## **Apartheid v Jižní Africe**

Valenta Hanuš

Přemýšlím nad apartheidem a jsem nucen zamýšlet se nad hlubšími otázkami lidské povahy a touhy po moci. Jak může systém, který uměle rozděluje lidi na základě barvy pleti, odpýrat základní lidská práva tolika jedincům? To je otázka.

Samotný fakt existence apartheidu je pro mě nejen morálně nepřijatelný, ale zcela odsouzeníhodný. Sledovat, jak systém upírá základní svobody a práva většině populace, mě staví do pozice svědka krutosti a nespravedlnosti. Přestože odpor vůči apartheidu a touha po svobodě a spravedlnosti sloužily jako inspirace pro lidi po celém světě, nemohu přehlédnout dlouhodobé důsledky tohoto režimu.

Postava Nelsona Mandely a Afrického národního kongresu by pro mě je symbolem naděje a nenásilného odporu v boji proti rasové segregaci. Avšak i přes úspěch odstranění apartheidu zanechal v Jižní Africe hluboké společenské a ekonomické rány. Nerovnost a sociální rozdíly přetrvávají, přičemž černá populace stále čelí mnoha překážkám v oblasti vzdělávání, zaměstnání a přístupu k základním službám.

Myslím si, že je důležité, aby Jihoafrická republika přistupovala k vyrovnávání se s následky apartheidu co nejšetrněji. To zahrnuje podporu rasových smírčích procesů a boj proti diskriminaci. Apartheid nám připomíná, že boj za spravedlnost a rovnost nikdy nebude zcela vyřešený problém.

Takže si kladu otázku, jak můžeme aktivně bojovat proti rasismu a diskriminaci v budoucnosti. A jak můžeme podporovat inkluzi ve společnosti, aby budoucí generace chápaly důležitost lidských práv a učily se o následcích apartheidu. Protože pamatování tohoto režimu nám umožňuje posouvat se vpřed a zlepšovat situaci pro všechny bez ohledu na rasu.

Zdroj: ČIMEROVÁ, Lucie. APARTHEID V JIŽNÍ AFRICE. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, 2012.