324 – 341 Feminism to Brother what a price  
  
324 – 341  Фемінізм брату яка ціна  
  
  
  
English Ukrainian New book

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 324  While master-slave society has done its utmost to nurture a threatening sexual image of the black man, we’ve also spared no effort in continuing the devaluation of the black woman, which started in chattel slavery. Probably no other nation has let a whole race of women go through centuries of systematic rape, sometimes daily, and later been so successful in putting the blame on the victim herself. A puritan society did everything to dehumanize and “break” the black woman by flogging her and selling her naked.  To avoid feeling guilty for abusing her to that degree, after which the white woman attacked her for “seducing” her husband, it’s necessary to develop an enormous disdain for her. Along with negative myths about her loose morals and “animal” sexuality, which are always created around rape victims, this systematic devaluation of the black woman has left deep scars.  When black women in Harvard Law School objected to my nude photos, they held a meeting to decide whether I should use these photos in an American context. Unlike whites, they didn’t think I’d been sexually exploiting the poor black women who, despite intense peer pressure, had had the courage to shelter me as a vagabond. They knew very well that American black women, contrary to what I later saw in Africa, have developed powerful defense mechanisms against white men in response to centuries of abuse. It was decided that I could use the pictures if I made this clear to whites. The uneasiness of these women, who later became successful lawyers and politicians, was a direct result of their having internalized ideals of white beauty to such a degree that they associated everything negative and ugly with black nakedness or, like white racists, reduced them to sexual images.  A sexist society has always told black women to deny their feminine side. A black woman had to slave in the house for a white woman, who, for her part, was cultivated as something sublime. The black woman’s main task was often to raise white children. There was no time for her own children, whom she had to harshly discipline to enable them to survive a racist society. Out of our guilt over separating black children from their mothers on the auction block and coercing self-effacing nannies to be devoted to white children, we stereotype the black woman as excessively strong, able to endure pain to the point of being inhuman (an image enhanced by watching the victim raise her own children harshly). Yet I don’t find the upbringing any harsher than among ghettoized people in other countries, e.g., Denmark.              326  The centuries-old cult of so-called pure white womanhood continues in white advertising’s propaganda, which has a tremendous negative impact on the colored woman (not to mention the religiously covered woman). She’s always been told that white skin and straight hair are beautiful.  To mitigate the psychological damage or to “pass” for white, black women began using skin-lightening cream and painful complicated processes of straightening their hair. Her children, who go through similar torture, reason that if they have to endure so much pain to become acceptable, they must have been really ugly to begin with. Again, internalizing our racist thinking, they blame and endlessly torment each other for having dark skin.     328  In addition to the negative effect on the self-image of colored women, these ideals of white beauty can have a devastating impact on the family. The quarrels I so often hear in underclass homes lead me to believe that the black male view of women has been deeply influenced by the white social ideal. What depresses me most is not that almost 70% of black families now have only one parent, but what I see in families that are still intact. Nothing is more hurtful than hearing our deeply ingrained white thinking—“You ain’t shit, nigger” or “ugly bitch”—echo in quarrels between these unhappy powerless partners, and seeing the children internalize it as “I’m worse than shit!” The frightening aspect of ghetto men constantly “beating up on” “their” devalued women can be seen in statistics: 1/3 of all wife murders in the US are committed by blacks, who make up only 13% of the population.  