Copyright: https://koningsfan.nl/  
© Willemijn Vendrig

Koninklijke Sultan

van Oman

Oman is een land in West-Azië aan de Zuidoostkust van het Arabisch Schiereiland. Het grenst aan de Verenigde Arabische Emiraten in het noordwesten, Saoedi-Arabië in het westen en Jemen in het zuidwesten.

# Bron: Wikipedia

# Sultan Qaboos bin Said Al Said

Qaboos bin Said al bu Said wordt geboren in Salalah in Dhofar op 18 november 1940 als zoon van Sultan Said bin Taimur en Sheikha Mazoon al-Mashani.

Hij ontving zijn basis- en voortgezet onderwijs in Salalah en werd op 16-jarige leeftijd naar een particuliere onderwijsinstelling in Bury St. Edmunds in Engeland gestuurd. Op 20-jarige leeftijd ging hij naar de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst. Nadat hij in september 1962 afstudeerde aan Sandhurst, trad hij toe tot het Britse leger en werd hij gedetacheerd bij het 1st Battalion The Cameronians (Scottish Rifles), waar hij een jaar bij hen in Duitsland diende. Hij hield ook een personeelsafspraak bij het Britse leger.

Na zijn militaire dienst studeerde Qaboos onderwerpen van de lokale overheid in Engeland en voltooide hij zijn opleiding met een wereldreis begeleid door Leslie Chauncy. Bij zijn terugkeer in 1966 werd hij door zijn vader onder virtuele huisarrest geplaatst in het paleis van de Sultan in Salalah. Hier werd hij geïsoleerd van overheidszaken, behalve incidentele briefings door de persoonlijke adviseurs van zijn vader. Qaboos bestudeerde de islam en de geschiedenis van zijn land. Zijn persoonlijke relaties waren beperkt tot een uitgekozen groep paleisambtenaren die zonen waren van de adviseurs van zijn vader en een paar buitenlandse vrienden zoals Tim Landon. Sultan Said zei dat hij niet zou toestaan dat zijn zoon betrokken zou worden bij het zich ontwikkelende planningsproces, en Qaboos begon zijn verlangen naar verandering kenbaar te maken - wat stilletjes werd ondersteund door zijn buitenlandse bezoeker.

Qaboos trad toe tot de troon op 23 juli 1970 na een succesvolle staatsgreep tegen zijn vader, met als doel het isolement van het land te beëindigen en zijn olie-inkomsten te gebruiken voor modernisering en ontwikkeling. Hij verklaarde dat het land niet langer bekend zou staan als Muscat en Oman, maar zijn naam zou veranderen in "het Sultanaat van Oman" om zijn politieke eenheid beter weer te geven.

De staatsgreep werd gesteund door de Britten, "gepland in Londen door MI6 en door ambtenaren van het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken" en gesanctioneerd door de premier, Harold Wilson.

Het eerste dringende probleem waarmee Qaboos bin Said te maken kreeg als Sultan was een gewapende communistische opstand uit Zuid-Jemen, de Dhofar-rebellie (1962-1976). Het sultanaat versloeg uiteindelijk de inval met behulp van de Shah van Iran, Jordanische troepen gestuurd door zijn vriend Koning Hussein van Jordanië, British Special Forces en de Royal Air Force.

Er waren weinig grondbeginselen van een moderne staat toen Qaboos de macht overnam in de Omani staatsgreep van 1970. Oman was een slecht ontwikkeld land, met een gebrek aan infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs, met slechts zes mijl van verharde wegen en een bevolking die afhankelijk is van zelfvoorzienende landbouw en visserij. Qaboos moderniseerde het land met olie-inkomsten. Scholen en ziekenhuizen werden gebouwd, en een moderne infrastructuur werd aangelegd, met honderden kilometers nieuwe wegen geplaveid, een telecommunicatienetwerk opgezet, projecten voor een haven en luchthaven die vóór zijn bewind waren begonnen, werden voltooid en een tweede haven werd gebouwd, en elektrificatie werd bereikt. De overheid ging ook op zoek naar nieuwe watervoorraden en bouwde een ontziltingsinstallatie, en de overheid stimuleerde de groei van de particuliere onderneming, vooral in ontwikkelingsprojecten. Banken, hotels, verzekeringsmaatschappijen en gedrukte media begonnen te verschijnen naarmate het land zich economisch ontwikkelde. De Omani-rial werd opgericht als de nationale munteenheid, ter vervanging van de Indiase roepie en Maria Theresa thaler. Later werden extra poorten gebouwd en werden universiteiten geopend. In zijn eerste machtsjaar heeft Qaboos ook de slavernij in Oman afgeschaft, een daad die een van zijn belangrijkste blijft.

