противоречит всем нормам, принятым к общежитию в Евразийском экономическом союзе. Если такой закон противоречит, то мы его не принимаем.

Хочу коснуться еще одного вопроса, о котором Дмитрий Георгиевич, представляя меня, сказал. Вопрос, который прогремел. Трагедия несколько дней назад у нас здесь в стране, в «Крокусе». Именно соотечественники и иммиграция, она тоже относится к жизнедеятельности нашего комитета. Вчера вот я был автором законопроекта, который превратился в закон. Наконец-то мы ввели в оборот термин «репатриант». Репатриант был запрещенный термин в нашей стране. Мы боролись за это 20 лет, чтобы возвращать наших соотечественников, создавать им благоприятные условия, которые не по своей воле остались за пределами нашего государства. Таковых насчитывается на сегодняшний день около 30 миллионов человек и в Украине, и в Казахстане, во многих других странах, да и не только в странах бывшего Советского Союза. Вчера мы первый такой закон приняли и ввели этот термин репатрианта. Договорились о том, как представлять им вид на жительство, как осуществлять их приезд сюда в рамках госпрограммы переселения соотечественников.

А вот то, что касается миграции, то, о чем так много сегодня говорят и у нас в стране, и в некоторых структурах, конечно, требует больших изменений. И об этом мы уже на протяжении нескольких лет... С одной стороны, это непосредственно касается темы нашей беседы сегодня. Наша страна сегодня в силу чрезвычайных обстоятельств демографии нуждается в этой рабочей силе. Примерно 5-6 миллионов человек недостает сегодняшней экономике, а завтра еще больше. Но, с другой стороны, мы не можем не считаться с тем, что миграция приносит определенные опасности и для нашего рынка, и для производительности труда, и для того, что развращает работодателей.

Например, мы приняли два законопроекта, уже давно приняли их, и они уже являются законами, с Узбекистаном и с Таджикистаном об оргнаборе, так называемом, трудовой силой. Но они не заработали, поскольку работодателю гораздо проще на рынке забрать людей, не тратиться на общежитие, на создание медицинских услуг, возможностей в области освоения языка, потом отвечать за него, если он там что-нибудь натворил, депортировать его. Они берут на рынок и платят меньше.

И вот сейчас, похоже, мы пришли к тому, что пойдем все-таки по первому пути. Наверное, будет ликвидация патентной системы, не сразу, но будет ликвидация патентной системы, и будет, по сути говоря, введен в оборот только оргнабор. Как это будет сделано, пока трудно сказать, но я обязательно поделюсь с вами чуть позже, поскольку законопроект сейчас находится в правительстве, он внесен туда МВД только вчера. Думаю, что и создание органа в новом правительстве, который анонсировал президент Путин еще на пресс-конференции несколько месяцев назад, оно тоже будет воссоздано, будет называться, наверное, или Министерство по делам национальностей и иммиграции, или же агентство.

Но в рамках вот этого нового органа мы будем там осуществлять вот эти преобразования, которые непосредственно сказываются и на наших объединениях, о которых мы собрались сегодня с вами поговорить.

Я бы хотел вас от имени Государственной Думы поздравить с тем, что вы сегодня здесь собрались, приехали к нам, нашли это время, нам очень важно ваше мнение, мы обязательно эти мнения оцениваем, смотрим, потом, возможно, превращаем их в законопроекты.

Когда я говорил о репатриантах… Я когда-то был в Уругвае и встретил там двух русских. Одного в Бразилии, когда проезжал мимо, она переводчицей была. Одного в Уругвае. Они не были в России ни разу с тех пор, как их родители уехали после революции и покинули Россию. И они мне сказали: «Знаешь, Леонид, мы бы очень хотели получить паспорт Российской Федерации, мы бы хотели стать русскими, потому что мы русские по духу, мы всегда ими оставались. Но у вас есть в законе одна проблема. Для того чтобы стать русским и получить паспорт русского, мне нужно отдать свой паспорт, бразильский или уругвайский». Так до недавних пор было устроено наше законодательство. «И, конечно, мне этого не хочется, мы всю жизнь здесь прожили, мы этой стране обязаны, и, конечно, не хочется этот паспорт терять, да и гражданство». И я долго добивался, вот прямо вам скажу, долго добивался того, чтобы мы ликвидировали вот эту зависимость одного гражданского от другого. У нас парадокс, можно принять израильское гражданство русскому, а вот наоборот – надо покинуть то гражданство. Наконец-то, должен вам сказать, несколько лет назад мы приняли закон, долго-долго с правительством бодались, но приняли этот закон, и сегодня это превратилось в норму, когда каждый гражданин… Если бы мы это сделали в 1990-е годы, сейчас пол-Украины и пол Казахстана были бы с нашими паспортами, и наконец-то хотя бы это дошло до власть предержащих сегодня.

Я хочу, заканчивая свое выступление, сказать именно о том, что некоторые рекомендации, некоторые ваши выступления, надеюсь, послужат и нам дальнейшим целеуказанием в нашей деятельности и законотворчестве. Спасибо вам за внимание.

**Дмитрий Новиков**: Спасибо, Леонид Иванович. Вы сейчас услышали ряд соображений, связанных, в частности, с регулированием вопросом миграции в целом и трудовой миграции в частности. Ясно, что эти вопросы важны не только для Российской Федерации, для ее жизнедеятельности, для ее развития. Это вообще очень важные и значимые вопросы в современном мире. И ясно, что если мы идем по пути сближения, по пути экономической интеграции, будь то Евразийское пространство или БРИКС, или другие объединения, которых достаточно много, и, пожалуй, особенно много в Латинской Америке, то, конечно, мы должны, профилактируя, видя угрозы, которые несет за собой миграция, тем не менее вырабатывать правила, которые позволят перемещаться людям, позволят реализовывать свои трудовые, интеллектуальные навыки в разных странах. И, конечно, при должной отладке этого механизма он будет служить укреплению экономик стран БРИКС.

И докладчики, которые выступят сегодня, компетентны высказываться по широкому кругу проблем, по широкому кругу вопросов. Общая тема, которая вынесена как тема нашей пленарной дискуссии, звучит следующим образом: «БРИКС+ – путь к новому миропорядку». Организаторы форума заранее предложили докладчикам этой секции нашей дискуссии сосредоточиться на ряде вопросов, и я их тоже присутствующим сейчас хотел бы напомнить.

(00:30:07)

Какие возможности открываются в расширении БРИКС и приеме новых членов? Что ждут новые страны от членства в «БРИКС+»? Каковы перспективы БРИКС как международного института? Какую роль он может сыграть в глобальном мире? Перспективы «БРИКС+» системе международных финансов. Возможно ли введение коллективной расчетной валюты в БРИКС? И вполне логичный и естественный вопрос – это вопрос о том, какую роль может сыграть Россия в 2024 году, в текущем году, в период своего председательства в данной организации, в период своего председательства в БРИКС.

Позвольте мне предоставить слово следующему выступающему, докладчику. Им будет Алиреза Салех, член правления, вице-президент по ресурсам и расходам, глава казначейства Национального фонда развития Ирана. Пожалуйста.

