[kader 2]

Kopje maken en kort intro wat je hier leest

Bij de Universiteit van Oxford staat een standbeeld van Cecil Rhodes. Het werd geplaatst om Rhodes, een oud-student van de Universiteit, te herdenken vanwege zijn grote betekenis voor de groei van het Britse Rijk in het zuiden van Afrika. Sinds 2015 is er discussie over de vraag of dit standbeeld wel mag blijven staan bij de universiteit. Veel mensen vinden het standbeeld niet langer passend.

Opdracht

Stel, de leiding van de Universiteit van Oxford vraagt zich af of het standbeeld van Cecil Rhodes nog wel een plek kan hebben bij de Universiteit. De universiteit stelt daarom een historische commissie in om hiernaar onderzoek te doen. De commissie besluit om aan experts te vragen hoe zij naar deze kwestie kijken. Ze stellen aan verschillende experts deze vragen:

* Wil je aan de hand van aangeleverde materialen uitleggen hoe het denken over het historisch belang van Cecil Rhodes is veranderd?
* Is het historisch belang van Cecil Rhodes, volgens jou, zo groot dat in deze tijd een standbeeld van hem bij de Universiteit moet staan?

Ook aan jou wordt gevraagd om een brief te schrijven met daarin jouw visie. Schrijf een betogende brief aan de commissie waarin je een onderbouwd antwoord geeft op bovenstaande vragen.

Materialen

Maak gebruik van de teksten in het boekje. Hier vind je twee visies van historici (tekst 1 en 2) en een tekst met achtergrondinformatie (Achtergrond bij de teksten). Tot slot vind je informatie over de belangrijkste daden van Cecil Rhodes.

**Achtergrond bij tekst 1 en 2**

*Tekst 1 is gebaseerd op een boek uit de eerste helft van de twintigste eeuw. In de tekst wordt uiteengezet hoe de Britse historicus Basil Williams het leven van Cecil Rhodes interpreteert. Williams schrijft vanuit het perspectief van Engelsen net na de Eerste Wereldoorlog. Om deze tekst goed te begrijpen, moet je iets weten van de situatie in deze tijd.*

Aan het einde van de 19e eeuw was het Britse Rijk de machtigste mogendheid ter wereld. Het Britse leger was over de hele wereld actief om het Britse Rijk te verdedigen en om andere gebieden toe te voegen aan de Britse invloedssfeer. Veel Britten waren beïnvloed door het nationalisme. Ze waren trots op hun land en vonden dat het Britse Rijk ook het recht had om over andere landen te heersen.

Echter, door de Eerste Wereldoorlog kwam de vooraanstaande positie van het Britse Rijk onder druk te staan. Door de oorlog had het land grote schulden bij bijvoorbeeld de VS. Ook was een groot aantal (jonge) mannen om het leven gekomen. Voor de Britten was het lastig om deze nieuwe situatie te accepteren. Veel Britten zagen hun land nog steeds als wereldleider.

*Tekst 2 is gebaseerd op een boek uit het laatste kwart van de twintigste eeuw. In de tekst wordt uiteengezet hoe de Britse historicus Brian Roberts het leven van Cecil Rhodes interpreteert. Roberts schrijft vanuit het perspectief van Europeanen uit het laatste kwart van de twintigste eeuw. Om deze tekst goed te begrijpen, moet je iets weten van de situatie in deze tijd.*

In deze tijd was Zuid-Afrika een zelfstandig land. Het stond bekend om de Apartheid. Door dit systeem van apartheid woonden witte en zwarte mensen apart. Ook had de gekleurde bevolking minder rechten. Vanuit Europa was er veel kritiek op de Apartheid. Veel Europeanen vonden het onacceptabel dat zwarte mensen niet gelijk waren aan witte mensen. Zuid-Afrika was dan ook uitgesloten van allerhande internationale sporttoernooien (bv. WK voetbal).

In Europa (en Engeland) werd in deze tijd steeds vaker gediscussieerd over het koloniale verleden. Hoe moest er om worden gegaan met deze nieuwe landen? Wat was er allemaal -vanuit het perspectief van de late twintigste eeuw- verkeerd gegaan in de koloniën? Steeds meer mensen omarmden de gedachte dat het kolonialisme een grote fout was geweest.

