**Політика живота – частина 2**

Після перемоги рабів на Гаїті над французькою армією і незалежності від Франції в 1804 році, після 13 років війни, вся інфраструктура (наприклад, дороги, офіси) острова опинилася в руїнах. Найгірше було те, що несподівано виникла своєрідна «національна держава» – в новій республіці жили вирвані з корінням люди, привезені з різних частин Африка і вузька еліта мулатів, які раніше виконували роль наглядачів за рабами на плантаціях і новоствореної правлячої групи на Гаїті. Для цієї міської еліти нова держава стала засобом існування на багатство фермерів, які розділили колишні великі плантації. А 95% доходів нової держави надходило від податків, які платили селяни. Еліта використовувала ці гроші для фінансування державних установ і уряду, які займала разом з членами своїх сімей.

Але відхід французів в 1804 році і поділ великих ділянок землі на дрібні ділянки, що належали бідним колишнім рабам, привели до скорочення доходів, тим самим знизивши доходи держави. Залежна від цих грошей олігархія (= дуже вузька, зазвичай найбагатша група правлячих людей), незабаром почала боротися між собою за контроль над державою, яка руйнує Гаїті донині. Перебування при владі - єдиний спосіб розбагатіти в цій бідній країні. Саме тому політологи називають цей вид правління «політикою живота» і він добре відомий в Африка.

На жаль, ситуація на Гаїті продовжувала погіршуватися. Цьому допомогло в 19 столітті умова Франції про визнання незалежної Гаїті - викуп майна колишніх французьких рабовласників. Лише в 1947 році Гаїті погасив свої борги, які склали понад 20 мільярдів доларів у сьогоднішніх цінах і коштували йому більше половини національного бюджету щорічно. Проблеми виникли і в сільському господарстві – в 1985 році острову все ж вдалося виробити достатню кількість рису, щоб прогодувати своїх жителів, сьогодні він імпортує 80% споживання рису. Це було пов'язано зі скасуванням ввізних мит (мита за передачу товарів між державами), що було умовою отримання Гаїті фінансових кредитів від міжнародних банків. Місцевий ринок був заповнений мішками фінансованого державою американського рису, ціни на який місцеві фермери не могли конкурувати. До двох третин сьогоднішніх жителів Порт-о-Пренса, столиці з тримільйонним населенням, приїхали сюди з бідної сільської місцевості за останні двадцять років.

«Політика живота» була частково зупинена втручанням міжнародної організації ООН в 2004 році, коли був повалений президент Арістід. З тих пір періодично надходять позитивні новини з Гаїті: банди, що фінансуються політичними групами, і наркокартелі (банди) перестали стріляти один в одного на вулицях, міжнародні аеропорти і дорожня поліція почали працювати в звичайному режимі, а туристичні компанії почали планувати більші інвестиції.

Джерело:
<https://www.respekt.cz/tydenik/2010/4/prokleta-zeme> (відредаговано, скорочено)

**Завдання до частини 2 – «Політика живота»**1) Як змінилася політика і уряд після перемоги гаїтян (рабів на Гаїті) у війні за незалежність з французькими колонізаторами?2) Вирішіть, чи вірно наведене нижче твердження. Якщо ні, виправте:На Гаїті

*після здобуття незалежності всі жителі Гаїті брали участь в уряді, держава збирала гроші через промисловість і торгівлю.*

 3) Вирішити: *Ситуація погіршилася/покращилася після здобуття незалежності.* 4) З якими іншими проблемами доводилося стикатися Гаїті в 19-20 століттях? Напишіть принаймні 3 проблеми:а) б)в)

 5) Які були ці проблеми спричинені гаїтянами?

**Підготуйте короткий підсумок інформації, яку ви дізналися про Гаїті з вашої частини статті, для інших членів групи**