Het politieke systeem dat Qaboos heeft ingesteld, is dat van een absolute monarchie. De verjaardag van de Sultan, 18 november, wordt gevierd als de nationale feestdag van Oman. De eerste dag van zijn bewind, 23 juli, wordt gevierd als Renaissance-dag.

Oman heeft geen systeem van checks and balances en dus geen scheiding van machten. Alle macht is geconcentreerd in de sultan, die tevens stafchef van de strijdkrachten is, minister van Defensie, minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de Centrale Bank. Alle wetgeving sinds 1970 is afgekondigd door koninklijke besluiten, waaronder de basiswet van 1996. De sultan benoemt rechters en kan gratie verlenen en straffen afwijzen. Het gezag van de sultan is onschendbaar en de sultan verwacht totale ondergeschiktheid aan zijn wil.

De dichtstbijzijnde adviseurs van Qaboos waren naar verluidt professionals op het gebied van beveiliging en intelligentie binnen het Palace Office, onder leiding van generaal Sultan bin Mohammed al Numani.

Onder Qaboos bevorderde Oman nauwere banden met Iran dan andere Arabische staten van de Perzische Golf, en zorgde hij ervoor neutraal te lijken en een evenwicht tussen het Westen en Iran te handhaven. Als gevolg hiervan trad Oman vaak op als intermediair tussen de Verenigde Staten en Iran. Qaboos hielp bemiddelen in geheime VS-Iran gesprekken in 2013 die twee jaar later leidden tot het internationale nucleaire pact, waaruit de Verenigde Staten zich in 2018 terugtrokken.

Qaboos financierde de bouw of het onderhoud van een aantal moskeeën, met name de Sultan Qaboos Grand Mosque, evenals de heilige plaatsen van andere religies.

Door een donatie aan UNESCO in de vroege jaren 1990, financierde hij de Sultan Qaboos-prijs voor behoud van het milieu, om erkenning te krijgen voor uitstekende bijdragen in het beheer of behoud van het milieu. De prijs wordt sinds 1991 om de twee jaar uitgereikt.

Qaboos was een moslim van de Ibadi-denominatie, die traditioneel Oman heeft geregeerd. Hoewel Oman overwegend moslim is, verleende Qaboos vrijheid van godsdienst in het land en heeft het de bouw van vier katholieke en protestantse kerken in het land en verschillende hindoetempels gefinancierd.

Qaboos bin Said was een fervent fan en promotor van klassieke muziek. Zijn 120-koppig orkest heeft een hoge reputatie in het Midden-Oosten. Het orkest bestaat volledig uit jonge Omanis die sinds 1986 auditie doen als kinderen en opgroeien als leden van het symfonisch ensemble. Ze spelen lokaal en reisden met de sultan naar het buitenland. De Argentijnse componist Lalo Schifrin kreeg de opdracht om een werk te componeren met de titel Symphonic Impressions of Oman. De Sultan was bijzonder enthousiast over het pijporgel. De Royal Opera House Muscat beschikt over het grootste mobiele pijporgel ter wereld, dat drie speciaal gemaakte orgelaanslagen heeft, ter ere van hem de "Royal Solo" genoemd. Hij was ook een beschermheer van de lokale folkmuzikant Salim Rashid Suri, waardoor hij een cultureel adviseur was, in welke rol Suri liedjes schreef waarin de Sultan en zijn familie werden geprezen.

Op 22 maart 1976 trouwde Qaboos bin Said met zijn nichtje, Kamila, Sayyida Nawwal bint Tariq Al Said (geboren 1951). Het huwelijk eindigde in een scheiding in 1979. Ze hertrouwde in 2005. Het huwelijk heeft geen erfgenamen opgeleverd.

Vanaf 2015 leed Qaboos aan darmkanker, waarvoor hij werd behandeld.

Op 14 december 2019 werd gemeld dat hij terminal was met een korte tijd om te leven na zijn verblijf voor medische behandeling in het UZ Leuven in België en naar huis terugkeerde omdat hij in zijn eigen land wilde sterven.

Hij stierf op 10 januari 2020 op 79-jarige leeftijd.

In Oman wordt de opvolging op een ietwat ongebruikelijke manier afgehandeld. Na de dood van de Sultan wordt de koninklijke familieraad belast met het benoemen van zijn opvolger binnen drie dagen. Als ze het niet eens kunnen worden over hun keuze, is er een verzegelde envelop van de overleden Sultan die zijn persoonlijke keuze om hem te volgen noemt.

Qaboos had geen kinderen of broers en zussen; er zijn andere mannelijke leden van de koninklijke familie van Oman, waaronder vaderlijke ooms en hun families.

Na de dood van Sultan Qaboos op 10 januari 2020, werd Haitham bin Tariq door de koninklijke familie en het testament van Qaboos op 11 januari 2020 benoemd als Sultan van Oman en legde hij een eed af voor een spoedzitting van de Raad van Oman in Al-Bustan. Haitham is ook zijn ex-zwager (halfbroer van zijn ex-vrouw Kamila, Sayyida Nawwal bint Tariq Al Said).

