АРТУР МОМОЛУ МАССАКОИ

Либерийский наблюдатель, 24 августа 2009 г .:

Либерийская история довольно отрывочна и обычно написана иностранцами. Следовательно, лучшим источником, из которого можно было бы оценить исторический ландшафт, были бы биографии или автобиографии тех, кто пережил определенные периоды этой земли, основанной теми, кто был репатриирован из Соединенных Штатов и общался с теми, кого они встретили здесь.

Однажды философ сказал: «Я есть я плюс мои обстоятельства». Чтобы узнать обстоятельства дня, мы должны изучить жизнь тех, кто пережил эти обстоятельства и помог сформировать период.

Одним из этих людей был Момолу Массакои, либерийский националист и педагог, который помог изменить ландшафт и боролся против социальных и политических волнений. Он оставил неизгладимый след в жизни Либерии, раскритиковав существующее положение вещей и впоследствии сделав рекомендации, которые впоследствии были закреплены в некоторых изменениях, которые мы переживаем сегодня.

Массаки был одним из первых учеников, которые пошли в школу Св. Иоанна после того, как она была основана епископским епископом Чарльзом Клифтоном Пеником в 1878 году.

Позже, после учебы за границей, Массакой вернулся в Сент-Джонс в качестве учителя. Он оставил свой след на Сент-Джонсе, превратив его в индустриальную академию, добавив механический факультет. Позже были добавлены столярные, печатные и сельскохозяйственные разделы. Когда его спросили, почему он это сделал, он ответил, что сделал это, чтобы избежать «зла образованных бездельников».

Пребывание Массакии дает вам возможность взглянуть на существующий общественный порядок того времени. Это показывает кое-что о нравах и обычаях либерийского общества. По словам автора Раймона Дж. Смике, племенной человек, получивший образование, был вовлечен в «постоянную борьбу» за принятие в обществе. В своей биографии Массаки «Первый африканский дипломат» он назвал социальные слои в Либерии «одинокой границей». Вы были в мире белого человека, и ваши собственные люди будут насмехаться над вами как «обездоленным уроженцем».

В Либерии это была очень трудная задача для ученых из числа коренных народов. Хотя Массакои был «одним из величайших африканских националистов своего времени», по мнению автора, он «вероятно, никогда бы не поднялся в политической жизни Либерии, если бы сначала не женился на выдающейся семье экспатриантов, завоевав доверие политической элиты». «.

После нескольких традиционных браков эта мысль начала щекотать его душу после встречи в 1906 году с либерийской делегацией в деревне в Сьерра-Леоне. Они пришли пригласить его домой.

Делегацию возглавлял Даниэль Э. Ховард, который был тогда министром финансов. Его сопровождал сенатор Чарльз Данбар.

Они были удивлены, увидев его, и спросили, что он делает там, в Сьерра-Леоне. Он объяснил, что его люди из племени вай изгнали его из Галиньи, и поэтому он занимался торговлей.

Затем Говард спросил его: «Почему ты не возвращаешься домой, если эти люди не хотят тебя? Ты возвращаешься домой, слышишь?

В то время ему было 41 год, и эта встреча, по словам автора, оказала на него «глубокое влияние».

Он действительно вернулся домой и в 1915 году решил поселиться с женой. Он женился на Рэйчел Э. Т. Джонсон, потомке, прадедом которого был Элайджа Джонсон. Хилари Ричард Райт Джонсон, 11-й президент Либерии, была ее дедушкой, а ее отцом был Габриэль Мур Джонсон. Этот брак укрепил либерийскую связь Массаки и катапультировал его в либерийскую элиту.

Будучи националистом своего времени, Массакой был на связи с большинством борцов за свободу того периода, Дюбуа, Блайдена, Гарви и тому подобное.

Когда Massaquoi прибыл в Монровию, чтобы поселиться, он жил со своим двоюродным братом, Сэнди Робертс. Вместе они решили построить гостиницу на улице Ашмун, которая оказалась Исполнительным особняком, построенным около 1910 года.

Выходец из королевской семьи с обеих сторон, Массакой использовал свое усиленное положение, чтобы внести уникальный вклад в политическую интеграцию Либерии, чем занимались националисты Западного побережья. Поэтому он имел скрытую руку во внутренней политике Артура Барклая, а также в политике президента Кинга.

Массаки увидел, что времена меняются, и что правительству приходится корректировать свою внутреннюю политику, чтобы решать возникающие проблемы на местном и мировом уровне. Внутренняя политика требовала умиротворения с племенами, что принесло бы стране экономическое выживание и внутреннюю безопасность.

Его популярность возросла в отделе внутренних дел, где он вырос в администрации Говарда в 1912 году. Он был помещен в отдел по делам коренных народов, а затем стал главным клерком, а затем генеральным комиссаром. Он оставил личный секретарь президента, а затем был назначен секретарем объединенных министерств внутренних дел и войны.

