När kommuninvånarna själva får bestämma... Vänstern har inget lärt!
Vi behöver Ditt ekonomiska stöd!


Contras verksamhetsberättelse


Contras veckobrev

Varje vecka kan Du få "Veckans Contra" till Din e-post-brevlåda. Gå in och beställ - brevet är gratis - på www.contra.nu

BREV TILL CONTRA

Hyckleriit — en svensk nationalegenskap


Magnus Cappelin

Den kommunistiske pionjären Cabet

Hur många av dagens svenska kommunister och andra vänsterradikal har hört talas om fransmannen Étienne Cabet? Samnolikt inte många. Inte heller har de hört talas om hans drömmike, Icaria eller Ikarien; namnet varierar, vilket sammanhänger med på vilket språk det uttalas. Ändå är Cabet och hans praktiserade idéer intressanta och lärorika.


Ikarien

Under sin tid i exil hade Cabet blivit anhängare av kommunismen, trots att det kommunistiska manifestet tillkom först 1848 genom Karl Marx och Friedrich Engels, särskilt eftersom han med stort intresse läst Karl Marx och Friedrich Engels’ verk. Han blev förskräckt av de franska revolutionerna 1789 och 1830 och dess historia.

Av Johan von Nettelbeck


Varför Ikarien fick just detta namn är mig oberoende. Det finns dock en e i Eigisa havet vid namn Icaria. I Nationalencyklopedin står, att "ikariiska lekar" som utförs av akrobatar — tillgå i så vis att en eller flera på rygg liggande personer bollar en eller flera andra artister med sina uppsträckta fotter.

Kolonologi i Amerika

Verket vann på sin tid stor uppmärksamhet, och i olika länder såsom Frankrike, Tsiskland och Schweiz bildades snabbt kommunistiska sällskap av "ikarianer". Dessa utsattes dock för förföljelser från myndigheterna, och 1847 beslutade man att grunda en egen coloni i Amerika genom att inköpa ett område vid floden Red Rivers strand i Texas, och i februari 1848 utvandrade de första 69 ikarianerna till det nya landet för att grunda den första kolonin. Men eftersom man inte hade de olika medlemmarna på grund av inbördes motsättningar blivit så oeniga, att samhället upplöstes. Efter såväl strapatzar och lidan-

Missnöjda personer, som anset sig ha blivit lurade, anklagade Cabet för att ha förkinson insamta delen av sammanlagd 200.000 francs, vilket resulterade i att han dömdes i sin frånvaro till fängelse två år jämn med års förlust av medborgarliga rättigheter. Emellertid överklagade han domen till högre instans och blev där frikänd.


Stort elände


Det ord som dock återkom oftast i Cabets tal och skrifter var "frihet", ett ord som tilltalade många människor. Tyvärr hade de förledande ideerna och teorierna mycket snart visat sig svåra att omsätta i praktiken.

Ett par av Cabets allra mestömspråkliga misslyckades omgången.


Inte den ende


Intet av allt detta har Étienne Cabet och hans anhängare förstått, när man energiskt propagerade för det kommande lyckoriet Ikarien på andra sidan Atlanten.

När man läser Cabets bok och konstaterar, att alla medborgarna i Ikarien är vackra och intelligenta, undrar man givetvis var alla handikappade och fula människor tagit vägen. Har de männen gått samma öde till mötes som sedermera kulakerna i Stati- lons Sovjet?

Det skall även nämnas att Cabet icke var den ende, som före Karl Marx sökte förverkliga kommunistens läror. Sålunda hade engelsmanna Robert Owen (1771–1858), industriledar och socialreformer- tor i Skottland, gjort stora insatser i syfte att förbättra arbetarnas levnadsförhållanden. Owen försökte bilda små självförsörjande, socialistiska mästersamhällen – bland andra New Harmony i Indiana i Amerika – men även dessa försök miss-
lyckades totalt och i stort sett av samma anledningar som de försökte vilka utfördes av Cabet.

Det skulle därför vara mycket nyttigt för den politiska debatten, om Étienne Cabet och hans rike Ikarien blev mer känt bland dagens anhängare av vänsteridéerna, och det framkom att deras politiska och ekonomiska budskap redan blivit praktiskt prövade och därvid visat sig icke alls hålla måttet. Men även människor med borgerliga åsikter och värderingar har nyttat av att känna till Cabet och hans Ikarien, ty de får därigenom hållbara argument att framföra och åberopa i debatter med de socialistiska anhängarna. Kanske skulle detta resultera i att en hel del dyrbara, politiska experiment i framtiden kunde undvikas och politikerna i stället kunde förmås förstå de vanliga människornas rätta jag och inrätta sin politik därefter.


Vänstern har ingenting lärt av historien!


Ett av de klaraste tecknen på att vänstern lever är den diskussion som uppstod i anledning av publiceringen av Staffan Skotts Aldrig mer!, "en bok om kommittemangens folkmord och brott mot mänskligheten" (se recension i Contra 3 1999). När boken kom ut sades den vara ett led i en informationskampanj av samma slag som den regeringsledda kampen om den nationalsocialistiska förbjudelsen 1998, där vem som ville fick den berömmärda skriften ...om detta må ni berätta... av Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine grazis hem i brevlådan.