Violence against women is appallingly high all over the world. That it is only 35% higher in the US for black than for white women sadly may reflect the greater absence of black employed men. In Denmark violence against immigrant women is growing explosively and now accounts for 42% of the women in shelters. Here too we shift responsibility away from ourselves, attributing the numbers to the misogynistic cultures they came from rather than our marginalization of them. We forget that by distancing or ostracizing them from our social lives, we behave as do American whites toward blacks—with the same result: Our victims close in on themselves and are kept in cultures they’d hoped to escape. The violence we commit against young people by not making them feel at home in either culture eventually returns to us.           331    **Luke 7, 36-50**  The only time I managed to talk somebody out of a robbery was through a strange combination of circumstances in Greensboro, North Carolina. I was living with a black social worker, Tony, whose father owned one of the worst bars in the black ghetto. I used to hang out at the bar at night. One night I met two young black women of the criminal type there and we decided that I should go home with them. First we stole some wine in a store and dashed right out into a waiting taxi. When we were in the back seat and had started off, I asked them how they in-tended to pay the cab, as I knew they had no money. “Don’t worry,” they said, “just wait. Let us take care of it. When we get there, we’ll just knock him down and take all his money.” This took me a bit by surprise since I had never tried mugging a taxi driver before, but I kept quiet, which is one of the first things I learned to do in America.  Then suddenly the black driver turned around to ask something, and I realized that I knew him. He was the social worker’s grandfather, who owned the biggest black taxi company in town. I very rarely take matters into my own hands in America, but I certainly did then. I shouted “Stop!” to the driver and said that he could get the fare the next day through his grandson. Then I tore the purse with the gun in it from the one woman’s hands and pushed them both out the car door, while they gaped at me just like the taxi driver. Out on the street I shouted at them “That was Tony’s grandfather, you idiots!” Though they knew Tony, this fact would naturally not have stopped them, but when they were out of the car and the taxi had driven off, they had at least no chance of hurting him.  Often the brutality of such women shocked me. I saw them time and again do the most revolting things to both men and women. For that very reason it was such an overwhelming experience when a relationship could arise between us, and I had an opportunity to get a glimpse of the warm humanity under the hard shell of viciousness and backstabbing which this violent system had given them. Human beings who are enslaved to such a degree by violence cherish a deep longing for freedom and a more human way of dealing with each other. But this yearning is never able to bloom as it is constantly stifled by the violent responses it encounters from the other prisoners of the ghetto. This yearning never makes contact with the whites or the better-off blacks with their “culture,” since these “cultured” types have only contempt for the ghetto culture - a contempt which is constantly felt and perceived in the ghetto, and which seems to me to be directly responsible for the ghetto becoming more and more violent. That tenderness I so often found in our relation-ships, which could so easily have taken root under a more humane social system, had such an inexpressibly strong and painful effect on me precisely because I saw again and again how the system made it more natural for these women to behave in a pattern of viciousness rather than tenderness.  