Sultan Haitham bin Tariq Al Said  
  
Haitham bin Tariq Al Said is geboren op 13 oktober 1954 als zoon van Tariq bin Taimur en Shawana bint Hamud bin Ahmad Al-Busaidiyah.  
  
Zijn vader Tariq bin Taimur Al Said was de zoon van Taimur bin Feisal, Sultan van Muscat en Oman die regeerde van 1913 tot 1932 toen hij afstand deed van zijn oudste zoon Said bin Taimur, de vader van wijlen Sultan Qaboos van Oman. Haithams moeder was Shawana bint Hamud bin Ahmad Al-Busaidiyah, de eerste van de drie vrouwen van zijn vader.

Haitham heeft zes broers (eerst vermeld) en twee zussen. Omdat zijn vader drie vrouwen had, zijn sommige van deze broers en zussen halfbroers of zussen.

* Talal bin Tariq (geboren 1947), getrouwd met Tahira (uit Turkije), had vier kinderen
* Qais bin Tariq (1952 - 2011), gehuwd met Susan Schafer (prinses Sayyida Susan Al-Sa’id), had vier kinderen
* Asad bin Tariq (geboren 1954), vice-premier van Oman sinds 2017, trouwde met Na’emah bint Badr Al-Busa’idiyah, had vijf kinderen
* Shihab bin Tariq (geboren 1956), heeft zes kinderen
* Adham bin Tariq (1959), heeft drie kinderen

-Tarieven bin Tariq (1961 - 1982)

- Amal bint Tariq (geboren 1950) trouwde met een Libanese staatsburger

- Nawal bint Tariq (Kamila) (geboren 1951), trouwde met Qaboos, Sultan van Omanin 1976, gescheiden 1979, geen kinderen

In 1979 studeerde Haitham af aan het programma Buitenlandse Dienst van de Universiteit van Oxford en vervolgde hij zijn postdoctorale studies aan het Pembroke College, Oxford.

Als sportliefhebber diende hij van 1983 tot 1986 als voorzitter van de Oman Football Association. Hij diende als onder staatssecretaris van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Politieke Zaken van 1986 tot 1994 en daarna Staatssecretaris van Politieke Zaken 1992-1996. En werd later benoemd tot Secretaris-Generaal voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1994–2002). Hij werd later benoemd tot minister van Erfgoed en Cultuur in maart 2002 en was later voorzitter van de nationale volkstellingcommissie in 2003. Haitham was ook Minister van Erfgoed en Cultuur van 2002 t/m 11 januari 2020.

Hij vertegenwoordigde Oman gewoonlijk in het buitenland in diplomatieke hoedanigheid; in 2016 verwelkomde hij Kroonprins Charles en Hertogin Camilla persoonlijk tijdens een bezoek aan het land.

Hij is ook voorzitter van de commissie voor de toekomstvisie van "Oman 2040 ″ samen met erevoorzitter van de Oman Association for the Disabled.  
  
In Oman wordt de opvolging op een ietwat ongebruikelijke manier afgehandeld. Na de dood van de Sultan wordt de koninklijke familieraad belast met het benoemen van zijn opvolger binnen drie dagen. Als ze het niet eens kunnen worden over hun keuze, is er een verzegelde envelop van de overleden Sultan die zijn persoonlijke keuze om hem te volgen noemt.

Na de dood van zijn neef Sultan Qaboos op 10 januari 2020, werd Haitham bin Tariq door de koninklijke familie en het testament van Qaboos op 11 januari 2020 benoemd als Sultan van Oman en legde hij een eed af voor een spoedzitting van de Raad van Oman in Al-Bustan. Oman State TV zei dat de brief van de voormalige sultan werd geopend door de Defensieraad en zijn identiteit werd kort daarna aangekondigd.

Als sultan bekleedt Haitham bin Tariq Al Said ook de functies van premier, opperbevelhebber van de strijdkrachten, minister van Defensie, minister van Financiën en minister van Buitenlandse Zaken.

In zijn eerste openbare toespraak op 11 januari 2020 beloofde Haitham bin Tariq Al Said het vrede makende buitenlandse beleid van zijn voorganger te handhaven en de economie van Oman verder te ontwikkelen.

Sultan Haitham bin Tariq Al Said is gehuwd met Sayyida

Ahad bint Abdullah bin Hamad Al-Busaidiyah.

Het huwelijk bracht twee zoons en twee dochters voort:

* Sayyid Theyazin bin Haitham (1990) in november 2021 gehuwd met Sayeeda Meyyan bint Shihab al Said.
* Sayyid Bilarab bin Haitham (1995)
* Sayyida Thuraya bint Haitham
* Sayyida Omaima bint Haitham