Det låg inte bara i det att det inte kom att göras något för att hindra det fält för egen idéer, som de fria debatten över det som kunde bli. Men det var också det från vilket de fått sin styrka och sin trovärdighet.

Vänstern har ingenting lärt av historien.

av Tommy Hansson

Den nu aktuella Attac-rörelsen, har ingenting lärt av historien. De fortsätter att ta avstånd från nationalsocialismens massmordare och hyllar sina egna eller åtminstone förringa deras brott. Visserligen brukar de flesta av dagens vänsteranhängare i någon mening ta avstånd från Stalins massmord på 1930-talet, men såsom ett försonande drag brukar det ändå hävdas att...

Artikelförfattarens ideologiska exposé Slaveri i vår tid – marxismens ideologi (Contra förlag) är en uppgörelse med marxismen/kommunismen i teori och praktik.
kommunisterna till skillnad från nazisterna hade nobla ideal. Dessutom ifrågasätter många om Stalin verkliggen var kommunist, i den mån man inte skyller massmorden på Stalins "dåliga rådgivare". De som avslöjat Stalins och Sovjets grymhet tenderar att avfärdas som västliga extremist och/eller desinformatörer.

De massakrerade ukrainska börderna eller de så kallade kulakerna – för att exemplifera med ett par av de kategorier som medvetet togs av daga av Stalins regimen – blir dock inte mer levande av att de mördades på grund av att sovjetkommunisterna ville skapa ett idealt samhälle enligt Marx och Lenins intentioner. Eller om de till äventyrspölloffer för sovjediktatorns "dåliga rådgivare".


Så vad gör vänstern? Den som eventuell trodde att den (utom möjligen några lätt räknade individer) gjort eller gör avbön tar fel. Tvärtom vägrar den svenska vänstern be om ursäkt för att den så länge och så envetet stött en ideologi som enligt skilda beräkningar tagit livet av mellan 80 och 200 miljoner människor – bara under 1900-talet!

Revisionisttechnik

I slutet av 1999 utkom antologin Utan heder på det vänsterpartistiska Röd Press förlag, där ett antal vänsterpartister och andra personer med anknytning till den politiska vänstern medverkar. Stefan Lindgren, nordeuropean och gammal KFML/SKPare, ondöd sig i bokens första bidrag över oskicket att räkna öppen för kommunismens maktutövning. Han använde sig alltså av samma teknik som de "revisionistiska" ifrågasättarna av den nazistiska Förintelsen: han ställer sig skeptisk gentemot de framförda talen över döda och försöker få det till att statistiken ljurer eller att de döda egentligen dog av något annat än politisk förintelse. I första hand är Lindgren upprörd över den amerikanska forskaren Rudolph Rummel, som apostroferas av Ahlmark i Det öppna sättet.


Jag minns från början av 1970-talet ett personligt möte med en av dessa Spanienkämpar, som efter kurran bar en svart basker, jag och mina kamrater sålde proamerikanska rockslagsmärken och tidningar i Stockholms centrum, vilket inte behagade Spanien-kämpen: "På min tid..."
skar man halsen av såna som ni”, sa han och avvek från platsen utan att invänta svar.

"Spanien-kämparna"

Frågan är om inte det mest bizarra inslaget i boken signeras Per Francke, som absolut inte vill veta av någon uppgörelse med kommunismen utan tvärtom trumpetar: "Antifascismen – en klassfråga". Francke har bland annat varit chefredaktör på kommunisttidningen Ny Dag och informationsskreterare i Vänsterpartiet kommunisterna.

Francke står för bokens mest oidotfärda och oförsonliga Stalinistiska inslag (ironiskt nog beskriver partibroder Hermansson i det därupt följande bidraget "Vägen från stalinismen"). Francke redogör inledningsvis med entusiasm för "klasskampen" i hembygden i gränsstrakterna Småland/Halland och fortsätter med att katalogisera arbetarkampen i tekstilindustrins Borås. Intet rättoget öga är vid det laget torrt. Självmässigt hyllar Francke i förbigående den dödsdömda mördaren/terroristen Anton Nilsson, som på sin tid även Olof Palme och andra socialistiska makthavare hade den dåliga smaken att okritiskt berömma.

Francke fortsätter med att instämma i hyllningskören till "Spanien-kämparna" och försvårar det sovjetiska angreppet på Finland den 30 november 1939 med att det var ett led i "sovjetiska förberedelser inför det vändade nazistiska anfallet". (Att Sovjet bara tre månader tidigare hade ingått en vänskapsakt med Nazityskland tycks ha fallit Francke ur minnet). Paret tor våll ändå Francke när han (sidan 145) jämför Adolf Hitler med "dagens kommunistidöpare Lars Leijonborg".

Fögaövartad avfärdes Robert Conquest, som i slutet av 1960-talet med klassikern Den stora terron gav en nyanserat och samtidigt minutiöst noggrann skildring av det stalinska skräckregementet på 1930-talet, som en desinformation i sold hos den brittiska regeringen.