**Tekst 1**

*Inleiding:* In de loop van de tijd hebben verschillende historici boeken gepubliceerd over Cecil Rhodes. In deze tekst wordt beschreven hoe de Britse historicus Basil Williams (1867 – 1950) de daden van Rhodes interpreteert. Williams, ook oorlogsveteraan, schreef in 1920 een boek waarin hij het leven van Rhodes beschrijft. Hij noemde dit boek: *Cecil Rhodes*. Williams wilde met zijn boek duidelijk maken dat Rhodes van grote betekenis is geweest voor de groei van het Britse wereldrijk.

Cecil Rhodes wordt ondanks zijn fouten herinnerd als een van de grootste Zuid-Afrikaners. Door zijn inzet en doorzettingsvermogen verdiende hij veel geld en maakte hij de grondstoffen die het land rijk is toegankelijk voor de inwoners. Om deze reden spreekt hij over de hele wereld tot de verbeelding.

Rhodes’ doorzettingsvermogen en managementvaardigheden bleken al toen de eerste oogst van Rhodes katoenplantage mislukte. Hij breidde zijn plantage uit en had een jaar later wel succes. Met zijn verdiende geld kocht Rhodes een diamantenmijn. Deze mijn leverde hem veel geld op. Zo kon Rhodes andere bedrijven opkopen en zijn positie versterken. De diamantindustrie had positieve effecten op de positie van de inheemse bevolking. Diamantzoekers boden hoge lonen voor hulp bij het zoeken van diamanten en zij ontdekten zo dat de Europeanen geen groot gevaar vormden. Omdat de veiligheid van de mensen die diamanten zochten niet in gevaar mocht komen, vond Rhodes dat de zwakke Britse invloed in het onrustige Zuiden van Afrika moest worden uitgebreid. Een Brits bedrijf kreeg de opdracht om nieuwe gebieden onder controle te krijgen. Deze gebieden werden uiteindelijk samengevoegd en naar Cecil Rhodes vernoemd: Rhodesië. Inmiddels was Rhodes ook actief in de politiek. Hoewel hij niet vaak politieke vergaderingen bezocht, kreeg hij toch de kans om premier te worden. Het lukte hem om een kabinet te formeren en om zo Engeland te dienen. De wetten die hij voorstelde, waren altijd gericht op het algemeen belang. Ook als zijn politieke bondgenoten de wet liever zagen verdwijnen. Soms stuitte hij op grote tegenstand, bijvoorbeeld toen hij voorstelde om de universiteit toegankelijk te maken voor mannen uit alle rassen. Dit voorstel werd daarom geen wet. Maar leverde hem wel de bijnaam ‘vriend van de inheemsen op’.

Verder was zijn beleid gericht op de stichting van Zuid-Afrika en hij verzoende de tegenstanders van zijn politiek door rechten van de oorspronkelijke bevolking in te perken (Glen Grey Act). Dit was volgens Rhodes geoorloofd omdat de oorspronkelijke bevolking, vanwege hun geringe ontwikkelingsniveau, nog niet in staat was om op Europese wijze zichzelf te besturen.

Kortom, Rhodes heeft de mensheid gediend. Hoewel hij gefascineerd was door geld en erg cynisch kon zijn, is hij van groot belang geweest voor het herstel van de rust in het Zuiden van Afrika en de uitbreiding van het Britse Rijk. Daarbij kon hij mensen aan zich binden. Dit maakt hem tot een groots staatsman.

**Tekst 2**

*Inleiding:* In de loop van de tijd hebben verschillende historici boeken gepubliceerd over Cecil Rhodes. In deze tekst wordt beschreven hoe de Britse historicus Brian Roberts (1930 – heden) de daden van Rhodes interpreteert. Roberts, die een tijd in Zuid-Afrika woonde, schreef in 1988 een boek waarin hij het leven van Rhodes beschrijft. Hij noemde dit boek: *Cecil Rhodes, flawed Colossus*. Roberts wilde met zijn boek duidelijk maken dat Rhodes ten koste van heel veel de groei van het Britse wereldrijk wilde bevorderen en medeverantwoordelijk is voor het Apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Cecil Rhodes wordt, ondanks zijn fouten, herinnerd als een van de grootste Zuid-Afrikaners.