**Алиреза Салех**: Во имя Аллаха. Дамы и господа, для меня большая честь обращаться к нашей аудитории, к Московскому экономическому форуму как представителю Национального фонда развития Исламской республики Иран. Сегодня я хочу выступить как член исполнительного комитета по ресурсам и национальному развитию Исламской республики Иран.

Страны БРИКС представляют собой объединения наций, которые возникли как выражение экономического потенциала и геополитического влияния. Эта группа стран имеет возможность поддерживать принципы конкурентоспособности, конкурентности и поддерживать экономическое преимущество этих стран, а также торговлю по оптимальным условиям для всех участников. Страны БРИКС представляют собой группу стран, которая производит около 30% ВВП от всех стран и где-то 40% от населения всех стран. И страны БРИКС являются очень влиятельной группой в мировом финансовом отношении.

Исламская Республика Иран нацелена на то, чтобы играть роль на самом высоком уровне в экономическом сотрудничестве и финансировании между странами БРИКС. Самая главная цель — это увеличение объема международной торговли и международного сотрудничества стран БРИКС.

Дамы и господа, Исламская Республика Иран имеет особое географическое положение как мост между Востоком и Западом. Я представляю Иранский фонд с размером ресурсов на сумму 150 млрд долларов, и мы являем собой крупную систему межбанковского обмена, и возможность торговли между странами – членами БРИКС будет обеспечена национальными валютами всех стран, которые в ней участвуют, и, соответственно, финансовым и экономическим подъемом стран-членов. Фонд национального развития Ирана готов сотрудничать для того, чтобы такая система была установлена. В этой связи Исламская публика Иран стала членом группы «БРИКС+», для того чтобы развивать партнерство и реализовывать те возможности, которые дает членство в этой группе, а также избежать однополярного мира и однополярного влияния на финансы, экономику и торговлю между странами.

(00:35:16)

В настоящее время, в рамках международного сотрудничества между Россией и фондом прямых инвестиций, наш фонд национального развития Ирана подписал меморандум о сотрудничестве и меморандум о конфиденциальности. Мы также обсуждали и рассматривали модели инвестирования и достигли понимания по проектам и по этой модели инвестирования, которая была бы оптимальной. В настоящий момент российская сторона уже представила свое видение этого проекта, и мы также собираемся представить этот проект российской стороне, наше видение уже, и мы оценили его, чтобы уже внедрить после окончательного утверждения. Я надеюсь представить этот проект российской стороне к концу августа.

Кроме того, что касается нефтепереработки, у нас тоже есть отдельный проект по этому вопросу. Мы представили его совместно с Бразилией, и планируется, что этот проект будет развиваться в особенности в этом летом, когда планируется визит руководителя этого проекта в Бразилию. Национальный фонд развития Ирана готов сотрудничать со всеми группами, со всеми заинтересованными сторонами в станах «БРИКС+».

Еще есть одна альтернатива развития, и это кредит, кредитование со стороны Национального фонда развития Ирана. И Иран готов предоставить кредит тем закупщикам, которые будут покупать машины, станки, оборудования из Ирана. Для этого Фонд национального развития Ирана финансирует до 85% закупок путем депозита средств в иранских банках.

Дамы и господа, в конце наш Фонд национального развития готов устроить и организовать встречу между заинтересованными сторонами, инвестиционными фондами, которые работают в странах «БРИКС+», чтобы подумать, какая модель совместного инвестирования может быть наиболее оптимальна и как наиболее эффективно использовать возможности стран-членов. Большое вам спасибо за внимание.

**Дмитрий Новиков**: Большое спасибо, господин Салех. Мы неслучайно, открывая нашу сессию, напомнили те темы, которые вынесены сегодня в заседание, посвященное БРИКС. Оно действительно не первое в рамках Московского экономического форума, учитывая факт расширения БРИКС с начала этого года в соответствии с прошлогодними решениями.

И второе выступление в этой связи позвольте также предоставить представителя государства, которое пополнило ряды БРИКСа вместе с Ираном – это Южно-Африканская Республика. И сейчас выступит Расиган Махарадж, генеральный директор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване, ЮАР. Пожалуйста.

**Расиган Махарадж**: Большое спасибо. Приветствую всех. И хочу поблагодарить организаторов Московского экономического форума за любезное предложение участвовать в пленарной дискуссии о будущем стран «БРИКС+». Перед тем как начать свой доклад, я бы хотел бы от себя и от своей страны выразить соболезнования в связи с терактом, который произошел в «Крокус», и мы передаем всем людям России свои глубокие соболезнования.

Теперь по теме этой дискуссии. Международное сотрудничество между большими и растущими экономиками России, Индии и Китая эволюционировало и расширялось. И вначале туда входила еще Южная Африка, которая внесла большой вклад, чтобы голос всего континента Африки был услышан.

(00:40:40)

И сейчас мы являемся членами БРИКС, и здесь еще представлены также Египет, Эфиопия, Арабские Эмираты. И, как уже сказал мой коллега из Ирана, сейчас БРИКС представляет где-то 3,6 миллиарда человек, и это более 45% населения мира. Министр международных отношений Южной Африки сказал, что где-то 34 других страны уже заявили о своем интересе, чтобы тоже стать членами этой добровольной политической ассоциации, которую являет собой «БРИКС+». И, действительно, это уже голос большинства людей мира, которые населяют нашу планету, и скоро будет еще больше стран, которые будут присоединены к этим странам, и этот голос станет еще громче. Страны БРИКС работают и объединились в очень турбулентный период истории человечества.

Страны БРИКС в настоящее время дают где-то 36% роста ВВП и большую долю мировой торговли, и гибкость и преимущества БРИКС представляют собой очень серьезный нарратив, в котором предстоит неолиберализму современных глобальных экономик. И мне бы хотелось высказать несколько идей о новом мировом порядке и роли в нем «БРИКС+».

Я организовал уже в этой связи несколько мероприятий, и я считаю, что здесь должны быть некоторые основные столпы, на которых мы должны строить наши отношения. Если мы говорим о самых крупных капиталистических странах, то к ним идет очень серьезное критическое отношение и критика их правил социально-экономических, которые они установили после Второй мировой войны. Сейчас, естественно, мы видим, что это лицемерные правила и очень предвзятые правила, которые они установили, и мы видим, что роль экономик этих стран сейчас уменьшается в силу вышеназванных причин. Страны «Большой Семерки» сейчас сталкиваются с проблемами неравенства, социальной несправедливости, бедности и снижения уровня развития. Там есть привилегированное меньшинство, которое процветает, что, естественно, совершенно не соответствует никаким принципам справедливости.

Кроме того, мы можем сказать, что международное сотрудничество БРИКС – это уже, напротив, выражение доброй воли и добровольного сотрудничества стран на экономическом поле. Недавно прошло Международный фестиваль молодежи в Сочи в Россию, куда приехало более 20 000 молодых людей, которые ждут более светлого будущего. Это огромный потенциал, который может раскрыться в ближайшее десятилетие и служить процветанию наших стран. Многополярность может работать без ущемления разнообразия и разных форм правления всех стран, которые включаются в эту группу.