Satan hyllas

Det finns kanske de som tror att dagens vänstermänskiskar är fredligare än gårdsens. Verserade Marx-anhängare brukar ju påstå att marxismen och kommunismen inte har några f beneficiala med att gå göra. Frågan är hur man då skall tolka publikationen Hatets sänger ("folkupplaga"), utgiven av förlaget Vertigo i urval och presentation av Bruno Jacobs, Sebastian Osorio och Fredrik Samuelsson.

I ett klämkäckt förord förklarar de i boken återgivna bidragen vara författade av: "...stolta unga människor med rygg rad som stod upp mot stat, kapital, förtryck, nationalism, religiös humbug och det borgerliga samhället överhuvudtaget."

Boken återger tidig svensk socialistisk diktning 1885–1910 med ursprunglig stavning (det blir ju liksom liket "smällare" när det står "hjärta" i stället för hjärta och så vidare). Icke desto mindre presenterar boen en grotesk samling exempel på den sinnessfärtsformen som i så hög grad alltjänst präglar socialismen – i Sverige som annorstädes. Några på måfå utförda axplock:

**Ur rymdernas djup jag sjunger min sång I vilda, mäktiga tider**
Men tatter väl på en verldsbredan en gång För kval, som jag led i åner...
Sön edlhanen flaxar kring verldens hörn Byggnaden störtar tillsammans Och då stiger tankens frigjorda örn Mot skyen ur dyken ryckande flamman. (Ur "Ljusbringaren" av Atterdag Wermelin – en hyllning till Satan).

Men snabbfotad nalkas tiden och är icke långt ifrån då upp utar underjorden går gruvfarn sotige son

Och, sällad till andra skaror som tänka på samma sätt han, väpnad med klippans slägga utkräfver sin menniskorätt. (Ur "Gruftarbete" av Sigvald Götsson).

Vill du en gång bli frysa mätt
Vakna upp! – förstå mig rätt
Gif samhället nådastßen! (Ur "Stöt till" av William).

"Ja, må hastets ädla lågor väcka alla tröga sätta varje barn i vågor för det sanna, höga! (Ur "Friehtessänger" II av Bertila).

Satansgestalten – egentligen den fallne ärkeängel Lucifer – fascinatede de tidiga socialistiska dikterna och kolportörerna. Ernst Hellborg skrev för litet mer än 100 år sedan i dikten "Hvem är du Lucifer?:

Gamle gudarnes förskjutne frände är jag människornas bäste vänt se’n den stund, jag eldens gnista tände stolt och glad er samlade kring den och till mod er förra rädsla vände Det var jag, som edra tankars vapen smidde mot de blinda gudars tyranni det var jag, som vakade och hoppfullt bidde det var jag, som främst ibland er stridde för en framtid, ljus och glad och fri.

Slutligen några upprörande tankar av signatorna Vera anno 1897 (ur "En Loke sänge"): Kunde jag bli frysa en hatets tolk skulle jag tända hämndens fackla Flammorna skulle mot högden slå bländande hycklande kråmarfolk trälar, som böjda av öket vackla skulle till frihet i ljuset gåt.

Radioaktiva rebeller

Tjettjenska rebeller har använt sig av kärnvapenfall i sina våpnade aktioner riktade mot det postkommunistiska ryska imperiet. 1996 placerade tjettjenska aktivister en mindre bomb innehållande dynamit och det dödligt radioaktiva elementet Cesium-137, som är en avfallsprodukt av kärnbänsle, i en park i Moskva. Cesium-137 har en halv livslängd om 30 år på marken och ger ifrån sig doölig strålning i form av hård gammarstrålar.

Tjettjenerna lät visserligen aldrig dettona den livshotande bomben, men bara det faktum att de lyckades placera den i centrala Moskva visade hur sårbart Ryssland är. Något som naturligtvis ytterligare illustrerats av senare saker.  

(Periodiskt Nyhetsbyrå, Washington)
Där medborgarna har mer att säga till om än kommunalrådet

Få av Contras läsare tror att kommunalrådet Pettersson är kommunens bäste skoladministratör, servicehemsföreståndare och dagistant. Men lika fullbott bygger många kommuners verksamhet på teorin att kommunalledningen vet bäst – i allt som betalas av kommunen.

När det gäller att köpa bilar, mobiltelefoner och potatis till kommunens verksamhet är det ingen kommun som svarar för tillverkningen i egen regi. Men många kommuner envisas med att själva dra tjänster som säkert skulle skötas bättre i privat regi.

Den kommun som mest målmedvetet valt att gå en annan väg och lita till lokala entreprenörer och medborgarnas egna val är Nacka kommun utanför Stockholm.

Många av kommunernas verksamheter riktar sig direkt till medborgarna. I en normal-kommun går 75 procent av kommunens utgifter till sådana verksamheter. Kommunens medborgare kan varje dag bedöma kvaliteten på de tjänsterna och de har i de alla flesta fall synpunkter på vad som levereras. Men i decennier har det varit kommunens ledning och politikerna som har fastställt hur saker ska skötas och om en kommunal verksamhet är bra eller däremot. Om missnöjet har blivit alltför stort på något område har universalsolutionen varit mer pengar – och därmed höjda skatter.

Så fungerar det inte i det privata näringslivet. Om Du är missnöjd med Din lokala ICA-handlare går Du till Konsum eller Hemköp nästa dag. Och skärper sig inte ICA-handlaren då, mårte han snart lägga ner butiken.