Another night in Jacksonville, Florida, I had met a nice black woman who promised to find me a place to stay. We went to see her friend who was a prostitute, but she was having problems with her boyfriend, so we couldn’t stay there. We walked around all evening trying this possibility and that. The prostitute got more and more interested in trying to get us a place to stay. The two of them then agreed that she should “turn a trick” with a white taxi driver while I sat waiting in a cafe.  After a while they came running hack, looking very upset, and said that I should come quick. We got a room in a motel and I discovered that they had far more than the ten dollars you usually get for a “blow job” on the street. I asked them how they got it, but they wouldn’t say. Only later did they tell me about it. It turned out that one of them had lured the white man into a dark alley, where she did the “job.” But then she had suddenly grabbed a big brick at her side and hit the man over the head. As he didn’t fall down unconscious immediately, she had taken a steel pipe and hit him in the head again and again until apparently, he was dead. Then she took his wallet and ran back to the other woman, who had stood in the background watching the whole thing. The thing was that she had felt she might as well take a hit more than the ten dollars so she could enjoy the night with a shot of heroin. But as we all three lay there in a double bed in the motel, they were obviously in anguish; it turned out they were both very religious. For several hours they prayed, “Oh God, God, please don’t let him die!” It was a nervous, stammering prayer, in between attempts to find a vein to shoot up in.  By the next morning they had already forgotten the whole thing. They worried more about having overslept so that they were late for church, where they should have been singing in the choir.  *Letter to a friend* 332  So we cripple the underclass, exclude it, stereotype it, degrade it—all to avoid the pain of confronting our own Cain-creation and the tears it’s opened in the delicate fabric of our middleclass power and security.  Even though the barriers of discrimination we’ve built, out of fear of our outcasts, can be maintained only because these pariahs rarely have the power to threaten anyone except each other, the ghetto still makes us uncomfortable and anxious.  And so we prefer to look down on the beggar from above, paying off our conscience in coin. Most of us have become so crippled by the pattern of oppression we’ve created that we’re unable to sit down with him in the street and listen to how we in the West once used him to build our affluence, and listen to him about how we later needed him when we sent him to Korea, Vietnam, Iraq, and Afghanistan to fight for what we called freedom.  Dare we look him in the eye while he explains what he lost in this struggle for our freedom? The freedom to make people of color overseas as dependent as himself … the freedom to give us the intoxication of power and self-satisfaction arising from our foreign aid or federal poverty programs … the paternalistic freedom he’ll suffer for the rest of his life … the freedom with which we daily bombard the world’s poor people without letting them enjoy its goods … the freedom to forget our fellow man while tyrannizing him.         333  *You can get it if you really want!*  *But you must try, try and try.*  *You’ll succeed at last.*  *Persecution you must bear,*  *win or lose you got to get your share*  *but your mind set on a dream*  *the harder it seems now.*  *You can get it if’ you really want.*  *Rome was not built in a day,*  *opposition will come your way,*  *but the harder the battle seems,*  *the sweeter the victory.*  *You can get it if you really want,*  *but you must try, try and try,*  *you’ll succeed at last..*           334  When I traveled in Florida’s slave camps, I discovered a great difference in the degree to which this psychological terror has oppressed the mind in different countries. One of the camps contained only blacks from Jamaica, who astonished me by, for instance, keeping their camps neat, while the Americans would throw trash all over in their camps.  