Головною силою в боротьбі за незалежність на о. Гаїті були негри-раби, які становили більшість населення. Вони неодноразово повставали. Велике повстання рабів почалося у 1791 p., в якому взяло участь 10 тис. негрів. У боротьбу включалися також білі бідняки — фермери і ремісники. Повсталі раби підпалювали плантації. Звістка про революцію у Франції була поштовхом до їх повстання, під час якого проявилися мужність і самовідданість негритянського народу.

Очолив це повстання Туссен-Лувертюр, життя і діяльність якого є яскравим прикладом талановитості і мужності негритянського народу. У 1793р. Велика Британія і Іспанія Почали війну проти революційної Франції. На Гаїті висадився 15-тисячний англійський корпус та іспанські війська.

Туссен став командиром корпусу, очолив боротьбу проти загарбників і отримував перемоги над англійськими та іспанськими військами, які змушені були покинути острів. Туссен-Лувертюр проголосив визволення рабів і передачу їм землі, конфіскованої в рабовласників-плантаторів. Тільки після цього, в 1794 р. якобінський конвент у Франції прийняв постанову про звільнення рабів у французьких колоніях.

За часів якобінської диктатури йому було присвоєно звання генерала, у 1798 р. був призначений верховним правителем острова, а в часи консульства у 1801 р. на о, Гаїті були послані французькі війська для відновлення колоніального панування. Туссена-Лувертюра було віроломно захоплено в полон і він загинув у французькій в’язниці. Однак боротьба не припинялася. У 1803 р. останні французькі частини були змушені покинути острів. 1 січня 1804 р. було проголошено незалежність о. Гаїті.

Національно-визвольна революція в Мексиці розпочалася в 1810 р. Значний вплив на початок революційної боротьби в Мексиці мали події в Іспанії. У 1808 р. Наполеон примусив короля Карла IV передати йому іспанський престол і окупував Іспанію своїми військами. Ці події сприяли розгортанню національно-визвольної боротьби в Мексиці.

Очолили національно-визвольну боротьбу Мігель Ідальго і Хосе Морелос. Закликав індійців і метисів, що належали до найбідніших верств селянства, боротися за незалежність і повернути собі відібрані у них землі. Повстання охопило значну частину країни. Ідальго наказав рабовласникам протягом десяти днів звільнити всіх своїх рабів і скасувати данину, яку сплачували індійці колоніальній владі. Проти повстанців були послані іспанські колоніальні війська, які розгромили ополчення, Ідальго взяли у 1811 р. в полон і розстріляли, а голову його виставили напоказ у залізній клітці.

Справу Ідальго продовжив Хосе-Марія Морелос проголосив про знищення рабства, скасування тортур, про захоплення землі у великих поміщиків та повернення її біднякам. Проти нього були кинуті регулярні іспанські загони, яких підтримали великі поміщики. Повстанців було розгромлено, а Морелоса розстріляно у 1815 р. Ідальго і Морелос віддали своє життя за свободу і незалежність Мексики. Мексика стала незалежною у 1821 р.

З моменту колонізації Латинської Америки такими європейськими країнами як Іспанія, Португалія, Франція та Голландія, весь континент був розділений на колонії, основна частина яких належала Іспанії. Зручний момент настав наприкінці XVIII - на початку XIX ст., коли метрополії були втягнутими в європейські революції. Попри всі заборони колоніальної влади демократичні ідеї поширювалися і знаходили прихильників серед місцевої інтелектуальної еліти.

Одним із них був Русо Хосе де Франсіа - доктор філософії та великий прихильник Ж.Ж. Руссо, виходець із багатої родини. Він очолив визвольну боротьбу парагвайського народу, яка почалася у 1810 р. Вже через рік парагвайці ліквідували режим іспанських колонізаторів і у 1814 р. проголосили Франсіа "верховним диктатором" Парагваю.

З 1816 р. починається нове піднесення визвольного руху, центром якого стає Венесуела. Очолив боротьбу С. Болівар. Сімон Хосе Антонів Болівар (1788-1830) - видатний політичний діяч, організатор і керівник Визвольної війни 1810-1826рр. народів Латинської Америки. Народився у Венесуелі в м. Каракасі в аристократичній креольській родині. Здобув гарну домашню освіту у філософа Сімона Родрігеса, під впливом якого вирішив присвятити життя визволенню батьківщини від "іспанського рабства". У ході війни став видатним полководцем - провів 472 битви.

З його ім'ям пов'язане утворення кількох незалежних держав Південної Америки - Болівії, Венесуели, Колумбії, Перу, Еквадору. Прихильник ідеї латиноамериканської єдності. З його ініціативи було створено Велику Колумбію (1819) - конфедерацію Венесуели, Колумбії, Панами та Еквадору, скликано Панамський конгрес (1826), президентом якого він був обраний. У березні 1830р. подав у відставку. 17 грудня того ж року помер.

Звернувшись до населення з маніфестом про ліквідацію рабства, С. Болівар здобув його підтримку, а в 1817-1818 рр. очолювані ним війська звільнили значну частину Венесуели. Помітну роль у визвольній боротьбі відіграли декрети про конфіскацію майна колонізаторів і наділення землею солдат визвольної армії. У лютому 1819 р. Національний конгрес проголосив незалежність Венесуели і в серпні наступного року ухвалив конституцію, в якій декларувалися широкі громадянські права і свободи. Влітку 1819 р. армія Болівара завдала поразки іспанцям у битві на р. Бояке і вступила до столиці Нової Гранади - м. Боготи. В грудні відбулося об'єднання Венесуели і Нової Гранади в Республіку Колумбію, створену на федеративних засадах. її президентом обрали Болівара. У 1821 р. Колумбія остаточно звільнилася від іспанських колонізаторів. 80 серпня Установчі збори прийняли конституцію, в якій проголошувалася повна незалежність Колумбії від Іспанії.