Именно Момолу Массакой разработал первый внутренний регламент, который впоследствии стал законом. Это предусматривало налогообложение, а также медальон и официальную установку Главных вождей. Это было разработано, чтобы приблизить традиционных лидеров к центральному правительству.

В настоящее время хорошо интегрированные в политическую жизнь Либерии, власти, которые начали эффективно использовать его знания, разработали внутреннюю политику, которая создаст атмосферу мира и экономического сотрудничества между правительством и внутренними племенами.

Работа Смайке делает хорошее чтение для студентов истории и тех, кто хочет работать в интерьере.

Занимая эти должности в отделе внутренних дел, он много путешествовал по внутренним районам и стал хорошо известен руководителям. Рекомендованные им медальоны были вручены руководителям кооперативов на инвестиционных церемониях, где он назначил их в Совет вождей. Флаг пошел с комиссией.

Когда Массакой стал генеральным комиссаром, президент сказал ему: «Вы говорите, что это наведет порядок; ну, вы написали это, а теперь идите лицом к лицу с этими людьми и убедите их ». Президенту не потребовалось времени, чтобы удовлетворить его действия.

Автор отмечает, что к тому времени, когда президентство Говарда закончилось в 1919 году, «Момолу хорошо знали в Либерии».

Здесь кажется, что жизнь Масссаквея и жизнь страны движутся параллельными линиями. Как Говард и Данбар разыскали его и вывели на орбиту в Монровии, где он стал очень пригодным для своей страны, так и он использовал свои навыки, чтобы приблизить племена к центральному правительству; потому что, по его мнению, он видел, что времена меняются, и «у Либерии было мало надежды стать современной республикой без внутренних районов и ее людей, вступающих в орбиту центрального правительства».

Пребывание Массаки в жизни подняло его на другой уровень - 13-летний переходный период, который перевел его из несостоявшегося вождя в Галиньях через торговлю во Фритауне к принятию политической элитой Монровии и интеграции в ее общество.

Оттуда его бросили на дипломатическое поле в качестве генерального консула в Гамбурге. Он стал слишком популярным в политическом отношении.

В 1920 году президент К.Д. Кинг велел Законодательному собранию принять закон о назначении либерийцев в консульскую службу, в то же время используя почетных представителей.

Чарльз Эдвард Купер, первый муж миссис Джанетт Купер Кинг и отец Мэгги Анна и Чарльз Асумана (Пусс) Купер, был назначен в Ливерпуль. Купер был человеком, который построил знаменитую резиденцию на улице Сан-Босо (бывшая Фронт), которая долгие годы служила правительственным гостевым домом. Он расположен вниз по улице от клиники Снаппер Хилл.

К середине 1920-х годов Массакой получил признание как «подлинный голос» внутренних районов страны и стал рассматриваться как президентский лес, служа во внутреннем отделе и много путешествуя по всем внутренним районам. Поскольку Кинг планировал баллотироваться на новый срок, задача состояла в том, чтобы убрать Массакоя вдали от политической сцены.

Значительный жест

Первым важным заданием, которое президент Кинг дал Массаки, было избрать его оратором в День независимости (26 июля) в 1921 году. По мнению автора, это был «значительный жест», поскольку «ни один человек из глубин не был так удостоен чести. »

Глава, несущая речь, является высшей точкой биографии. «Перестройка и развитие Либерии как африканского государства». Я не был бы справедливо процитировать часть; быть просвещенным, читая все это. Купить книгу.

Речь была настолько мощной, что через 10 месяцев Массакой направлялся в Гамбург, Германия, в качестве генерального консула Либерии, умный способ увести его из политической местности.

Массаки в Гамбурге.

Когда стало известно, что африканец возглавляет консульство Либерии в Гамбурге, резиденция стала центром внимания посетителей. Со временем он стал старейшиной Консульского корпуса в Гамбурге. Африканцы, которые не были либерийцами, добрались до Консульства, принеся множество проблем, которые необходимо решить. Помните, Либерия была в то время и должна была оставаться десятилетиями единственной независимой республикой в ​​Африке. Единственным другим независимым государством была Эфиопия, но это была империя, управляемая монархом.

Прослужив более девяти лет на дипломатической службе, Массакой вернулся домой для дальнейшей службы в правительстве. Он был назначен Генеральным почтмейстером, а затем они начали готовить его против Эдвина Барклая на пост президента.

Он и Барклай были друзьями детства и одноклассниками; но «страсть их душ» столкнулась. Оба любили Либерию и стремились к лидерству. Барклай был государственным секретарем в правительстве короля, а Массакой - генеральным почтмейстером. Когда Барклай услышал, что Мааскауи хочет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах (и он знал, насколько популярен Массаки), он изобрел слух, что Массаки был британским подданным и не мог быть президентом. Когда Массаки услышал это, он ответил: «Я думаю, что Барклай сумасшедший, потому что он был государственным секретарем и выдал мой паспорт с подписью:« Момолу Массаки - гражданин Либерии ». Затем он сказал вслух:« Я британский подданный? Он сумасшедший."