Liberal scholars explain these differences in character by going back to chattel slavery. Blacks in Latin America and the West Indies are more integrated in society today because the Latin form of slavery was feudalistic and, in its nature, open. The church protected slave families from being separated and there was upward mobility and freedom. In America, on the other hand, slavery was capitalistic: Even the church defined the slave as a sales item, and there was no possibility of psychological escape. The capitalist type of slavery was a closed system, while the feudal kind was an open system and therefore not as destructive to the mind. Slavery in the US has been compared with German concentration camps, where it was possible to study the effect of a totally closed system on human beings. Diaries written in concentration camps by intellectuals show how, in a short time, they were degraded to subhuman status and began to develop a psyche much like the average slave in the States, including an almost loving attitude toward the camp guards (or, in any case, not direct hatred), which led to total resignation and a sense of irresponsibility and infantilism in many prisoners.  No matter how tempting such theories are for liberals trying to explain the separate character of the American ghetto, they once again shift the blame onto something that happened more than a hundred years ago. Indirectly, they’re saying that the character blacks received “back in slavery” makes it impossible “for us” to integrate them into white (or mainstream) society. The victim is again being blamed for not being integrated. Such distinct characteristics show, on the contrary, that slavery is alive and well today. For character traits are not inherited through generations, as we can see in black West Indian immigrants who also lived in slavery but whom we usually have no problems integrating with. So if “our homegrown” blacks in America seem to have a different character, it’s shocking proof that we are still confining and shaping our unwanted citizens in a closed system.          335  The crippling of underclass children’s minds always astonished me until I became aware of the closed ghetto system. Most young black children I meet are filled with a zest for life. But later they become easily depressed and withdraw into a shell as if to protect themselves from our all-pervading oppressive thinking about them. Very early on they acquire our negative expectations of them, and, beginning around fourth grade, they begin to lose faith in themselves, their abilities and future. They become so aware of the closed system they lose motivation and fall behind whites in the school (exactly as we see with our unloved brown children in Denmark).  But the strongest indication of our oppression is without doubt self-hatred, the self-hatred that makes ghetto children tear the hair out of their black dolls or draw themselves in the corner of the paper while white kids usually place themselves in the middle. That self-hatred which makes people react violently against their surroundings, throwing trash everywhere, for example, or “backstabbing,” both verbally and literally. All people suffer from a little self-loathing, but the self-disdain in the American underclass is so severe that it helps confer on the ghetto one of the world’s highest rates of crime and family disintegration as well as perhaps the smallest degree of mutual trust. When we see how aggression more often turns against fellow victims rather than against the oppressor, as is always true with oppression, when we experience the uncontrollable anger in American blacks, we begin to understand the effect of the closed system we’ve confined them to: the ghetto, or slavery here and now!         336  Malcolm X: “The worst crime the white has ever committed was to teach us to hate ourselves.”  Tacitus: “It is human nature to hate the one whom you have hurt.”        337  *Brother, what a price I paid!*  *You stole my history,*  *destroyed my culture,*  *Cut off my tonque so I can’t communicate.*  *Then you humiliate, then you separate,*  *hide my whole way of life*  ***so myself I should hate!*** 338  *Brother, what a price I paid!*  *You took away my name,*  *put me to shame,*  *made me a disgrace*  *the world’s laughing stock.*  *Made of me a show, to jeer and to mock,*  *but your time is at hand*  ***so you better watch the clock!