(00:45:00)

Также COVID-19 и пандемия показала, что правящие группы ведущих капиталистических стран в основном заинтересованы только в своей прибыли, а не в сохранении жизни людей. И практически мы смотрели, как происходит настоящий геноцид, потому что резолюции ООН по Палестине и другим странам не выполнялись. И таким образом мы не можем претендовать на то, чтобы быть действительно объединенными нациями в рамках ООН, поскольку действительно непринятие многих резолюций ООН ведет к настоящей гуманитарной катастрофе.

Страны «БРИКС+» внесли большой вклад в реформирование и трансформирование многих международных институтов. Многие операторы, такие как Мировой банк, ВТО и ООН, сейчас уже достигли гериатрического статуса, то есть им стало уже больше 65 лет, и сейчас средний возраст населения составляет 78 лет в странах и Европах, а в Африке – 18,5 лет. То есть если мы сравним эти цифры, то понятно, что страны БРИКС имеют большой потенциал, чтобы консолидироваться на поле мультиполярности, многополярности, и у нас есть хорошие перспективы отстаивать свои коллективные интересы вместе. Это абсолютный императив, чтобы мы консолидировались и сформулировали, что именно мы хотим, какой именно мировой порядок мы хотим. Кроме того что это должно быть антизападное объединение, мы должны что-то конструктивно-созидательное предложить, каким именно образом мы приложим свои коллективные интересы для достижения своих целей.

Мы здесь сталкиваемся с культурными, политическими, социальными проблемами, и кроме того, наш успех позволяет уже говорить о том, что мы можем развернуть те возможности, которые мы создали путем взаимного изучения и глубокого анализа наших возможностей. Мы должны активно участвовать в том, чтобы дальше развивать наши компетенции и знания и вырабатывать наиболее хорошие практики, которые позволят нам решать различные кризисы, с которыми мы сталкиваемся в современном мире. Большое спасибо за внимание.

**Дмитрий Новиков**: Большое спасибо за выступление, господин Махарадж. Мне кажется, сейчас были обозначены очень важные сущностные проблемы, связанные со смыслом существования БРИКС. Ясно, что само создание данной организации, ее расширение – это как раз и есть те практические конкретные меры, которые связаны с попыткой саму идею многополярного и справедливого мира переложить из сферы идеи в сферу политической и социально-экономической практики. И, конечно, те соображения антикапиталистические, которые были высказаны, и необходимость противостоять глобализации по-американски или по-европейски – это, по сути дела, в привычной для левого движения терминологии означает занимать антиимпериалистическую позицию в ленинском понимании империализма.

Но мы двигаемся дальше, у нас начинают поступать вопросы к участникам пленарной дискуссии, мы обратимся к ним чуть позже. Сегодня мы имеем возможность, я имею в виду всех, кто представлен в зале, тех, кто будет смотреть нашу трансляцию, выслушать представителей всех тех пяти стран, которые изначально стояли у истоков формирования БРИКС и в прошлом году принимали решение о расширении организации. Мы уже выслушали представителя российской стороны, только что выступил представитель Южно-Африканской Республики. Теперь мы переместимся в Бразилию, в латиноамериканский континент и попросим высказаться Жозе Альфреду Граса Лима, вице-председателя Бразильского центра международных отношений. Пожалуйста, просим.

**Жозе Альфреду Граса Лима**: Большое спасибо, господин Новиков. Я хотел бы прежде всего поблагодарить организаторов этого Форума за то, что меня пригласили принять участие в этом событии в качестве одного из выступающих, особенно благодарен господину Бабкину и Маринэ Восканян, которая тоже является международным координатором, которая сделала возможным мое участие в этом форуме, чтобы я мог как доверенное лицо руководителя Бразилии принять участие.

(00:50:53)

И мы сейчас наблюдаем, как меняется мир. Год назад мы здесь собирались, мы обсуждали вопрос, какие шаги нужно будет принять для того, чтобы мир стал многополярным, говоря о том, как организовать сотрудничество и какие инструменты нужны для того, чтобы БРИКС успешно функционировал, начиная с 2009 года. Спустя несколько месяцев лидеры стран БРИКС встретились в Южной Африке и они оценили интерес, который был обращен на блок. И мы тогда решили принять еще шесть дополнительных стран, которые бы включились в этот процесс. Все эти страны: и Индия, Китай, Южная Африка, согласились с председательством России в БРИКС в 2024 году и договорились о проведении ближайшего саммита в Казани.

И выступая на этой трибуне и обсуждая те проблемы, которые стоят перед ООН, БРИКС, в настоящее я время озабочен тем, что односторонние меры, которые принимаются, могут негативно сказываться на каких-то процессах. Это касается нарождающихся рынков и молодых стран. И подтверждая важность G20, которая играет тоже значительную роль в экономическом сотрудничестве и финансовом сотрудничестве, и мы должны встречаться со всеми теми проблемами, которые имеют место. И эти глобальные все вызовы, и мы с ними должны справляться, и только путем дальнейшей интеграции вот этого глобального юга мы можем достигнуть таких результатов. Мы рассматриваем это как политический инструмент, с помощью которого страны БРИКС и их экономики могут в данном случае, – мы говорили об этом совсем недавно, – на 38% примерно мирового ВВП, это сейчас упоминалось только… Это касается, в том числе, и какую ключевую роль мы играем в мировой финансовой системе.

Политическая важность БРИКС заключается еще в том, что, когда имеются конфликты в различных частях мира, то страны БРИКС осуждают терроризм, где бы он ни имел место, где бы такие террористические акты ни происходили, и мы стоим за нераспространение ядерного оружия, и мы стоим за разоружение, и мы стоим за поддержание мира во всем мире.

Кроме того, мы стоим за то, чтобы можно было бы в дальнейшем проводить политику многосторонности, и в БРИКС имеется возможность активно задействовать различные инструменты для того, чтобы проводить в жизнь подобные интересы, и чтобы можно было бы до конца этого года многим странам получить доступ к таким инструментам.

Интересно то, что те проблемы, которые стоят перед странами, которые ориентированы на рыночную экономику, это вопросы безопасности, и в том числе они интересованы, чтобы вопросы производства продуктов питания, качественной продукции стояли на первом месте, чтобы решать вопросы голода и всего остального. Кроме того, возникает вопрос еще и транспортировки всех сельскохозяйственных продуктов и доставки туда, где это необходимо.

(00:55:05)

И в том числе мы против того, чтобы какие-то меры принимались, которые бы ограничивали такой вот обмен сельскохозяйственной продукцией.

Что касается прочих реформ, к которым призывает БРИКС, и мы преуспели в том, чтобы заключить в декабре прошлого года, мы сумели получить дополнительные квоты для того, чтобы больше способствовать тому, чтобы система финансовой безопасности в дальнейшем совершенствовалась. Кроме того, мы работаем с Мировым банком и тем, чтобы эти ресурсы могли бы регулироваться наиболее эффективно.

