Resegger

In zijn mooie nieuwe boek laat Black zien wat de politiek van racisme en uitsluiting betekent en wat het effect ervan is op de openbare scholen. Wetten die discriminatie van leerlingen verbieden op basis van geslacht, taalstatus, etniciteit, afkomst, handicap, armoede en dakloosheid zijn allemaal voortgekomen uit de basis die Brown legde. De afgelopen halve eeuw hebben zowel het federale juridische apparaat als verschillende staatsregimes zich gericht op het bieden van gelijke onderwijskansen.

Veel van wat er gebeurd doet denken aan het Zuiden van voor de Burgeroorlog De toenemende paranoia over kritische rassentheorie, transparantie in het lesprogramma, 'socialistische' leraren en diversiteit, gelijkheid en inclusie in openbare scholen lijkt opvallend veel op de paranoia van het Zuiden over noordelijke schoolboeken, noordelijke leraren, noordelijke universiteiten en noordelijke populaire literatuur in de decennia voor de Burgeroorlog. Het aandringen van vandaag dat deze nieuwe trends in het openbaar onderwijs leerlingen ongemakkelijk maken en blanke mensen afschilderen als onherstelbaar racistisc

n de specifieke context van wetten en beleid die bepalen wat er op openbare scholen besproken mag worden, laat Black zien hoe de politici van vandaag een strategie hebben ontwikkeld om woorden en schoolbeleid te vergiftigen die we eerder hebben opgevat als het bevorderen van de positieve waarden die we aanhangen: “De ideeën in kwestie worden in vage termen beschreven, bijvoorbeeld als 'verdeeldheid zaaiende concepten', of als nevelige academische studiegebieden zoals de kritische rassentheorie. Vaagheid,” volgens voorstanders van vrije meningsuiting, ”is het punt. Het geeft degenen die de wet handhaven een enorme discretionaire bevoegdheid, klagende ouders een enorme invloed en leerkrachten heel weinig idee over wat ze wel of niet mogen onderwijzen, behalve dat ze niets mogen bespreken dat wordt gezien als of op de een of andere manier gerelateerd is aan aanstootgevende inhoud.” (Gevaarlijk leren, p. 279)

Het is belangrijk om te onthouden dat “diversiteit, gelijkheid en inclusie” niet altijd een pejoratieve laster was. Het was een gewoon zelfstandig naamwoord dat de waarden van de Burgerrechtenbeweging benoemde voordat die woorden door politici werden vergiftigd.