*** 340  *From the shores of Africa, mainland of Asia,*  *The caribbean and Mississippi*  *Central and South America.*  *First you humiliate,*  *then you separate,*  *you hide my whole way of life*  *so myself I should hate.*  *Brother, what a price I paid!*  ***Sister, what a price I paid!***  ***Mother, what a price I paid!*** 344 | 324  Хоча суспільство «господар-раб» робило все можливе, щоб виховати загрозливий сексуальний образ чорношкірого чоловіка, ми також не шкодуємо зусиль для продовження девальвації чорношкірої жінки, яка почалася в рабстві нерухомості. Мабуть, жодна інша нація не дозволила цілій расі жінок пройти через століття систематичного зґвалтування, іноді щоденного, а пізніше так успішно звалила провину на саму жертву. Пуританське суспільство робило все, щоб дегуманізувати та «зламати» чорношкіру жінку, відбиваючи її і продаючи оголеною.  Щоб не відчувати провину за те, що знущався над нею до такої міри, після чого біла жінка накинулася на неї за «спокушання» чоловіка, необхідно розвинути до неї величезну зневагу. Поряд з негативними міфами про її розкутість моралі та «тваринної» сексуальності, які завжди створюються навколо жертв зґвалтування, ця систематична девальвація чорношкірої жінки залишила глибокі шрами.  Коли чорношкірі жінки в Гарвардській юридичній школі заперечили проти моїх оголених фотографій, вони провели нараду, щоб вирішити, чи варто мені використовувати ці фотографії в американському контексті. На відміну від білих, вони не думали, що я сексуально експлуатую бідних чорношкірих жінок, які, незважаючи на сильний тиск однолітків, мали мужність прихистити мене як бродягу. Вони добре знали, що американські чорношкірі жінки, на відміну від того, що я пізніше побачив в Африці, розробили потужні механізми захисту від білих чоловіків у відповідь на багатовікове знущання. Було вирішено, що я можу використати фотографії, якщо дам це зрозуміти білим. Занепокоєння цих жінок, які згодом стали успішними юристами та політиками, було прямим результатом того, що вони засвоїли ідеали білої краси до такої міри, що вони асоціювали все негативне та потворне з чорною наготою або,  Сексистське суспільство завжди говорило чорним жінкам заперечувати свою жіночу сторону. Чорна жінка мала бути рабом у домі для білої жінки, яку, зі свого боку, культивували як щось піднесене. Головним завданням чорношкірої жінки часто було виховання білих дітей. Не було часу на власних дітей, яких їй довелося жорстко дисциплінувати, щоб вони могли вижити в расистському суспільстві. Через нашу провину за те, що ми відокремлюємо чорношкірих дітей від їхніх матерів на аукціоні та примушуємо скромних нянь бути відданими білим дітям, ми стереотипуємо, що чорношкіра жінка є надмірно сильною, здатною терпіти біль аж до нелюдського (зображення посилюється, спостерігаючи, як жертва суворо виховує власних дітей). Але я не вважаю виховання більш суворим, ніж у людей із гетто в інших країнах, наприклад, у Данії.   326  У пропаганді білої реклами продовжується багатовіковий культ так званої чисто білої жіночності, яка має колосальний негативний вплив на кольорову жінку (не кажучи вже про релігійну жінку). Їй завжди говорили, що біла шкіра і пряме волосся - це красиво.  Щоб пом’якшити психологічний збиток або «пройти» за білих, чорні жінки почали використовувати освітлюючий шкіру крем і хворобливі складні процеси випрямлення волосся. Її діти, які проходять через подібні тортури, міркують, що якщо їм доводиться пережити стільки болю, щоб стати прийнятними, вони, мабуть, були дійсно потворними з самого початку. Знову, усвідомлюючи наше расистське мислення, вони звинувачують і нескінченно мучать один одного за смагляву шкіру.   328  Крім негативного впливу на самоуявлення кольорових жінок, ці ідеали білої краси можуть мати руйнівний вплив на сім’ю. Сварки, які я так часто чую в будинках нижнього класу, наштовхують мене на думку, що на погляд чорних чоловіків на жінок глибоко вплинув білий соціальний ідеал. Найбільше мене пригнічує не те, що майже 70% чорношкірих сімей зараз мають лише одного батька, а те, що я бачу в сім’ях, які досі неушкоджені. Немає нічого болючішого, ніж чути наше глибоко вкорінене біле мислення : « Ти нілайно, негр» або «потворна сучка» — відлуння в сварках між цими нещасними безсилими партнерами, і коли діти сприймають це як «Я гірший за лайно!» Страшний аспект того, що чоловіки з гетто постійно «б’ють» «своїх» знецінених жінок, можна побачити в статистиці: 1/3 всіх вбивств дружин у США скоюють чорношкірі, які становлять лише 13% населення.  