Кроме того, речь еще и идет о том, что новое развитие – это банк, который обеспечивает наиболее эффективные финансовые инструменты для обеспечения устойчивого развития, и в том числе расширения членства и улучшения коллективного руководства и общей стратегии, которые планируются с 2023 по 2026 годы. И лидеры, которые встречались в Южной Африке, мы тогда говорили о том, что правительства должны обсудить вопросы, в том числе и платежные инструменты, каким образом можно использовать национальные валюты для того, чтобы производить различные финансовые транзакции.

Дамы и господа, те страны, которые были приглашены, ответили положительно, и это говорит о том, что мы хотим сейчас… Наш основной принцип заключается в том, чтобы те критерии, которые положены в основу БРИКС и в его расширение, чтобы они принимались и соблюдались теми странами, которые… И чтобы их участие в БРИКС способствовало дальнейшему его совершенствованию, как было доложено на Казанском саммите, и как эксперт я могу сказать, что нам очень понравилась декларация, которая была сделана, которая вдохновляет руководителей. И имеется все основания полагать, что мы создадим, в конце концов, критическую массу, и мы станем достаточно эффективным глобальным игроком. Около 46% мирового населения – это не шутка. И действительно с этим нужно считаться. И в Африканском союзе (00:58:08), и в ООН делается все для того, чтобы обеспечить безопасность и стабильность. Хотим мы этого или не хотим, но БРИКС уже существует, и он от него очень многое зависит. Он является активным игроком на международной арене. И зависит, прежде всего, от того, как мы формулируем нашу внутреннюю политику в наших странах, которые являются членами БРИКС.

Второе – это участие в многосторонних институтах, которые для пользы всех. И третье – это противостояние любой протекционистской политике, которая касается торговли и всего остального.

Независимо от всего этого, БРИКС интегрируется в международную систему, и в настоящий момент абсолютно понятно, что наше участие не конфронтационное, а мы, наоборот, хотим стремиться к тому, чтобы обеспечить стабильность и безопасность. Советник-посланник посольства РФ в Нью-Дели Роман Бабушкин неоднократно подчеркивал о том, что это касается именно этих вопросов создания такой архитектуры, которая делает наш БРИКС достаточно устойчивым и надежным.

Бразилия, которая является членом БРИКС в этой части земного шара. Вопросы, конечно, платежных инструментов и национальных валют имеют большое значение для того, чтобы мы могли более успешно вести наши торговые и экономические отношения. Я благодарю вас за внимание.

**Дмитрий Новиков**: Спасибо и отдельная благодарность всем нашим докладчикам за пунктуальное выполнение установленного регламента для выступлений. Мы выслушали точку зрения уже четырех экспертов. Из них три эксперта представляли государства, ну скажем так, я беру это слово в кавычки, конечно, старые члены БРИКС. Это Россия, Южно-Африканская Республика и Бразилия. И самое время предоставить слово представителю еще одной страны, еще одного государства, которое с самого начала учреждения БРИКС входит в ее состав. Роль Китайской Народной Республики в современном мире устойчиво возрастает. Основа роста политического, морального влияния Китая, прежде всего, это экономический рост, экономическое развитие. И мы видим, как рост Китая влияет на позицию многих игроков в современном мире.

Когда-то Запад был большим сторонником свободной торговли, создавал ВТО, а это было нужно странам Запада, чтобы взламывать национальные границы и вторгаться на самые разные рынки. А теперь, когда из числа некогда развивающихся стран вырастают государства-лидеры, способные на равных конкурировать с Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом, представителям Запада уже не всегда свобода торговли кажется такой уж привлекательной.

(01:01:37)

Они начинают прибегать к ограничительным мерам, показывая в данном случае двойные правила игры и попытки руководствоваться двойственными, двойными стандартами. Китайскую Народную Республику на нашей сегодняшней пленарной дискуссии представляет доктор наук, профессор Ву Юхуа, исполнительный президент технопарка Шанхая, исполнительный президент наукограда и человек, интегрированный в политическую жизнь Китая. К нему уже есть один из поступивших вопросов, но я пока не буду его озвучивать, потому что в рамках отведенного регламента у него есть полное право сначала высказать свои собственные мысли. Пожалуйста.

**Ву Юхуа**: Дамы и господа, для меня огромное удовольствие поделиться своим видением, что я думаю о БРИКС, на текущей сессии. Прежде всего, я хочу высказаться о том, как великолепно организован этот Московский экономический форум. В последующие шесть минут я пытаюсь поделиться с вами шестью разделами, на которые я хотел бы остановиться. Это вызовы, это значение, это содействие будущему развитию и, наконец, подвести итоги, суммировать все это.

Действительно, страны БРИКС – это вопрос глобального ВВП, и он очень быстро развивается и укрепляется. И я могу сказать, что он постоянно растет, и он уже превысил 25%, что демонстрирует роль в качестве экономического двигателя. И, кроме того, объем торговли БРИКС также продолжает расти, в том числе и консолидация инвестиций, и происходит улучшение сотрудничества, и механизмы нашего сотрудничества совершенствуются. Наконец, я могу сказать, что странный БРИКС в настоящий момент очень большую… То есть, когда был период ковида, в это время мы очень тесно сотрудничали и сумели преодолеть все трудности, которые возникали в связи с ковидом. И, кроме того, это в том числе, мы можем сказать, что мы в экономическом плане очень нашли хорошие возможности для взаимодействия.

Я хотел бы еще напомнить о том, что страны БРИКС и их взаимодействия со странами G20, на самом деле, мы можем сказать, что во многих аспектах мы вынуждены или мы имеем возможность с ними сотрудничать.

(01:05:11)

Это касается Южной Африки, и тот саммит, который состоялся в Индии в августе и сентябре, соответственным образом, это вот такие вот два примера, которые являются такими полярными примерами. Оба саммита, которые состоялись, был китайский фактор и БРИКС, при этом в нем было свое значение, поскольку он демонстрировал, что китайская дипломатия самая лучшая, поскольку Китаю удалось разорвать исторические вот эти вот… То, что было в 2023 году. И БРИКС, и в том числе и Арабские Эмираты, и Эфиопия, Египет и Аргентина были приглашены вступить в «БРИКС+». И это самые крупные производители и потребители нефти. Они оказались все за общим столом.

Затем на саммите G20, который состоялся в Дели, был свой символизм, там была попытка премьер-министра Моди проложить мост на глобальный юг. И фундаментальное различие между G20 и БРИКС остается и имеет серьезные геополитические оттенки.

В свою очередь «БРИКС+», в частности и Китай, ясно выражают свою политику по геополитическим вопросам. Таким образом, страны БРИКС, о которых мы уже упомянули, их сотрудничество… Вы видите здесь на этом слайде, страны БРИКС характеризуются быстрым экономическим ростом, и там коэффициент роста выше, чем коэффициент роста на глобальном уровне за последние годы. И в частности, это касается Индии и Бразилии.