Kundval i Nacka


Viktigt är här den personliga relation som uppstår mellan leverantören och kunden. I det gamla av kommunen själv drivna systemet kunde en hjälpberättigad pensionär få besök av Lisa ena veckan, Lasse veckan därpå och Eva den tredje veckan. I ett system där kunderna kan välja fritt blir kontinuiteten ofta viktig, särskilt när det är pensionärer som är kunder. Fixelina Hemtjänst är ett av företagen som är verkssamma i Nacka och som har som princip att samma person ska besöka samma hemtjänstundervecka efter vecka. Om detta blir omöjligt på grund av sjukdom eller semester samt rycker Vanessa Mastberg själv in. Att inte ha några vakar är Fixelinas speciella konkurrensmedel i kampen om hemtjänstengarn... Andra företag kan naturligtvis välja en annan inriktning.

Skolan ett nyckelområde

Äldreboende med tillvalsmöjligheter


Kommunen ställer upp minimikrav för innehållet i tjänsterna och administrationen, och de som uppfyller kraven blir auktoriserade som leverantörer. Uppgifter om alla godkända leverantörer finns hos kommunen. Självlakt måste alla leverantörer skriva på sekretessregler som motsvarar dem som gäller inom kommunal verksamhet.

I en 110 sidig tjock broschyr får Nacka kommuns föräldrar och elever information inför det fria valet av kommunal eller privat skola. Varje skolas resultat kan avläsas i siffror, vilket kombineras med rektorens mer reklaminskridde programförklaringar.

Svårt att mäta kvaliteten på kommunala tjänster


Nacka hart hittills varit något av en experimentkommun. Men experimenten har varit framgängsrika. Den explosiva kostnadssnäckning inom de kommunala tjänsterna har kunnat hållas tillbaka. Och de marknadsundersökningar som kommunen genomför visar att medborgarna med tiden blivit alltmer nöjda med de tjänster som tillhandahålls genom kommunens försorg.
Den maktgallne mördaren Mugabe


Oppositionsledare i Zimbabwe är Morgan Tsvangirai som leder det så gott som nybildade partiet MDC. Tsvangirai representerar en ny typ av politiker i Afrika, en som inser att det är både fel och föga fruktbar att skylta allt negativt på "kolonialismen". I stället, menar Tsvangirai, måste de svarta afrikanderna ta sitt eget ansvar och skapa en ny "panafrikanism". Demokrati och människans rättigheter måste sätta sig i främsta rummet. Och i och för sig välbehövliga jordreformer, menar oppositionsledaren, får aldrig genomföras med våld.


Valet blev en betydande framgång för Tsvangirai och hans parti – MDC fick totalt fler röster än ZANU–PF. Mugabes parti gick segrende fram på landsbygden, medan oppositionen var starkast i alla större städer samt i Matabeleland. Till följd av valkretsindelningen fick dock MDC blott 57 av 120 valbara platser. Dessutom är presidenten berättigat att själv utsöge 30 parlamentsmedlemmar. MDC kan genom sin förhållandevis starka ställning i parlamentet blockera Mugabes försök att förändra konstitutionen, men man har ingen möjlighet att driva egna frågor på ett kraftfullt sätt.


Ett av Mugabes värsta niddingsdåd var att beordra den av nordkorener drärade Fente

(Fortsättning på sidan 22)
SVERIGE-NYTT

Contras notisavdelning har i detta nummer sammanställts av Tommy Hansson och CG Holm. De källor som refereras är inte direkt citerade, utan texten är en sammanfattning av originkällan om inte annat markeras med citationstecken.

Sossekvinna pronazist

Vänsterns grupperingar hävdar i tid och tid börjar att nationalsocialismens anhängare i Sverige före och under andra världskriget uteslutande stod till höger på den politiska skalan. Som Contra kunde informera om i en artikel av CG Holm i nr. 1 i 2000, var dock en av de mest prominenta nazistledarna i Sverige en gammal SSU-ordförande och senare kommunist vid namn Nils Flyg, vilken tillsammans med fem partikamrater satt i riksdagen för det nationalsocialistiska Socialista partiet fram till årskiftet 1940-41. Vidare kan det nämnas att den svenska naziführern Sven-Olov Lindholm, efter sin bruna period, övergick till att sympatisera med Vänsterpartiet kommunisterna och bli en svunnen antikärnaraktivist.

Men det finns fler exempel på att det fanns (och finns) en förrådlig gråzon mellan socialism/kommunism och nationalsocialism; färgerna rött och brun är ju också betydligt mer nära besläktade än vad blått (konservatismens färg) och brun är.


(Hans Nilsson (red.): Norrköpings historia. 1900-talet. Oskarshamn 2000)

Snus för skattepengar

Tidningen Värnpliktsnytt har hamnat i blåsväder sedan flyggadet Sofie Tocklin, före detta skönhetssmiss, anklagat tidningen för "offörkämda septrakasserier" (artikelrubrik i DN Debatt 12/5 2001). Enligt försvarsanställd Tocklin har Värnpliktsnytt, trots kvinnlig chefredaktör, blivit en "manschauvinistisk snaskbalka". Bakgrunden är ett temanummer med ämnet sex i april, innehållande närmast pornografska bilder med "bilder av hopsligringa manliga och kvinnliga militärer med uniformbyxor, neddragna till låren." Cadett Tocklin kräver mot denna bakgrund att försvarets bidrag till tidningen dras in.

