Геноцид як феномен ХХ століття. Руанда.

Багато лихоліть зазнало людство за час свого існування. Та нажаль нема і не буде нічого страшнішого за геноцид – планомірне винищення людьми собі подібних. ХХ століття приховує в собі найбільшу кількість ран, отриманих людством. Деякі з них вже загоїлись, деякі ще болять. І одними з найбільших є саме ті, що нанесені руками людей, які доклали зусиль для винищення цілих етносів та народів. Мета цієї роботи полягає у тому, щоб проаналізувати події трагедії, яка за своїми масштабами не має аналогів, допомогти зрозуміти, що підштовхує людей на такі страшні дії та виховати повагу до полікультурного світу у якому ми всі живимо. Актуальність даної роботи в тому, що детальному розгляду підлягають події, які відбулися відносно недавно, у 1994 році, а також у тому, що інформація про них не є загальновідомою, хоча ця трагедія набула майже такого розмаху як і геноцид єврейського народу під час Другої світової війни.

Що ж таке геноцид? Геноцид – це цілеспрямовані дії з метою повного чи часткового знищення окремих груп населення чи цілих народів за  національними, етнічними, расовими або релігійними мотивами. Один із найжахливіших злочинів проти людства стався у Руанді, невеличкій країні у центрально-східній Африці. Жертвами цього геноциду стали 800 тисяч руандійців, представників племені тутсі, які були вбиті своїми ж співгромадянами, теж руанцями, представниками племені хуту. Та перш ніж зрозуміти чому так сталось, треба зазирнути в історію цієї африканської країни.

Її населяли кілька племен, найбільшими з яких були саме племена хуту та тутсі. Племена хуту вели осілий спосіб життя, займалися землеробством, тутсі ж навпаки були кочівими скотарями. І звісно тутсі були більш войовничими, вони підкорили осілі землеробські племена хуту.

Далі руанське суспільство поділилось на дві групи – панівні та більш заможні тутсі та так звана робоча сила хуту. В 90х роках ХХ століття нащадки тутсі, задумали повернути собі владу і створили Національний фронт Руанди, який почав бойові дії проти руандійського уряду хуту. Як відомо одна агресія викликає ще більшу агресію, а насильство завжди плодить ще більше насильство, тож серед племен хуту стали активно зростати ненависницькі настрої проти тутсі. Крім того тутсі часто були начальниками в хуту, часто тутсі були більш багатшими. В той же час утворилась екстремістська організація хуту – Інтерахамве. Вона то і стала головним лезом геноциду.

Спершу президент Руанди Жювеналь Хабьярімана намагався мирно порозумітись з тутсі. Це викликало невдоволення серед радикально налаштованих хуту. Останні зробили переворот – 6 квітня 1994 року президент повертався літаком з міжнародної африканської конференції, вже на підльоті до землі президентський літак був збитий радикальним угрупування. У цьому вбивстві радикальні хуту, які самі скоїли цей злочин, звинуватили ненависних тутсі. З цього моменту по всій території країни прокотилась хвиля насильства, Тутсі які часто жили по сусідству із хуту, ставали жертвами своїх власних сусідів. Особливо лютувала Інтерахамве, вбиваючи не тільки тутсі, але й помірних хуту, які не підтримували це криваве безумство, або навіть приховували в себе тутсі. Інтерахамбве вбивало всіх без розбору: жінок, старих, маленьких дітей. Швидкість вбивств тутсі у Руанді в 5 разів перевищувала швидкість вбивств в німецьких концентраційних таборах в роки другої світової війни

Організацією геноциду займалися представники тодішньої влади Руанди. Розпочало геноцид центральне військове правління, однак скоро значну роль почала відігравати місцева влада. Вже 6 квітня мер міста Гісеньї організував збори на яких роздавалася зброя і заохочувалися вбивства тутсі. До агресивних дій долучалися і мирні жителі, які часто вбивали своїх сусідів і співробітників. Для залучення їх бургомістри організовували команди, що повідомляли хуту про роботу, яку вони мали виконати. Це могла бути й участь у вбивствах і отримання інформації про місцезнаходження тутсі, інша допомога. Ті, хто відмовлявся самі могли стати жертвами вбивств.

З початком геноциду армія та озброєні угруповання почали масове спорудження дорожніх постів для унеможливлення втечі біженців. На подібних постах охоронці перевіряли документи або в інший спосіб визначали приналежність людей до певних груп. Відомі випадки коли охоронці під загрозою власного життя пропускали потенційних жертв геноциду. Поширений був також підкуп.

Значна частина вбивств відбувалася у церквах, школах, урядових будівлях, де тутсі та помірковані хуту намагалися знайти порятунок. Часто урядові ЗМІ заохочували перебування тутсі у певних визначених місцях, на які згодом здійснювалися напади.

Вважається доведеним той факт, що масштаб геноциду став можливим завдяки державному та єдиному радіо на території Руанди та видання газет, адже саме у ЗМІ найбільше розпалювався конфлікт

18 липня 1994 в країні був відновлений відносний мир. Але 2 млн. хуту емігрували з Руанди, побоюючись розплати.

Економічні наслідки геноциду були жахливі, невдовзі по ньому наступив голод адже не був зібраний урожай і епідемії, викликані жахливою антисанітарією у таборах для біженців. Нехай ці жахливі події стануть хоч темним, але повчальним історичним уроком для всіх нас.

Зараз політика Руанди спрямована на об’єднання руанців. Держава намагається зробити так, щоб племена жили у мирі. Тема геноциду стала табу для розмов і лише в дні, коли вшановують пам’ять жертв тієї страшної події, можна згадати тих, хто загинув в ті страшні дні. Сьогодні тутсі і хуту разом живуть в Руанді. Тож зараз склалася така ситуація: ті, хто був визнаний винними у масових вбивствах, живуть на волі і часто зовсім поряд з тими, хто були колись їхніми жертвами.

На мою думку геноцид – це найжахливіше явище, яке може уявити собі людина. Навряд чи існує що-небудь більш жорстоке, ніж геноцид. Найдивовижніше, що це явище виникло не в похмурому і фанатичному середньовіччі, а в прогресивному ХХ столітті.