Вмешательство в отношении геополитических рисков. Как вы видите на моем слайде, страны БРИКС и их механизм сотрудничества предполагают экономический рост Евразии. Например, в 2022 году объем торговли БРИКС составлял 23,9% всей глобальной торговли, что делает БРИКС ключевым игроком в мировой экономике. Но присутствуют и геополитические риски, о которых мы не должны забывать. Если мы говорим о будущем развитии, я считаю, что финансовое сотрудничество должно быть наиболее важным, и кроме того, мы должны сотрудничать в вопросах инноваций, научно-технических разработок, особенно в сегменте hi tech. Как вы видите на моем слайде, страны БРИКС демонстрируют огромный потенциал для сотрудничества в этой области. В данный момент это сотрудничество достигло объема 6 триллионов долларов. Я считаю, что самое важное сейчас – это ввести реформы и совершенствовать систему глобального управления.

Таким образом, чтобы подытожить мои слайды, – я, к сожалению, старался быть кратким и сократил свое выступление, – сейчас, я думаю, для всех стран существует ситуация вин-вин, то есть обоюдная выгода для всех: и для тех, кто находится в группе «БРИКС+», но и не только для них, но и для тех стран, которые сотрудничают со странами БРИКС. Они тоже выиграют от этого сотрудничества. И этими словами мне хочется завершить свою презентацию и поблагодарить вас за ваше внимание и за комментарий. Спасибо.

**Дмитрий Новиков**: Спасибо. Еще один крупнейший участник БРИКС и сооснователь БРИКС – это, конечно, Индия, чей удельный вес в мировой экономике также растет, и исследователи всего мира с большим интересом и вниманием наблюдают сегодня за развитием Индии. Мы просим начать свое выступление следующего оратора. Это будет Сантишри Дхулипуди Пандит, профессор, доктор, вице-канцлер Университета Джавахарлала Неру, Нью-Дели. Пожалуйста.

**Сантишри Дхулипуди Пандит**: Большое спасибо, господин председатель. Господин председатель и дорогие панелисты, дорогие гости, мне хотелось бы поблагодарить организаторов Московского экономического форума, в особенности Маринэ за ее любезное приглашение.

(01:10:47)

Я постараюсь отвечать четко на те вопросы, которые мне предоставил господин председатель. Первый вопрос. Начнем мы с той роли, которую Россия может играть во время председательства в БРИКС в 2024 году. Я приехала из Индии. То есть для меня как для гражданина Индии что здесь самое важное? Во-первых, сейчас существует гегемония Америки и тех стран, которые с ней сотрудничают. Это основная проблема. И существуют многие международные институты, которые заинтересованы в том, чтобы развивать многополярный мир после либерализации так называемой 1991 года, которую я считаю антилиберализацией.

Кроме того, после 2017 года, я считаю, что сейчас уже развивается многополярность. Я считаю, что основные сейчас лидеры в мире – это Китай, Россия и США. У меня действительно есть мнение, что Россия имеет большое значение здесь в этом отношении с разных сторон. Во-первых, «Голдман Сакс» действительно является лидером мировой статистической системы, теневым лидером. Вторая система – это перспективы, которые представил бывший министр страны России Примаков в 1999 году, который сказал, что нужен противовес этой гегемонии «Голдман Сакс» и капиталистических правительств.

Кроме того, очень важно, чтобы во время председательства России в БРИКС в 2024 году нам нужно было двигаться от родовой организации к институциональной организации. Кроме того, я считаю, что членство в БРИКС должно предоставляться не всем, кто хочет стать членом БРИКС. Здесь надо относиться с осторожностью. Если бы это был просто клуб дебатов, это было бы можно сделать. Но дело в том, что мы группа союзнических стран, и если будет слишком много членов, которые не имеют общей повестки, общего понимания, будет очень трудно достичь консенсуса и двигаться в общем направлении. Здесь очень важно, чтобы мы именно работали в духе сотрудничества. И я надеюсь, что когда Россия будет председателем в БРИКС в 2024 году, России удастся сделать именно такой отбор тех стран, которые хотят быть членами БРИКС.

Если мы говорим о политической экономии, конечно, власть и деньги идут рука об руку. И в связи с этим контроль за знаниями и производством, естественно, остается у самых богатых стран сейчас. Это самые важные ингредиенты при борьбе за власть. И очень важно, чтобы мы создавали институты, которые вызывают доверие и которые способны предоставить некие кредиты. И тогда уже в состоянии многополярности мы можем конкурировать с мировыми финансовыми институтами, такими как ВТО, МВФ и другие финансовые институты. Мы должны создать альтернативные институты этим институтам и понять, какие принципы будут, на которых мы будем опираться, и каким образом мы сможем достигать консенсуса.

Мне хочется также отметить, что большинство членов БРИКС являются также и членами других организаций. Не надо об этом забывать. Поэтому очень важно не только отстаивать свои национальные интересы, свои университеты, но и отстаивать интересы тех альянсов, в которых мы находимся, и каким-то образом обеспечивать баланс.

(01:15:19)

Здесь очень важно качество управления. Нам нужно прагматическое желание и нацеленность на достижение равенства. Я бы это назвала «1-е П». Значит, надо участвовать и смотреть, кто участвует. Второе «П» – это представительство. Будет ли это международная организация или нет? И в этой организации кто же получит следующее «П», то есть приоритет? Следующее «П» – это проблемы, позиции, далее политика. И как это все будет проецироваться на то? Это тот орган, который будет строиться на основе уважения к разнообразию, но тем не менее какого-то единства.

Таким образом, мы должны двигаться от евроатлантического порядка к тихоокеанско-евразийскому порядку. И мы должны, наверное, именно так себя идентифицировать. Сейчас мы находимся в очень критическом положении, и это очень важная организация БРИКС для всего мирового сообщества, потому что здесь те страны, такие как Китай, Россия, один из мировых лидеров в экономике – Бразилия, у которого огромная геометрия, география. Мы в Индии тоже имеем прагматическое желание участвовать в этой группе, а также Египет, Иран и Арабские Эмираты. Саудовская Аравия тоже хочет участвовать. То есть здесь надо нам думать, как мы будем достигать общего мнения, чтобы двигаться вперед и, естественно, обсуждать вот эту вот валюту расчета и решить все-таки, будет ли у нас одна валюта или будут разные валюты, которые мы будем использовать, или все-таки мы придем к расчетной валюте. Поэтому это все вопросы будущей дискуссии. Я думаю, что, возможно, новая организация будет называться БРИКС ++, и это очень востребованная организация для всего глобального юга, для всех стран третьего мира. И здесь и Бразилия, и другие страны сыграют огромную роль, чтобы нам всем объединиться. Большое спасибо за внимание.

**Дмитрий Новиков**: Спасибо. Спасибо и за стремление раскрыть изначально внесенные в повестку нашей дискуссии вопросы. И за то, что вы предупредили, в том числе, и те вопросы, которые поступили к нам за время дискуссии. Один из них касался роли Российской Федерации, в частности, в период своего председательства в БРИКС, и вы эту тему затронули.