Насильство щодо жінок жахливо високо у всьому світі. Те, що в США лише на 35% вище для чорношкірих жінок, ніж для білих жінок, на жаль, може свідчити про більшу відсутність чорношкірих зайнятих чоловіків. У Данії насильство щодо жінок-іммігранток стрімко зростає і зараз становить 42% жінок, які перебувають у притулках. Тут ми також перекладаємо відповідальність на себе, приписуючи кількість жоненавісницьких культур, з яких вони прийшли, а не маргіналізації. Ми забуваємо, що, віддаляючи їх від нашого соціального життя або віддаляючи їх від остракизму, ми ставимося до чорних так само, як американські білі — з тим же результатом: наші жертви замикаються в собі й утримуються в культурах, від яких вони сподівалися втекти. Насильство, яке ми чинимо проти молодих людей, не змушуючи їх почуватися як вдома в жодній із культур, зрештою повертається до нас.    331    **Луки 7, 36-50**    Єдиний раз, коли мені вдалося відмовити когось від пограбування, був дивний збіг обставин у Грінсборо, Північна Кароліна. Я жив із темношкірим соціальним працівником Тоні, батько якого володів одним із найгірших барів у чорному гетто. Я колись тусував у барі вночі. Одного разу вночі я зустрів там двох молодих чорношкірих жінок злочинного типу, і ми вирішили, що я маю піти з ними додому. Спочаткуми вкрали трохи вина в магазині і кинулися прямо в таксі, що чекало. Коли ми були на задньому сидінні й вирушили, я запитав їх, як вони збираються заплатити за таксі, оскільки я знав, що у них немає грошей. «Не хвилюйтесь, — сказали вони, — просто зачекайте. Давайте подбаємо про це. Коли ми туди прийдемо, ми просто зб'ємо його і заберемо всі його гроші». Це мене трохи здивувало, оскільки я ніколи раніше не пробував пограбувати таксиста, але я мовчав, що є однією з перших речей, які я навчився робити в Америці.  Потім раптом чорнявий водій обернувся, щоб щось запитати, і я зрозумів, що знаю його. Він був дідом соціального працівника, який володів найбільшою компанією чорних таксі в місті. Я дуже рідко беру справи в свої руки в Америці, але тоді я, звичайно, брав. Я крикнув «Стоп!» до водія і сказав, що може отримати проїзд наступного дня через онука. Тоді я вирвав з рук однієї жінки гаманець із пістолетом і виштовхнув їх обох за двері машини, а вони дивилися на мене, як таксист. На вулиці я крикнув їм: «Це був дід Тоні, ідіоти!» Хоча вони знали Тоні, цей факт, звичайно, не зупинив би їх, але коли вони вийшли з машини й таксі з’їхало, у них принаймні не було шансів нашкодити йому.  Часто брутальність таких жінок мене шокувала. Я бачив, як вони раз у раз робили найогидніші речі як чоловікам, так і жінкам. Саме з цієї причини це був такий приголомшливий досвід, коли між нами могли виникнути стосунки, і я мав нагоду побачити теплу людяність під твердою оболонкою злості та ударів у спину, які надала їм ця насильницька система. Люди, які до такої міри поневолені насильством, плекають глибоку тугу за свободою та більш людським способом поводження один з одним. Але ця туга ніколи не може розквітнути, оскільки її постійно придушують насильницькі реакції, з якою вона стикається з боку інших в’язнів гетто. Це прагнення ніколи не вступає в контакт білі або заможні чорні з їхньою «культурою», оскільки ці «культурні» типи мають лише зневагу до культури гетто – презирство, яке постійно відчувається і сприймається в гетто, і яке, як мені здається, є безпосередньо відповідальним за гетто стає все більш насильницьким. Та ніжність, яку я так часто знаходив у наших стосунках , яка так легко могла б укоренитися за більш гуманної соціальної системи, мала такий невимовно сильний і болючий вплив на мене саме тому, що я знову і знову бачив, як система робить її більш природною. щоб ці жінки вели себе в образі порочності, а не ніжності.  Іншої ночі в Джексонвіллі, штат Флорида, я зустрів приємну темношкіру жінку, яка пообіцяла знайти мені житло. Ми пішли до її подруги, яка була повією, але у неї були проблеми зі своїм хлопцем, тому ми не змогли там залишитися. Ми ходили цілий вечір, пробуючи ту можливість і те. Повія все більше й більше цікавилася спробами знайти нам житло. Тоді вони вдвох домовилися, що вона повинна «викрутитися» з білим таксистом, поки я сидів і чекав у кафе.  