Roku 1884 zorganizoval německý kancléř Otto von Bismarck Berlínskou konferenci, kde se sešli zástupci evropských států, aby vymysleli, jak si mezi sebou rozdělit Afriku a vyhnout se při jejím porcování vzájemné válce. Evropané považovali zástupce afrických národů za méněcenné, nikdo z Afriky tak nebyl přítomen, když diplomaté rýsovali hranice budoucích kolonií. Dříve znepřátelené či naprosto odlišné africké národy se náhle ocitly ve společné zemi a jinde zase nová hraniční linie rozdělila jeden národ do dvou států.

Vyslanci belgického krále Leopolda II. dostali vládu nad územím ve středu Afriky, které bylo rozlohou osmdesátkrát větší než Belgie. Vznikl Svobodný stát Kongo, kolonie spravovaná nikoli belgickým státem, ale přímo královou soukromou společností. A začal horor. Noví belgičtí páni zřídili v Kongu obrovský pracovní lágr. Ve středoafrických lesích totiž  rostly stromy plné kaučuku, technologického hitu tehdejší doby. Poptávka továren po gumě byla obrovská, stejně tak zisky, a Leopold proto se svými úředníky zřídil systém těžby kaučuku, v němž musela každá vesnice plnit přísně nastavené normy – jinak následoval trest. Policisté sekali ruce dětem, které nesplnily normu. Úředníci vypalovali vesnice, v nichž objevil náznak neposlušnosti. Někdy jako varování ostatním otrokům na kůl napíchli hlavy a genitálie popravených. Počet obyvatel Konga klesá během třiceti let Leopoldovy vlády zhruba na polovinu, historikové odhadují počet obětí na pět až deset milionů…

Britové mají jedno přísloví, podle něhož míchaná vejce už není nikdy možné vrátit do původního stavu. A podobně není možné vrátit se před berlínskou konferenci, jež Afriku rozmíchala jako vajíčka na rozpálené pánvi. Usmažilo se tak pouto mezi dvěma kontinenty, které už nejde smazat.

Projevem tohoto dědictví je třeba bruselská čtvrť Matonge, kde žijí konžští imigranti, nebo dominanty Belgie, které byly postavené z peněz vydělaných Leopoldem II. v Kongu – třeba vítězný oblouk, nebo zámek, kde dnes bydlí královská rodina. Pokračováním společné minulosti jsou také belgičtí miliardáři, kteří dodnes bohatnou na konžských diamantech, nebo další a další lidé prchající z rozvráceného Konga do Belgie coby do symbolu svobodné Evropy. Rozvrat je totiž do velké míry výsledkem belgické správy – Evropané vytvořili správu, která v první řadě vysávala bohatství kolonie ve prospěch impéria, vše ostatní bylo druhořadé. v Africe se tak zrodil na Západu závislý hospodářský systém, který tam vesměs přetrvává dosud: kontinent jen vyváží suroviny a sám nic neprodukuje, není soběstačný. Moc evropských vládců navíc neomezovaly žádné nezávislé instituce a afričtí prezidenti po získání nezávislosti tento systém převzali. Neúspěch většiny afrických států v prvních desetiletích nezávislosti není důvodem k obhajobě kolonialismu – je naopak jeho hlavní obžalobou. Zničil staré africké politické systémy, ale nenahradil je ničím novým a funkčním – při vyhlášení nezávislosti žilo v Kongu, zemi o rozloze Německa, Francie a Itálie dohromady, pouze asi třicet vysokoškolsky vzdělaných lidí a mezi pěti tisíci úředníky koloniální správy pracovali přesně tři Konžané. Země byla na svobodu v umělých hranicích naprosto nepřipravena, k moci se brzy dostal diktátor, který způsob vlády přesně okopíroval od belgických předchůdců – a pokračoval tedy v plundrování Konga.

Zdroj: Lindner, Tomáš. Dědičný hřích kolonialismu. Respekt. 2015, č. 2. ISSN 0862-6545.