Мы в числе первых ораторов выслушали господина Салеха, который представляет Иран, одного из новых членов БРИКС. И сейчас мы продолжим предоставлять слово тем странам, экспертам из тех стран, которые пополнили эту организацию с начала текущего года. Речь в данном случае идет о Республике Египет. И я объявляю следующего докладчика – это Хазам Заки, заместитель помощника министра иностранных дел Арабской Республики Египет по делам региональных экономических организаций. Пожалуйста, господин Заки, вам слово.

**Хазам Заки**: Большое спасибо. Я вначале думал, что сделаю какой-то доклад, но, возможно, я буду просто общаться без презентации. Я хочу поблагодарить Московский экономический форум за приглашение меня. Я первый египтянин, который участвует как панелист в этом Форуме. Для меня это большая честь. Это мой первый визит в Россию. Я, вообще, огромный поклонник истории и культуры России, и для меня огромная радость здесь находиться.

Я хотел бы сказать вам, что я работаю в Министерстве иностранных дел Египта в экономическом департаменте, и моя работа связана с БРИКС на каждодневной основе. Я работаю и с гражданским обществом, и с научными центрами. Мне бы хотелось сказать несколько вещей.

(01:20:05)

Во-первых, с точки зрения официальной, мне бы хотелось выразить нашу удовлетворенность быть членом БРИКС, потому что Египет всегда очень хотел сотрудничать с различными группами стран для того, чтобы достичь взаимного процветания. И на официальном уровне Египет – это большой энтузиаст БРИКС и расширения БРИКС, и мы прикладываем все возможные усилия, чтобы сделать эту организацию еще более сильной и успешной.

Сейчас мне бы хотелось сказать, что я чувствую по поводу развития гражданского общества и бизнес-кругов Египта с этой точки зрения. Первый вопрос, который приходит мне на ум, когда со мной общаются на тему новых членов БРИКС, мне говорят: «Сейчас египтяне – члены БРИКС. Что мы от этого получим?» И я думаю, что этот вопрос все должны задавать сейчас себе страны. Что мы получим от того, чтобы новые страны станут членами БРИКС? Это совершенно обычный, нормальный вопрос, который каждый гражданин задает себе. Что я от этого получу? В чем будет моя прибыль? Каковы перспективы этого членства в этой группе? И, честно говоря, есть некоторые идеи, которые мы обсуждаем. Я обычно говорю, что есть какие-то некие рамки, которые установили учредители в форме договоров, меморандумов, различных соглашений. И каждая из этих стран, которая становится председателем БРИКС, автоматически берет на себя выполнение этих договоренностей. И сейчас Россия председательствует в БРИКС и занимается этим. Я работаю с российской стороной все время через посольство России в Египте и здесь, в Москве. И мне хочется сказать, что сотрудничество идет очень хорошо, все очень ясно, намерения сторон очень ясны. Мы хотим наращивать сотрудничество, быть более успешными. Даже мы не успеваем иногда уделить внимание всем видам деятельности, которые существуют, их очень много.

Таким образом, я хочу сказать, что, несмотря на существующие рамки, мы должны думать, как сделать их еще более успешными, прагматичными, практически эффективными, чтобы напрямую получать этот эффект.

Что может достигнуть БРИКС здесь? БРИКС дает возможность странам работать коллективно. То есть у Египта есть хорошее отношение почти со всеми новыми и старыми членами группы. С Россией у нас есть исторические связи. Много лет мы сотрудничаем. Еще во время Советского Союза у нас было отличное сотрудничество. Например, строительство плотины на Ниле – это был действительно очень известный проект и для Советского Союза, и для Египта, чтобы поддерживать устойчивое обеспечение водными ресурсами нашей страны. И сейчас у нас есть много новых проектов. Например, построение атомной электростанции, мирное использование атома и работа в разных областях. Я считаю, что надо фокусироваться больше всего в странах БРИКС на том, как работать коллективно над тем, чтобы достигать лучших результатов для наших людей.

Например, в сфере промышленности есть огромные возможности еще для стран БРИКС, и в Египте мы фокусируемся на зоне Суэцкого канала. Суэцкий канал – это один из приоритетов для того, чтобы сотрудничать в этой зоне и наращивать торговлю и промышленность. Мы здесь сотрудничаем с Китаем, с Россией, с индийскими компаниями. Я считаю, что у нас есть огромный потенциал, и мы можем работать здесь коллективно. В частности, в промышленности нет никаких причин, которые бы препятствовали нам в том, чтобы создавать новые промышленные проекты с участием и китайских специалистов, и российских инженеров, и других многосторонних проектов. Но именно в сфере промышленности, в сфере услуг, технологий БРИКС предлагает эту коллективную коллаборацию, где мы можем все объединиться для производства и непосредственно улучшать благосостояние наших граждан.

(01:25:47)

Как мы можем сделать так, чтобы БРИКС наилучшим образом служил нашим гражданам? Я думаю, что это должно идти по пути расширения доходов, по расширению развития. И мы должны быть предельно прагматичными: меньше слов и больше работы непосредственно в полях. И, например, мне бы хотелось увидеть, например, сотрудничество в аэрокосмической области, потому что у стран БРИКС есть интересные космические программы. Почему бы нам в какой-то момент не сделать так, чтобы египетский космонавт участвовал в космических программах, допустим, на российских ракетах? Потому что уже много в Египте, естественно, есть шуток на тему других цивилизаций, и действительно надо, чтобы египтянин поехал и навестил этих инопланетян, которые живут на других мирах. То есть, если говорить серьезно, действительно надо использовать те технологии, которые сейчас существуют в разных странах, для того чтобы наши перспективы улучшались. Спасибо.

**Дмитрий Новиков**: Спасибо, господин Заки. Спасибо за то, что вы начали свое выступление со слов большого уважения и интереса к российской истории и культуре. Уверен, что присутствующим в зале это было важно услышать.

Мы завершили выступления докладчиков. Мне кажется, что тот уровень самодисциплины, который продемонстрировали все выступающие, уложившись в регламент, свидетельствует о том, что у БРИКС блестящие перспективы, поскольку страны-участники с большим и глубоким уважением относятся друг к другу и не пытаются посягать на права друг друга.

У нас есть ряд вопросов, которые поступили. Я опускаю те вопросы, ответы на которых по ходу дискуссии уже прозвучали. Некоторые вопросы все-таки поступили в начале нашей Пленарной сессии. Есть один вопрос, который я адресую ко всем докладчикам и тем, кто пожелает на эту тему высказаться. Это вопрос о том, как видятся перспективы перехода к единой системе расчетов БРИКС. Пока коллеги думают, есть два конкретных вопроса с двумя конкретными адресатами. Это вопрос в адрес нашего китайского коллеги. И звучит он следующим образом: «Социальный рейтинг: как общество и КПК его оценивают в КНР? Какие цели поставлены после 20-го съезда перед этой системой?»