Att Värnpliktsnytt är en suspekt tidning som inte bör understödjas med skattepengar är ingen nyhet för Contra. Redan för 25 år sedan betecknade Contras ansvarsriktiga utgivare Sven-Olov Lindholm, efter sin bruna period, övergick till att sympatisera med Vänsterpartiet och bli en svunnen antikärnaraktivist.

Den belastade 55-åringen som ännu är på fri fot...

Aftonbladet den 14/5 ha tillskansat sig det hittills största talarravnet i Sveriges historia, motsvarande 741 kronor i sekunden! De dyaste biljetterna för att avhöra manns tal och deltaga vid efterföljande bankeett å Grand Hotel i Stockholm uppgavs belöninga ett pris av 20 000 kronor.

Den gravt belastade mannen rapporteras, i likhet med dem som inbjudt honom till Sverige, vid denna tidskriftens pressläggning alltjämt befinna sig på fri fot. Innan han avvek från landet skrev 55-åringen bland annat en egenhändig hälsning till "Aftonbladets läsare", vilken publicerades på tidningens förstasida.

Kritik mot Attac


Bland annat kritiserar skribenten Attacs så kallade Tobinskatt gentemot internationellt aktiehandel och krav på avskrivning av Tredje världens skulder till västvärlden. Förslagen är enligt Kianzad inte tillräckligt långtgående.

Men Attac kan trötta sig med att ha stöd från praktiskt taget hela det politiska etablissementet i Sverige, vilket ser stöd till rörelsen dels som ett sätt att själ avstänga som fräscht radikalt, dels som en väg att genom "love-bombing" oskadliggöra en
IKEA i Israel


Ordförande i det kommunistiska ungdomsförbundet RKU Pär Johansson förklarade i samband med oståndande att "det är viktigt att vi nu också är representationer i den östra delen av världen.

(Quoted by Menorah, Stockholm)

Det kommunala kompisgänet

I en stor del av landets kommuner har flerpartidemokratin upphört att fungera. Så gott som alla politiker har överdrivet i ett kompisgänt av olika krafter till höger, där det allt ökade, som ett ökande antal sammanlågts 23 000 kvadratmeter. Men det finns flera personer som besöker IKEA-butanterna och handlar för att dräppa miljoner.

(Quoted by Menorah, Stockholm)

Trafikfarliga politiker

För att undvika att fördjupa detta utfall, som det blev så viktigt att ställa upp ett uttalat antal olika strukturer, t.ex. att ett antal av de 10 000 politiska partier och gemenskaper som har upptäckt detta, är det viktigt att vi nu också är representationer i den östra delen av världen.

(Quoted by Menorah, Stockholm)

Våld mot svenska olikhändede

I samband med första maj-demonstrationerna finns det ett antal politiker som vill uttrycka en annan uppfattning, en som inte stryker socialistens och diktaturens medhär. Det är inte att polisens ansvar att uttrycka andra asister än socialistiska den 1 maj. Men just då är behovet av att stå upp för våld, demokrati och kapitalism större än andra dagar på året.

En av dem som gjorde det i år och fick erfara att den som uttrycker fel asister kan raka ut för våld heter Gustav Gellebrant och är MUFare från Jönköping. Han och några vänner vände sig till utanför MUFs kansli på Östra Storgatan i Jönköping, där Röda Frontens kommunistiska demonstration passerade. MUFarna stod helt fredligt med plakat och texten "Vi ålser att aga vår frihet" utanför sin egen lokal, men det blev för mycket för de kommunistiska våldsverkarerna. MUFarna angreps med våld och slag. Eftersom det fanns pressfotografier på plats kan det bli svårt för åklagaren att smitta undan åtal mot kommunisterna, som polisanmälde av de överfallna, som drabbades av både blåäkten, skrapar och sönderslagna plakat. Anmälen avsåg inte bara misstämmande utan också stöd av ett pass.

Ordförande i det kommunistiska ungdomsförbundet RKU Pär Johansson förklarade i samband med att "Det är viktigt att vi nu också är representationer i den östra delen av världen.

(Quoted by Menorah, Stockholm)
Richard Wurmbrand RIP
Den världskände rumäniske pastorn Richard Wurmbrand, av judisk börd, har avlidit i Kalifornien i en ålder av 91 år. Ett halvår tidigare hade hustrun Sabina återförenats med sin Skapare. Wurmbrand satt inspråkad i kommunistiskt fångelse i Rumänien i 14 år och blev under den tiden både torterad och förnedrad.

