بسم الله الرحمن الرحیم

حکومت چپاولگر چیست و چه ویژگی هایی دارد؟پیامد این حکومت ها برای جوامع چیست؟جهانی سازی با این ژدیده خصوصا در آفریقا چه رابطه ای دارد؟

حکومت چپاولگر:

* از فرآیند فردی شدن طبقات حاکم نشأت میگیرد که معمولاً این حکما را مزدوران تعیین می کنند.
* این دولت حاصل دست استعارگران بود که حکام مزدور را بر سر حکومت های مخالفشان می گذاشتند که دولت های آزمند، ناتوان، فاسد و بی ثبات باشند.

ویژگی های حکومت چپاولگر:

1. تمرکز قدرت در راس حکومت
2. شخصی شدن شبکه های نمایندگی این قدرت
3. ایجاد وسوسه های مالی در ماموران دولت
4. فساد و رشوه خواری عمومی شیوه زندگی در حاکمیت میشود

پیامدهای این حکومت برای جوامع:

1. هرگونه منابعی حتی بین المللی بر اساس منطق انباشت فردی که عمدتا ارتباطی بر اقتصاد کشور ندارد

پردازش میشود.

1. دسترسی به قدرت دولتی در حکم دسترسی به ثروت و منابع ثروتهای آینده است. در نتیجه رویارویی های خشونت وار بین جناحهای سیاسی شکل میگیرد که برای کسب موقعیت چپاول با یکدیگر رقابت میکنند.
2. حمایت سیاسی پیرامون شبکه های مرید پروری شکل میگیرد که قدرتمندان را با بخشهایی از جمعیت مربوط میسازند. مردم هم برای رسیدن به حمایتهای دولت و حمایتهای بین المللی مجبورند که به این زنجیره حمایتی متصل شوند.

**البته نتایجی نیز از این حکومت حاصل می گردد**: به فرسایش نهادهای سیاسی بعنوان نظامهای باثبات می انجامد و محافل در هم تندیده افراد و علایق قومی جایگزین نهادهای سیاسی میشود.، مجموعه دولت حالت غیر رسمی میابد و در همان حال قدرت و شبکه های قدرت شخصی میشوند

ارتباط جهانی سازی و این پدیده در آفریقا:

* روابط میان قومیت جامعه دولت و اقتصاد به حدی پیچیده است که نمیتوان آنها را به درگیری های قبیله ای فروکاست ریشه دولت چپاولگر دقیقات همین شبکه پیچیده روابط و دگروگونی در دودهه اخیر است. اگر قومیت اهمیتی داشته باشد تفاوتهای قومی که امروز مهمترین مسئله در صحنه سیاسی در آفریقاست بیش از اینکه ریشه فرهنگی داشته باشد ساخته دست سیاست است.
* آنچه برای توسعه مهم است، توانایی نهادی برای بسیج پس انداز هاست. دولت خون آشام آفریقا که نخبگان سیاسی آفریقا برای دستیابی به منافع شخصی آن را میراث پدری خود کرده اند این توانایی را کاهش داده است.
* مشکل اصلی از نهادهای ناسیونالیسیتی که پس از دوران استعمار به دولت ـ ملت گرایی تبدیل شده اند.

در آفریقا سیاست شکم حکمفرما بود بدان معنا که نخبگان بجز جمع آوری ثروت هیچ استراتژی دیگر ی نداشتند.

**سازوکارهایی برای تصاحب خصوصی منابع در این کشور:**

1. دسترسی به منابع بروگرایی مثل منابع دیپلماتیک به همراه منابع فرهنگی و دانش غرب
2. مشاغل بخش دولتی که تضمین کننده حقوق منظمی بود
3. سو استفاده از جایگاههای دولتی برای تصاحب کالا و نقدینگی یا نیروی کار
4. گرفتن مواجب از شرکتهای مختلف از طریق رشوه میگرفتند.
5. رابطه با تجارت و سرمایه گذاری خارجی منبع مهم انباشت ثروت است چرا که در ازای نادیده گرفتن مقررات گمرکی رشوه میگرفتند.
6. کسر مقادیر قابل توجهی از کمکهای بین المللی توسط توزیع کنندگان و مجریان که این کمکها برای نیازمندان تعیین شده بود
7. نخبگان سیاسی همواره بدنبال فرصتهای سرمایه گذاری کوتاه مدت سودآور برای خود از مثل خرید املاک و سرمایه گذاری در کشاورزی و حمل و نقل و.... هستند و بخش چشمگیری از این سرمایه ها در بانکهای خارجی واریز میشود.