Через деякий час вони підбігли хак, виглядаючи дуже засмученими, і сказали, що я повинен прийти швидше. Ми отримали кімнату в мотелі , і я виявив, що вони мають набагато більше десяти доларів, які зазвичай отримують за «мінет» на вулиці. Я запитав їх, як вони це отримали, але вони не сказали. Лише пізніше мені про це розповіли. Виявилося, що один з них заманив білого чоловіка в темний провулок, де вона виконувала «роботу». Але потім вона раптом схопила велику цеглу біля себе і вдарила чоловіка по голові. Як він не впаввона відразу втратила свідомість, взяла сталеву трубу і знову і знову вдарила його по голові, поки він не був мертвий. Потім вона взяла його гаманець і побігла назад до іншої жінки, яка стояла на задньому плані й спостерігала за цим. Справа полягала в тому, що вона відчувала, що могла б отримати більше десяти доларів, щоб насолодитися нічним прийомом героїну. Але коли ми всі троє лежали на двоспальних ліжках у мотелі, вони, очевидно, переживали страх; виявилося, що вони обидва дуже релігійні. Протягом кількох годин вони молилися: «О Боже, Боже, будь ласка, не дай йому померти!» Це була нервова, заїкання молитва між спробами знайти вену, в яку можна було б піднятися.  На наступний ранок вони вже все забули. Більше хвилювалися, що проспали, щоб запізнилися до церкви, де мали співати в хорі.  *Лист до друга* 332  Тож ми калічимо нижній клас, виключаємо його, стереотипуємо, принижуємо — усе для того, щоб уникнути болю від протистояння нашим власним творінням Каїна та сліз, які воно відкриває у делікатній тканині нашої влади та безпеки середнього класу.  Незважаючи на те, що бар’єри дискримінації, які ми побудували через страх перед нашими ізгоями, можна підтримувати лише тому, що ці париї рідко мають владу погрожувати комусь, окрім один одному, гетто все ще створює нам незручність і тривогу.  І тому ми вважаємо за краще дивитися на жебрака згори, віддаючи свою совість монетою. Більшість з нас настільки покалічені зразком гноблення, який ми створили, що ми не можемо сидіти з ним на вулиці й слухати, як ми на Заході колись використовували його, щоб створити свій достаток, і слухати його про як він нам пізніше був потрібен, коли ми відправили його до Кореї, В’єтнаму, Іраку та Афганістану, щоб боротися за те, що ми називали свободою.  Чи сміємо дивитися йому в очі, поки він пояснює, що втратив у цій боротьбі за нашу свободу? Свобода зробити кольорових людей за кордоном такими ж залежними, як він сам… свободу дати нам сп’яніння владою та самозадоволення, що випливає з нашої іноземної допомоги чи федеральних програм боротьби з бідністю… патерналістська свобода, від якої він буде страждати до кінця свого життя… свобода, якою ми щодня бомбардуємо бідних людей світу, не даючи їм насолоджуватися його благами… свобода забути наших ближніх, тиранізуючи його. 333  *Ви можете отримати його, якщо дійсно хочете!*  *Але треба пробувати, пробувати і пробувати.*  *Нарешті тобі вдасться.*  *Переслідування ви повинні терпіти,*  *виграти чи програти, ви повинні отримати свою частку*  *але ваш розум спрямований на мрію*  *тим важче зараз здається.*  *Ви можете отримати його, якщо дійсно хочете.*  *Рим був побудований не за один день,*  *опозиція прийде на ваш шлях,*  *але чим складнішою здається битва,*  *тим солодша перемога.*  *Ви можете отримати це, якщо дійсно хочете,*  *але треба пробувати, пробувати і пробувати,*  *ти нарешті досягнеш успіху..*    334  Коли я подорожував у рабських таборах Флориди, я виявив велику різницю в ступені, в якій цей психологічний терор пригнічував розум у різних країнах. Один з таборів містив лише негрів з Ямайки, яка здивувала мене, наприклад, тримаючи свої табори акуратними, а американці кидали сміття у своїх таборах.  