Richard Wurmbrand blev just på grund av sin fångelsevistelse en internationellt känd personlighet, eftersom kristna över hela världen tog sig an hans öde och krävde att han skulle friges. Slutligen kapitulerade den rumäniske regeringen för det internationella trycket och frigav Wurmbrand, som hade dömts till 25 års fångelse 1959. Till saken hör att regimen i Bukarest hade börjat "sälja" politiska fångar (att vara aktiv kristen var ett politiskt "brott" som stred mot den kommunistiska hegemonin); trotsfrender i Norge erbjudde regimen 10 000 dollar för Wurmbrand, som beviljades utreseteställand juluhen 1965. Richard Wurmbrand, hans hustru Sabina och sonen Mihail slog sig ned i USA. 1966 kunde Wurmbrand inför den amerikanska kongressen vittna om hur han blivit svårt torterad av de rumäniska kommunisterna. Han blev på kort tid ett väldigt namn och samtidigt av många, inte minst vänsterinriktade kristna, kontroversiellt. Ty så antikommunistiskt som Wurmbrand var fick man ju inte vara det var, med en sentida benämning, inte "politiskt korrekt!"

Wurmbrands bestående verk blev rörelsen Voice of the Martyrs (Martyrernas röst), som tog det som sin uppgift att smuggla in kristen litteratur in den kommunistiska världen och att bilda opinion att det kommunistiska förtrycket är världen över, särskilt vad avser religionsförföljelse. Boken Torterad för Kristi skull av Wurmbrand blev en internationell bästsäljare, som bara i Sverige kom ut i 65 000 exemplar. Wurmbrand väckte i annat sammanhang bland mycket annat frågan, om Karl Marx till äventyrs var satanist.


Den som vill läsa mer om Richard Wurmbrand kan läsa en länge artikel under etemats "Kalla krigets hjältar" i Contra nr. 6 1997.

Skräcklandet Sudan
I Sudan, i dessa dagar omskrivet till följd av Lundin Oils och Carl Bildts engagemang inom oljeindustrin, har fler människor dött in inbördeskrigens förhållanden än i Kosovo, Bosnien, Rwanda och Somalia sammanaget. Två miljoner människor har dött och dubbelt så många har drivits från sina hem under en hittills 17-årig konflikt, i vilken den muslimska regeringen med våldsmetoder sökt omvända kristna och anhängare av traditionella afrikanska religionsformer till islam. Detta har skett och sker i de centrala och södra delarna av landet. USA har skickat flera miljarder dollar i bistandspengar till Sudan under det senaste årtiendet, men en hel del av detta har gått via FN som har tillåtit den islamistiska regeringen att kontrollera distributionen.

Regeringen i Khartoum har försökat med en massiv svältkatastrof i södra Sudan genom att förbjudna internationella, humanitära hjälpföreningar; dessutom bombar regerskapsflyg regelbundet biständs- och sjukhus, samt katolska skolor och sjukhus som är verksamma i landet. Det är vidare dokumenterat att den sudanesiska regeringen är djupt involverad i slavar, där tidotentals kvinnor och barn har kidnappats, våldtagits och bortfört norrut för att göra tjänst som biobränsel och slavarbetare. Enligt ett regeringsdebat från 1993 betecknas alla sudaneser som opponerar mot regeringen som "avfallningar" - därigenom är det fritt fram för regeringen att förfölja inte bara kristna och de som tror på naturreligioner utan också muslimer och oliktänkande.

Någon mer omfattande proteströrelse inför vad som händer i det muslimska skräcksamhället Sudan har ännu inte sett dagens ljus. även om enstaka protestar sker - de senare har i vart fall ännu inte uppmanas för att ha i post av Carl Bildt och Lundin Oil. (National Review, New York)

Hotad religiöshet
Religiösheten sitter i dagarna trängt i det ledande EU:landet Frankrike. Det kan ske genom en ofrivillighets allians mellan den auktoria, katolska kyrkan i landet och regeringssmakten. Detta har lett till att en lag antagit om att medlemmar i 173 religiösa grupperingar av skiftande art skulle diskrimineras i det franske samhället. De kommer inte att få hyra lokalier, inte att få spreda propaganda mot droger till barn och ungdoms extratera.

Advokaten Torgny Andersson medverkade i hösten i en officiell tribunal i Frankrike som tog upp anläggelser om religionsdiskriminering i landet. Han citeras i tidningen Freedom, som ges av Scientologi-kyrkan (en av de drabbade rörelserna): "Jag säger vilka resurser polisen hade mobiliserat. De var beredda att häcka massor av människor. Det verkade som om en mängd människor var i verklig fara... Det kommer att ta tid innan vi ser en lösning på detta. Vi måste tänka på och tillämpa det som rekommenderades av tribunalen den 24 oktober, nämligen att förena människor, att de olika religionerna måste samarbete, att skriva brev, att prata med folk, att gå ut på Internet. En annan viktig sak är att samla berättelser från offer och att dokumentera dem."

Hotet mot religiösheten gäller alla religionsriktningar som inte tillhör den i landet dominerande romersk-katolska kyrkan: kristna från protestantiska och andra konkurrerande trossamfund, hinduer, buddhister, muslimer, företrädare för den så kallade nyandlidhet med flera.

Därför är Kalifornien strömloöst
Kalifornien drabbades under den gångna hösten och vintern av allvarliga energiförsörjningsproblem. Den elektriska ström- mängden stängdes av besparingsskäl av flera tillfällen på order av den demokratiska delstatsgovernbornen Gray Davis. Contra kan här ge en bakgrund till den kalifornianska strömlosheten.