Rhodes vertrok op jonge leeftijd naar Zuid-Afrika en werd ondernemer. Op relatief jonge leeftijd maakte Rhodes een duidelijke keuze: hij wilde zijn land dienen. Dit was het begin van Rhodes’ loopbaan waarin hij uitgroeide tot een belangrijke ondernemer en politicus.

Rhodes was een succesvol zakenman. Het is echter de vraag om hij zijn zaken op een eerlijke manier afhandelde. Aan het begin van zijn loopbaan werd hij ervan beschuldigd dat hij andere ondernemers illegaal probeerde te beconcurreren. Hoewel de beschuldigingen nooit bewezen zijn verklaard door de rechter, is het waarschijnlijk dat Rhodes weleens over de rand van de wet ging.

Naast zijn ondernemerschap was Rhodes actief als politicus en werd uiteindelijk premier. Het lukte hem om nieuwe gebieden onder Britse controle te krijgen. Om het bestuur van het land eenvoudiger te maken, stelde hij voor om van de inheemse bevolking een ‘onderworpen ras’ te maken dat indien nodig ‘lichamelijk gestraft’ mocht worden door een werkgever omdat de gekleurde bevolking ‘in barbarij leefde’. Hoewel dit voorstel geen wet werd, laat het wel zien hoe Rhodes over de inheemse bevolking dacht. Een paar jaar later lukte het Rhodes wel om discriminerende wetgeving af te kondigen. Door de Glen Gray Act (1894) werden de rechten van de inheemse bevolking ingeperkt, omdat zij volgens Rhodes nog niet aan toe waren aan politieke rechten. Ook moest, tijdens Rhodes premierschap, de inheemse bevolking in reservaten gaan wonen. Dit versterkte de scheiding tussen de witte inwoners en de inheemse bevolking. Rhodes kan, hoewel hij niet verantwoordelijk is voor de Apartheid, wel worden gezien als iemand die het systeem van Apartheid heeft voorbereid. Dit systeem werd door Rhodes en de meeste van zijn tijdgenoten gezien als een oplossing voor de problemen in Zuid-Afrika.

Rhodes heeft als ondernemer en politicus een belangrijke rol gespeeld in de uitbreiding van het Britse Rijk. Door alle bedrijfsovernames en zijn inzet voor de uitbreiding van het Britse Rijk was Rhodes populair in Afrika. Echter de manier waarop hij de zaken regelde ging ten koste van de oorspronkelijke bevolking. Dankzij zijn inspanningen kwamen grote delen van Zuid-Afrika onder Brits bestuur. Het was voor hem belangrijk dat de Glen Gray Act werd aangenomen omdat deze wet het bestuur van Zuid-Afrika vergemakkelijkte. Daarmee is hij, hoewel geen overtuigd racist, medeverantwoordelijk voor het systeem van Apartheid.

Korte biografie Cecil Rhodes

1853 Cecil Rhodes wordt geboren als zoon van een predikant. Op jonge leeftijd vertrekt hij (met zijn broer) naar Zuid-Afrika.

1871 Na een tijdje eigenaar van een katoenplantage te zijn geweest, vertrekt Rhodes naar een ander deel van Zuid-Afrika om diamanten te verkopen. Gezien de temperaturen besluit hij daar aangekomen om ook ijsjes te gaan verkopen.

1873 Rhodes keert (voor korte tijd) terug naar Engeland om te studeren aan de universiteit van Oxford. Hij ontwikkelt in Oxford zijn imperialistische ideeën over uitbreiding van het Britse Rijk.

1886 Er worden grote voorraden goud ontdekt in een deel van Afrika, dat geregeerd werd door de Nederlandstalige Boeren. Hij speelde een belangrijke rol in het tot stand komen van de Conventie van Londen, waar wordt besloten dat Engeland dit gebied in handen krijgt.

1890 Rhodes wordt premier van Zuid-Afrika.

1890 – 1900 Rhodes speelt een belangrijke rol in de oorlogen met de Nederlandstalige boeren in Zuid-Afrika

1902 Rhodes sterft