Наконец, чтобы можно было сосредоточиться, я озвучу и следующий вопрос. Он уже адресован непосредственно мне. Звучит так. «Для более сильного участника какого-либо объединения, всегда существует соблазн продвигать свои интересы, не считаясь с интересами более слабых участников. Какие, на ваш взгляд, наиболее эффективные механизмы существуют внутри БРИКС, которые помогут снимать подобные риски и обеспечат соблюдение принципа многополярности?» По большому счету, речь идет как раз о теме равенства и справедливости внутри любых организаций и, в частности, внутри БРИКС.

С одной стороны, конечно, есть формальная часть вопроса. Любая организация, входящая в БРИКС, имеет один голос. Одна страна, один голос. Вне зависимости от численности населения, размера территории, мощи экономики или мощи военного потенциала. Но мы понимаем, что для того, чтобы отношения были равноправными и справедливыми, этого недостаточно. Потому что в ООН, например, тоже у всех по одному голосу, но мы видим, как Соединенные Штаты Америки, продавливая порой резолюции, в которых они заинтересованы, оказывают влияние на остальные страны и в этой связи имеют далеко не один голос. Ну и так далее. Такие примеры можно приводить достаточно долго. Мне кажется, что залогом равноправия при принятии решений в БРИКС является как раз то обстоятельство, что все, в том числе наиболее сильные страны в экономическом или военном отношении, государства, входящие в БРИКС, создававшие БРИКС, как раз и являются главными заинтересантами создания многополярного и справедливого мира.

(01:31:05)

Они именно с этих позиций выступают на мировой арене. Именно такую политику проводят. Исходят из того, что равные отношения, равноправные отношения дадут будущему миру больше, чем неравноправные, потому что неравноправие закладывает конфликтность, порождает угрозы, порождает войны, а от этого абсолютное мировое большинство может только пострадать, нести издержки, в том числе и жертвы. И эти страны и концептуально, и на практике выстраивают свою политику таким образом, чтобы этих рисков, этих угроз, в том числе угрозы полномасштабной третьей мировой войны, избежать. Я думаю, что само целеполагание, с которым государства, входящие в БРИКС, выступают на мировой арене, является тем, что внутри БРИКС будут отношения равноправные и справедливые, как некая модель, которую страны-участницы хотят показать, продемонстрировать всем остальным на своем примере, что так можно. Так можно жить, так можно развиваться, так можно принимать решения, так можно вести дискуссию, учитывая интересы.

Малые страны тоже могут помочь большим странам в развитии в тех или иных отраслях, они находятся в разных климатических зонах, в этой связи у них по-разному выстраиваются экономики. Эти экономики могут взаимодополнять друг друга, и жить и развиваться вместе, кооперированно, интегрируясь, всегда лучше можно это делать, увереннее и получая больше результатов, нежели проводя политику с позиции силы и с позиции диктата. Мир уже знает и одни примеры развития, и другие примеры развития с позиции диктата, эксплуатации, колониальной политики, неоколониальной политики. И знает примеры развития равноправного, равноправной интеграции, равноправной кооперации. И мы являемся живыми свидетелями того, что путь равноправного, солидарного развития дает гораздо больше, чем тот альтернативный путь, который страны БРИКС отвергают. Причем отвергают в лице практически всех ключевых своих политических течений и движений. Внутри стран могут быть дискуссии по вопросам внутриполитической жизни, но на мировой арене эти ключевые политические игроки стран БРИКС, все выступают за справедливый и многополярный мир.

Причем я на первое место ставлю слово справедливость, потому что сама по себе многополярность ничего не гарантирует. Мир перед Первой мировой войной, мир перед Второй мировой войной – это был мир не однополярный, это тоже был многополярный мир, но он не был избавлен ни от колониальной проблематики, ни от угрозы войны. В итоге мы имели эти две войны кровопролитные, жестокие две мировые войны. Поэтому сейчас мне кажется, и кстати у нас многие эксперты, и российские, и зарубежные, принимают участие в Валдайском форуме, например, и когда обсуждалась тема последнего Валдайского форума, она была связана с формированием как раз справедливой многополярности, справедливого многополярного мирового устройства. Справедливость в данном случае важнее многополярности, потому что, когда сегодня говорят об уходе от однополярности, однополярность – это уход от несправедливого мира, от несправедливой конструкции международных отношений.

Я думаю, что более чем достаточно ответил на вопрос, адресованный мне. Теперь позвольте вернуться к теме Китая и к вопросу о том, как после 20-го съезда система социального рейтинга оценивается в китайском обществе, в частности в КПК.

(01:35:12)

**Ву Юхуа**: Большое спасибо. Великолепное выступление было. Я хочу еще раз поблагодарить БРИКС. Фактически, я тоже впервые оказался в России, никогда в России раньше не был, но я 20 лет в Германии прожил, но мне казалось, что… Ну вот, я считал, что приехал, может, сюда слишком поздно, но не слишком поздно, с другой стороны. Поздно, но не слишком поздно, потому что никогда слишком поздно не может быть.

**Дмитрий Новиков**: Социальный рейтинг. Есть ли такой механизм в Китае? Как он используется, если он есть в Китае? Какое внимание КПК как руководящая, правящая партия этому механизму уделяет? Если есть. Если нет, тогда я думаю, что нет предмета для обсуждения. Ну вот, такой вопрос. Поступил письменно.

**Ву Юхуа**: Что касается социального рейтинга, в прошлом это был такой традиционный. Сейчас, мне кажется, что Китай – это… У нас сейчас реформа происходит, вообще, и социальный рейтинг. Я думаю, что, может быть, я могу вам привести какие-то источники, в которых вы можете лучше ознакомиться с этим вопросом. Например, центральное телевидение Китая и прочие исследования, которые в этой области ведутся. То есть на английском языке и на русском языке имеются соответствующие материалы. Мне кажется, что если вы их изучите, то получите ответы на эти вопросы. И я жду с нетерпением. Я думаю, что после встречи ко мне могут подойти люди. Мы можем обсудить это дело, так сказать, вдвоем.

**Дмитрий Новиков**: Во-первых, спасибо, господин Ву Юхуа. Во-вторых, мы же не заканчиваем работу Московского экономического форума. Будут еще секции и будет живое общение. Можно любые вопросы уточнить и в таком порядке тоже.

На мой личный взгляд, главный социальный рейтинг – это общепризнанный успех Китая в борьбе с бедностью, потому что в нашем современном мире результаты любой деятельности могут быть поставлены под сомнение. Китай – страна, где руководящей является Коммунистическая партия Китая. Западные партнеры нередко обвиняют Китай в том, что те или иные успехи Китая, заявляемые Пекином – это пропагандистские уловки. Но на самом деле, если мы присмотримся к оценкам ООН, мирового экспертного сообщества, то мы увидим, что тот тезис, которым сегодня руководствуется Компартия Китая о преодолении массовой бедности в своей стране, не опровергается на международной арене, не опровергается на площадках ООН и не опровергается никакими другими солидными международными экспертными организациями. Поэтому это колоссальный вклад Китая в целом, китайского народа и Компартии Китая в развитие человеческого общества, в ликвидацию той массовой, масштабной, огромной бедности, которая долгое время являлась реалиями Китая и затем уже Китайской Народной Республики. Мы понимаем, что эти реалии стали следствием полуколониальной зависимости Китая, которая в свою очередь являлась следствием империалистической политики ведущих мировых держав в начале XX века. Это все было преодолено благодаря КПК, и сегодня Китай демонстрирует невероятные экономические успехи.