De nuvarande problemen kan hänledas cirka 25 år tillbaka i tiden, då USA (och den övriga västvärlden) kände sig starkt utsatt för de oljeproducerande OPEC-ländernas utpressningstaktik med drastiskt höjda oljepriser som följd. President Jimmy Carter, iförd tröja framför öppna spisen, uppmanade 1977 amerikanerna att börja spar energi. Carter talade om sin "energi-
plan” som han var övertygad om skulle rädda nationen undan beroendet av utländsk olja och i stället göra USA självförsörjande på energiområdet. Några bedömare har dragit paralleller mellan Carters policy och ordförande Maos försök i röda Kinas på 1960-talet (ett kommunistiskt experiment som anses ha framkallat massavfall) att göra Kina industriellt självförsörjande. Carterplanen syftade till en lösning enligt modellen "small is beautiful" (litet är vackert), där så gott som alla amerikaner skulle kunna bli självförsörjande med tillhjälp av exempelvis små vindkraftery eller solceller.


Lovins talade sig i stället varm för alternativ energiproduktion – en värld av decentraliserade resurser i vilken man följde "den mjuka vägen". Enligt Lovins skulle man mer och mer övergå till att 1) göra stora framsteg i energibesparingar; 2) bygga små co-generation-anläggningar som kunde producera både elektricitet och ånga för användning inom industrin; 3) etablera en transitional (övergångs-) periode då fossila bränslen skulle användas tills man hunnit utveckla "mjuka" teknologier såsom sol- och vindkraft samt småskalig vattenkraft. 2025, menade Lovins, blev att Kalifornien numera är den 49:e delstaten när det gäller att generera elektricitet.


Mot ovan skisserade bakgrund är det glädjande, att USAs vicepresident Dick Cheney tillkännagav att man händade över att satsa på bland annat kärnkraft (liksom också i viss utsträckning på olja och kol). "Målet är större produktion och inga inskränkningar", har Cheney citatert i tidningsintervjuer. I Sverige ser det mörkare ut. Kaliforniens verklighet kan, mot bakgrund av den svenska regeringens "alternativa" satsningar på vindkraft och andra osäkra energikällor, snart bli vår. (The American Spectator)
**Kalla krigets hjältar:**

**Weinberger stärkte USA:s försvaret**

De båda amerikanska Reagan-administrationerna inkluderade flera personligheter som är självskrivna i vår förteckning över ”Det kalla krigets hjältar”. Caspar Weinberger är en av dessa. Weinberger koncentrerade sig under sin tid som försvarsminister under sju års tid på att av den amerikanska kongressen utverka största möjliga stöd till den amerikanska krigsmakten. Detta lyckades han utomordentligt väl med, något som i hög grad bidrog till den fria världens seger i det kalla kriget.


**Reagans man**


**"Cap the Knife"**

1970 var det dags för Caspar Weinberger att övergå från delstatlig till rikstäckande nivå i USA. Han hade då nått den magna åldern av 53 år. Då blev han av president Richard Nixon utsett till ordförande i den Federa handelskommissionen. Weinbergers mandat var att ”reppa upp” i detta statistiga organ, vilket han effektuerade med besked – inom ett år hade 50 jurister avskedsats. Weinberger strömmlinjeformade organisationen och antog samtidigt ”ett aggressivt program för konsumentskydd”.

Weinberger fortsatte att avancerar inom den första Nixon-administrationen och utnämndes 1971 till biträdande chef för
regeringsorganet the Office of Management and Budget (ungefär Lednings- och budgetkontoret på svenska, en motsvarighet till Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, på amerikanska förkortat OMB). 1972 efterträde han George Shultz, blivande utrikesminister under Reagan, som organisationens chef. Vid OBM gjorde sig Weinberger snabbt känt som en ytterst konstigt kostnadsnöskare och förbjud i praktiken de federala organen att spendera beviljade penning- medel! Således var Weinbergextremt fram- gångsrik när det gällde att skära ned de offentliga utgifterna; under året 1972 räd- dade han 11,2 miljarder dollar som annars skulle ha spenderats. Efter den bedräften blev Caspar Weinberger känt som "Cap the Knife".


Militär uppbryggnad


Weinberger stödde Reagans beslut att invadera Grenada 1983 och därmed av- lägnsna den kommunistiska diktaturen, som hade intima förbindelser med Castros Kuba. Han motsatte sig dock att marinskoldater sändes till Libanon som försvarande styrkor.

Benäddad av Bush


1990 gav Weinberger ut sina memoarer: Fighting for Peace: Seven Critical Years in the Pentagon. Kritikerna klagade över att boken var alltför inriktad på att ställa författaren i så positivt dager som möjligt för att vara riktigt intressant.

Som framgått av ovanstående var Caspar Willard Weinberger en central gestalt i Ronald Reagans båda regeringar. Utan honom som försvarsminister hade presi- denten haft svårt att få igenom den utvid- ning av det militära försavet som var en avgörande faktor bakom den fria världens seger i det kalla kriget. Tyvärr kom den senare Reagan-regeringen att dras in i den malström av rättsförhandlingar, spekula- tioner och rykteupprop (en stor del därav saknade substant och var i första hand ett sätt för Reagans politiska mot- ständare att smutskasta den sittande admini- nistrationen) som gått till eftervärlden som "Iran-Contras"-affären.