Позже кто-то рассказал о реакции Барклай Массакой на обвинение. И на следующем заседании кабинета, когда они встретились, Массакой приветствовал его: «Ну, как поживаете, ваше превосходительство?» «Как обычно сумасшедший», - отрезал ответ. Момолу ответил: «Ну, я знал, что ты сошел с ума, Эдди. Но я отсутствовал в течение девяти лет и думал, что ты вылечился.

Эта биография не о жизни одного сына; это в равной степени касается жизни страны, которую он так любил - как он и его современники боролись за то, чтобы спасти ее, и сражались между собой, чтобы служить ей.

www.smykeonafrica.ch/massaquoi.html:

Родители Массаки были традиционными правителями отдельных ветвей этнической группы вай, придавая их сыну привилегированный статус в обществе. После традиционного воспитания и обучения в миссионерских школах в Либерии Массаки учился в Соединенных Штатах в последние годы девятнадцатого века. Живя на изолированном юге после гражданской войны, он был одержим львами в некоторых частях мира белого человека. Необычный молодой человек, в возрасте 19 лет он выступил перед аудиторией в 5000 человек на съезде Национальной ассоциации образования США 1891 года. Он продолжал играть важную роль на Всемирной Колумбийской выставке 1892-1893 годов в Чикаго. Позже он много путешествовал по Европе и посетил Англию во время бриллиантового юбилея королевы Виктории. Вернувшись домой, Массакой работал учителем, прежде чем стать коронованным королем народа вай в 35 лет. Внедрение изменений и модернизации в его царство оказалось непопулярным, и он был позорно свергнут. Этот сокрушительный удар уменьшил его непревзойденную гордость.

Часть II: Massaquoi в его премьер

Свергнутый король посвятил себя бизнесу, многим своим детям и совершенствованию сценария Вая. В 1912 году Массаки был приглашен присоединиться к национальному правительству Либерии, чтобы улучшить напряженные и часто воинственные отношения между коренными и иммигрантскими общинами. Превзойдя все ожидания на своем правительственном посту, он консолидировал свое социальное положение посредством брака в элитную семью, тем самым способствуя восходящей мобильности в в противном случае закрытом обществе. Повышение до министерского уровня и внутреннего круга власти в 1915 году показало его значительный талант как в государственной службе, так и в национальной политике. Massaquoi стал чрезвычайно популярным среди обездоленного большинства, и впервые африканец из племени имел потенциал стать президентом республики, но его популярность угрожала правящей элите.

Либерия имела исторические торговые связи с Германией до Первой мировой войны (1914-1918). Однако послевоенный экспорт лесных товаров в Германию восстанавливался медленно. Поскольку Либерия оказалась на грани национального банкротства, Массакой был назначен первым Генеральным консулом министра в Гамбурге в попытке оживить торговлю. С 1922 по 1929 год, волнующий период как для Германии, так и для расширенной семьи Массаки, он был первым коренным африканским дипломатом в Европе, привлекая к нему большое количество посетителей. Эти включенные W.E.B. Дюбуа, редактор NAACP Crisis, и Маркус Гарви, основатель бывшего движения «Возвращение в Африку». Потентат движения был тесть Масаквои. В течение многих лет в Германии Массакой был внимательным отцом, помня о воспитании своих детей, прививая им расовую гордость, поскольку они были поражены морем белизны.

Часть III: Старший государственный деятель

Он вернулся с дипломатической службы в 1929 году, в критический момент в истории страны, когда его обвинили в попустительстве рабству. По призыву Соединенных Штатов и Великобритании Лига Наций пыталась приостановить суверенитет Либерии и поставить его под международную контрольную комиссию. В предстоящей избирательной кампании 1931 года избиратели хотели сменить режим, а это означало, что Массаки - не затронут вопрос рабства. Поскольку он публично объявил себя кандидатом в президенты, его ближайший друг Эдвин Барклай, единственный другой кандидат, почувствовал угрозу из-за популярности Массаки и попытался посадить его в тюрьму, манипулируя гибкой судебной системой Либерии. Несмотря на то, что он не смог заключить его в тюрьму, ему удалось предотвратить участие Массаки в участии в судебном разбирательстве, возбудив против него серию судебных процессов до его смерти в 1938 году. Барклай был избран президентом и оставался на этом посту до 1944 года. Во время своего пребывания на этом посту он имел имя Массаки. вычеркнуто из официальных отчетов и из письменной истории страны. Для масс, которые любили его, и для его семьи, жизнь и дела Массакии были закреплены в живой памяти и устной традиции.