Но на мой личный взгляд, важнее экономических успехов Китая является то, что этими успехами пользуется не узкий круг олигархов, не узкий круг представителей крупного бизнеса, а весь китайский народ.

(01:40:13)

Абсолютно весь китайский народ. Это главное достижение Китая, на мой взгляд. Ну и наконец, прежде чем мы подведем итог нашей дискуссии и завершим работу пленарной сессии, я уже адресуюсь к любому из участников, кто хотел бы высказаться на тему поступившего вопроса. Я его первым озвучил и дал возможность осмыслить ответ. Как видятся перспективы прихода к единой системе расчетов в БРИКС? Отчасти эта тема звучала пунктирно в выступлениях. Если есть желающие развить эту тему, мы, естественно, предоставим слово. Если нет, можем вынести на отдельное обсуждение, например, в рамках следующего Московского экономического форума. Пожалуйста, есть желающие на эту тему высказаться? Да? Вы? Нет? Пожалуйста.

**Хазам Заки:** Большое спасибо. На самом деле, иметь такую общую валюту – это, конечно, очень амбиционная система, если мы сравним это с Европейским Союзом, где имеется евро. И это не так давно все произошло, и на самом деле удалось создать достаточно устойчивую платформу, и такая вот амбиция может, конечно, иметь место. Мы не говорим о том, что это может завтра прямо произойти, но вопрос, каким образом мы могли бы интегрировать наши финансовые системы, с тем чтобы они в совокупности стали более эффективными. Это касается и центральных банков наших стран, и министерств финансов. То есть им, видимо, следует поработать для того, чтобы можно было бы создать такую инфраструктуру, такую базу или основу для того, чтобы можно было действительно проводить более эффективно на первом этапе обмен валют, а затем, чтобы эксперты могли бы собраться вместе и сказать: «Теперь перейдем ко второму шагу». Каким образом можно было бы в один прекрасный день перейти к какой-то единой валюте, и какая основа для этого будет? Что выступит в качестве основы для этого?

Это, конечно, очень амбициозный проект и очень сложный проект, и требуется, чтобы эксперты из многих стран начали бы задумываться об этом и начали бы предпринимать какие-то шаги к тому, чтобы эти вопросы могли, как только уже у нас будут готовность, чтобы мы пришли к этому более высокому этапу этого вопроса, то это было бы уже здорово.

**Сантишри Дхулипуди Пандит**: Я могла бы сказать, что, действительно, это еще не завтра. Конечно, иметь единую валюту – это длинный путь, чтобы к этому прийти. Прежде всего, нужно освоить этот вопрос сотрудничества. Начнем с этого. В каких областях мы можем сотрудничать, и в том числе финансовое сотрудничество в каких областях может происходить? Евросоюз – они начали со стали и угля, как вы знаете. Уголь и сталь – это были основы сотрудничества Евросоюза. А затем, я думаю, нам тоже нужно разобраться, в каких вопросах мы можем иметь более тесное сотрудничество, а затем уже переходить. Я согласна с моим коллегой из Египта, который сказал: действительно, нужно сначала разобраться с расчетами, которые мы сегодня ведем, а потом уже смотреть, каким образом мы можем создать альтернативный порядок, и уже после этого переходить к вопросу по очереди. И потом будет такой вот эффект, когда это будет постоянно усиливаться, такая вот тенденция к тому, чтобы приходить к тому, чтобы получился БРИКС++, а не «БРИКС+» только.

**Расиган Махарадж**: Большое спасибо. Думаю, что это очень важный вопрос. И, с одной стороны, я, конечно, поддерживаю то, что высказали мои коллеги. Я думаю, что это действительно… Мы открыли этот Форум, и мы об этом уже говорили. Мы смотрим на примеры. Там пытаются найти кое-где такое решение, но у них не всегда получается. Но, с другой стороны, мне кажется, что нам нужно внимательно разобраться, в чем заключается, что представляет собой экономическая теория на сегодняшний день, и разобраться с теми фактами, которые здесь включены. И только в таком случае мы можем посмотреть, чего можем достичь. И мне кажется, что это будет достаточно правильно. То есть не просто, чтобы мы сели и начали что-то создавать такое, что не будет работать как следует. Нужно действительно идти по тем шагам, которые мы обозначили раньше.

(01:45:19)

**Дмитрий Новиков**: Коллеги, уважаемые участники, я имею в виду и присутствующих на сцене, и тех, кто в зале, я хочу поблагодарить за нашу совместную работу в течение этих более чем полутора часов. Мы рассматривали очень важную тему. Докладчики коснулись многих вопросов. Были более очевидные темы, сюжеты, проблемы. Были менее очевидные темы. И вот то, что мы сейчас обсуждали, и коллеги высказывались по вопросу о перспективах единой валюты, конечно, тот факт, что мы это обсуждаем, означает, что мы такую перспективу хотели бы видеть. Но также ясно, что это не может произойти быстро. Для этого предстоит пройти длинный путь. И невозможно оторвать эту тему от темы расширения БРИКС. Она же тоже сегодня звучала здесь, в этом зале. И здесь есть разные точки зрения. От принятия всех желающих до неких критериев, которые должны быть выработаны при приеме в состав организации. А до тех пор, пока мы не определились до конца в том, каков круг участников, довольно странно рассчитывать на решение вопроса о единой валюте. Сначала нужно понять, о каком количестве стран, с каким потенциалом мы говорим. И каков уровень их взаимодействия, интеграции их экономик и финансовых систем. Сначала нужно пройти эту часть пути. И тогда уже можно будет с более ясными какими-то контурами и перспективами обсуждать вопрос единой валюты, что все равно будет непросто и все равно будет небыстро.

Но, мне кажется, важность нашего сегодняшнего разговора прежде всего состоит в следующем. Конечно, решение о создании межгосударственных структур принимают государственные деятели, руководство тех или иных стран, политическое руководство. Но любая самая красивая, самая привлекательная, самая прогрессивная, самая перспективная идея не может состояться, если в процесс реализации этой идеи не включается общество, не включаются экспертные силы, научные центры. И то, что мы сегодня такую научно-экспертную дискуссию провели, свидетельствует о том, что внутри наших стран тема БРИКС экспертное сообщество, научное сообщество интересует. Это сообщество уже не готово участвовать в обсуждении проблем и решать проблемы, а уже участвует в обсуждении и решении проблем, которые БРИКС предстоит разрешить в процессе своей деятельности. И за эту работу интеллектуальную всем присутствующим отдельное спасибо. Уверен, что она будет продолжена с учетом, в том числе, результатов Московского экономического форума. Спасибо, мы завершили.

**(01:48:41) (Конец записи.)**