Ліберальні вчені пояснюють ці відмінності в характері, повернувшись до рабства чаттеля. Чорні в Латинській Америці та Вест -Індії сьогодні більш інтегровані в суспільстві, оскільки латинська форма рабства була феодалістичною і, за своєю природою, відкритою. Церква захищала рабовласницьких родин від відокремлення, а мобільність та свобода була вгору. В Америці, з іншого боку, рабство було капіталістичним: навіть церква визначала раба як предмет продажів, і не було можливості психологічного втечі. Капіталістичний тип рабства був закритою системою, тоді як феодальний вид був відкритою системою і, отже, не настільки руйнівною для розуму. Рабство в США порівнюється з німецькими концентраційними таборами, де можна було вивчити вплив повністю закритої системи на людини. Щоденники, написані в концтаборах інтелектуалами, показують, як за короткий час вони були деградовані до статусу субгумана і почали розвивати психіку, як і середній раб у Штатах, включаючи майже любляче ставлення до гвардії табору (або в будь -якому Справа, не пряма ненависть), що призвело до повної відставки та почуття безвідповідальності та інфантилізму у багатьох ув'язнених.  Як би спокусливі такі теорії були для лібералів, які намагаються пояснити окремий персонаж американського гетто, вони вкотре перемикають провину на щось, що сталося більше ста років тому. Побічно, вони кажуть, що персонажі негрів отримали "назад у рабстві", неможливо "для нас" інтегрувати їх у біле (або мейнстрім) суспільство. Потерпілого знову звинувачують у тому, що він не інтегрується. Такі чіткі характеристики показують, навпаки, що рабство живе і добре сьогодні. Бо риси персонажів не успадковуються протягом поколінь, як ми бачимо у іммігрантів Чорно -Західної Індії, які також жили в рабстві, але з яким у нас зазвичай немає проблем з інтеграцією. Тож якщо "Наші доморощені" негри в Америці, здається, мають інший характер, це шокуючий доказ того, що ми все ще обмежуємо і формуємо своїх небажаних громадян у закритій системі.    335  Калілювання розуму дитячого класу завжди здивувало мене, поки мені не стало відомо про систему закритого гетто. Більшість молодих чорношкірих дітей, яких я зустрічаю, наповнені родзинкою на все життя. Але пізніше вони легко пригнічуються і виходять у оболонку, ніби захищати себе від нашого всепохвастого гнітючого мислення про них. Дуже рано вони набувають наших негативних очікувань від них, і, починаючи близько четвертого класу, вони починають втрачати віру в себе, свої здібності та майбутнє. Вони настільки усвідомлюють закриту систему, що вони втрачають мотивацію і відстають від білих у школі (саме так, як ми бачимо з нашими нелюбимими коричневими дітьми в Данії).  Але найсильніший показник нашого гноблення, без сумніву, самозабившись, ненависть, що змушує дітей гетто вирвати волосся з своїх чорних ляльок або малювати себе в куточку паперу, а білі діти зазвичай розміщують посередині. Це ненависть, що змушує людей реагувати на своє оточення, наприклад, кидаючи сміття, наприклад, або "зворотно", як усно, так і буквально. Усі люди страждають від невеликого самовіддачі, але самовиконання в американському підкласі настільки суворі, що допомагає надати гетто одним із найвищих у світі злочинів та сімейних розпадів, а також, можливо, найменшої ступеня взаємної довіри . Коли ми бачимо, як агресія частіше обертається проти колег, а не проти гнобителя, як це завжди вірно з гнобленням, коли ми відчуваємо нестримний гнів у американських негрів, ми починаємо розуміти ефект закритої системи, до якої ми обмежили їх : гетто, або рабство тут і зараз!     336  Малькольм X: "Найгірший злочин, який білий коли -небудь вчинив, - це навчити нас ненавидіти себе".  Тацит: «Людській природі властиво ненавидіти того, кому ти заподіяв біль».       337  *Брате, яку ціну я заплатив!*  *Ти вкрав мою історію,*  *знищив мою культуру,*  *Відріжте мені тон , щоб я не міг спілкуватися.*  *То ти принижуєш, то розлучаєшся,*  *приховати весь мій спосіб життя*  ***так що я повинен ненавидіти себе!*** 338  *Брате, яку ціну я заплатив!*  *Ти забрав моє ім'я,*  *згань мене,*  *зробив мене ганьбою*  *посміховисько світу .*  *Зробила з мене виставу, щоб насміхатися і знущатися,*  *але ваш час під рукою*  ***тому краще стежте за годинником!*** 340  *З берегів Африки, материкової Азії,*  *Карибський басейн і Міссісіпі*  *Центральна та Південна Америка.*  *Спочатку ти принижуєш,*  *тоді ви розлучаєтесь,*  *ти ховаєш весь мій спосіб життя*  *тому себе я повинен ненавидіти.*  *Брате, яку ціну я заплатив!*  ***Сестро, яку ціну я заплатив!***  ***Мамо, яку ціну я заплатив!*** |  |