Визвольна боротьба охопила і південь континенту. У липні 1816 р. Конгрес Об'єднаних провінцій Ріо-де-ла-Плате проголосив незалежність і суверенітет. Для боротьби з іспанськими військами на тихоокеанському узбережжі було сформовано Андську армію, яка в лютому 1817 р. вступила на територію Чилі і, розгромивши іспанські війська в битві при Чакабуко, оволоділа м. Сантьяго. На початку 1818 р. було проголошено незалежність Чилі. її конституція декларувала демократичні права і свободи, рівність громадян, запровадження парламентської системи правління.

Оплотом іспанських колонізаторів на Південноамериканському континенті залишалась Перу. На початку 1820 р. експедиційні війська Чилі визволили від іспанців південну частину Перу і швидко просувалися до перуанської столиці Ліми. За підтримки місцевого населення вони змусили капітулювати іспанський гарнізон і 28 липня 1821 р. було проголошено незалежність Перу. Проте іспанці й монархісти контролювали більшу частину території країни і боротьба за її остаточне визволення затяглася до 1826 р. Тимчасова влада на чолі з колишнім іспанським генералом Ла Маром, який перейшов на бік місцевих патріотів, не могла протистояти іспанцям. Вони перейшли в наступ і у 1823 р. оволоділи Лімою. Установчий конгрес звернувся по допомогу до С. Болівара, який очолював боротьбу з іспанцями. Проти нього виступила креольська знать на чолі з президентом Toppe Тагле, яка боялася, що визволення Перу від іспанців за допомогою С. Болівара приведе до об'єднання з Колумбією, а тому почала підготовку до антидержавного перевороту.

За підтримки іспанців роялісти захопили більшу частину території країни і столицю. Влітку 1824 р. С. Болівар, скориставшись розколом в таборі противників, у запеклій битві на рівнині Хунін завдав поразки роялістам. Столиця знову була визволена від окупантів. Остання битва за незалежність відбулася 9 грудня 1824 р. на рівнині Аякучо, неподалік від Ліми. Найбільше угруповання іспанських військ на Американському континенті було повністю розгромлено, що забезпечило незалежність народам Південної Америки. Іспанські гарнізони залишалися тільки в деяких фортецях на островах, але наприкінці 1825 р. - на початку 1826 р. і вони капітулювали.

У 1825 р. армія С. Болівара спільно з місцевими патріотами визволила від іспанців Верхнє Перу. В серпні було проголошено його незалежність. Нова держава на честь С. Болівара отримала назву Болівія. Розроблену С. Боліваром демократичну конституцію прийняв болівійський конгрес 1826 р.

Отже, у 1826 р. розгромом і вигнанням іспанських колонізаторів завершилася тривала визвольна війна народів Латинської Америки. Іспанії вдалось утримати у своїх руках лише Кубу і Пуерто-Рико. Встановлення республіканських форм правління, запровадження демократичних конституцій, ліквідація рабства і станових привілеїв, проведення демократичних реформ в економіці сприяли подоланню негативних наслідків колоніалізму. Боротьба за незалежність була загальнонародною і зміцнила національну свідомість іспано-американців, дала поштовх формуванню іспано-американських націй.

Деякі з новостворених держав внаслідок загострення міждержавних відносин і внутрішніх процесів розпалися. У 1830 р. з Колумбійської федерації виникли самостійні держави - Венесуела, Еквадор і Нова Гранада. У 1839 р. розпалася Федерація Центральної Америки й утворилися незалежні Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Сальвадор і Коста-Рика.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Країна | Дата проголошення незалежності | Очолив визволення | Країна-колонізатор |
| 1 | Гаїті | 1804 p. | Туссен-Лувертюр | Франція |
| 2 | Парагвай | 1811 p. |  | Іспанія |
| 3 | Аргентина | 1816 p. | Хосе Сан-Мартін | Іспанія |
| 4 | Чилі | 1818 p. |  | Іспанія |
| 5 | Велика Колумбія | 1819 p. | С. Болівар | Іспанія |
| 6 | Перу | 1821 p. | С. Болівар | Іспанія |
| 7 | Мексика | 1821 p. | Мігель Ідальго, Хосе Морелос | Іспанія |
| 8 | Болівія | 1825 p. | С. Болівар | Іспанія |
| 9 | Уругвай | 1830 p. |  | Іспанія |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сучасна  назва** **країн** | **Рік** | **Основні події** | **Керівники національно-визвольної боротьби** |
| Гаїті | 1791  1794  1801  1804  1844 | Повстання рабів проти рабовласників і французьких колонізаторів.  Постанова якобінського конгресу про скасування рабства.  Прибуття експедиційного корпусу для відновлення колоніальної влади.  Перемога гаїтян і проголошення республіки на Гаїті. Проголошення Домініканської республіки | Туссен - Лувертюр |
| Мексика | 1810  1821 | Початок масового повстання.  Проголошення незалежності | Ідальго,  Морелос |
| Венесуела | 1806 | Болівар створює визвольну армію | Болівар |
| Колумбія | 1819 | Перехід визвольної армії через Анди і визволення Нової Гренади | Болівар |
| Аргентина | 1816 | Проголошення незалежності | Сан-Мартін |
| Чилі | 1818 | Проголошення незалежності |  |
| Перу | 1821 | Проголошення незалежності |  |
| Бразилія | 1822 | Визволення від португальського гніту і проголошення монархії |  |