Bush gjorde naturligtvis det enda rätta genom att benäda Caspar Weinberger, en av det kalla krigets sanna hjältar. Till skill- nad från en annan avgående president – Bill Clinton i början av 2001 – valde han att benäda en rättsskaffens man (Clinton benädde som bekant en hoper kriminella skurkar, däribland sin egen svåger!).

"Never give in"

Omv Caspar Weinberger kan det avslut- ningsvis sägas att han vid uppnådd hög
Etik för ett nytt millennium


Hans helighet förordar kärlek, generositet, medkänsla, tålamod, tolerans, försonlighet, ödmjukhet och vänskap. Författaren utgår ifrån att "Vi människor har en naturlig önskan att vara lyckliga och slippa lida. Utifrån det kan vi dra slutsatserna att en etisk handling är en som inte skadar andra... även om pengar kan skänkas oss lycka brukar den vara av arten... sinnesnäring. Detta bör i sig en källa till lidande... Agodelar brukar ge upphov till fler snarare än färre svårigheter i livet. Biljen går sönder, vi förlorar våra pengar, våra dyrbarheter stjäls, huset brinner ner... eller vi lider av att så kan ske." 

Den tibetanska buddhismens ledare är väl medveten om det sorgliga faktum att religioner fortfarande skördar människoliv. Även i våra dagar leder religiöst hat och trächsnyttig till mord. Som botemödel föreprår Dalai Lama ett samförstånd mellan de olika religionerna, förutom ett avskiljande av den religiösa hierarkin från staten. Men är religionen verkligen relevant i dagens värld? Undrar författaren och fastslår att religiöses tro inte är någon förut-


Tyvärr sägs inget om de tvåsåkra för dialog oemotståndliga, som anser att vi som inte tro på de, är predestinerade att evigt brinna i deras helvete, medan de själva fritt skulle få vackra jungfruskaror till sitt förfogande.


Marek Zyro

Anarkismen på väg bli fashionabel


Demonstranterna tenderar att vara unga, idealistiska och engagerade för miljön. Förutom att ha en livsåskådning som vänder sig mot etablissementet, gör sig dagens sociala aktivister till tolkar för örvötsatt varsel avsvecende de multinationala företagens växande makt. I en det ömsesidiga beroendets tidsålder är det världen, i motsats till de medborgerliga rättigheterna i ett land, som är föremål för deras engagement.


Radikal aktivism

Under det att demonstranterna må vara individuellt engagerade – det kan gälla arbetares rättigheter eller miljöskydd i Tredje världen – förenas de i sin opposition mot globaliseringen vilken har svept genom USA och andra länder under senare år. Mark Weisbott vid det vinstinriktade Center for Economic and Policy Research säger: "Vi är motståndare till denna oerhörd maktkoncentration som är oförsvarlig och orsakar enorm förstörelse runtom i världen."

Världsinstitutioner sådana som Världshandelsorganisationen (WTO), Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) tycks vara perfekta objekt för en rik flora av demonstranter, menar Bloom. "Vi har att göra med människor som engagerar sig för miljön, i arbetsrättsfrågor och andra frågor och som tror att dessa institutioner representerar något slags osynlig makt."

Det tycks finnas något nytt i luften – en sorts anda av radikal aktivism av ett slags och, kanske, storleksordning som inte upplevs på åretal. Dan Seligman, chef för [miljöorganisationen] Sierra Clubs handelskontor, definierar den nya anda som en känsla av "förlust av kontroll" i en värld av snabb förändring och global kapitalism.

Brev från Washington

Brev från Washington

Sina T-tröjer blockerade gatukorsningar i Washington, D.C. under IMF- och Världsbanks-mötet. Samma typ av demonstranter syntes i Philadelphia under det republikanska nationalkonventet och i Los Angeles under demokraternas konvent.

Bekännande arister finns det få av. Men anarkismen är på väg att bli fashionabel. Detta blir tydligt genom det sätt på vilket demonstranter av olika loyaliteter – bland fackligt anslutna, miljöaktivister och företrädare för konsumentgrupper – har strävat efter massverkan men utan ledare, en samling av samhöriga grupperingar som fungerar tack vare konsensus. Många av dem som motsätter sig internationell kapitalism pläderar för en återgång till lokalt beslutsfattande, vilket ger ett eko av typiskt anarkistiska invändningar mot att nationalstaterna en gång övertog makten i städer och samhällen.


Det är osäkert om den nuvarande radikalismen kommer att utvecklas till en sammanhållen rörelse. Analytiker har påpekat, att alltför många skilda frågor gör det svårt att bilda en enhetlig proteströrelse. Just denna bristande sammanhållning kan

Faktum är vidare att demonstranterna, av vilka många är välmenande och hyser ett engagemang grundat på viktiga frågor, i verkligheten förordrar en politik som skulle skada de människor de försöker hjälpa!

Frihandels förespråkare tror att allt som är radikalt nytt skapar fruktan; i detta fall är det nya globaliseringen. Professor Lester Thurow, en ekonom vid M.I.T., förklarar: "I resten av världen ses ofta globaliseringen som en farlig invasion av den traditionella amerikanska kulturen med dess affärsverksamhet. Så är det inte. Det är skapandet av en ny uppsättning globala verksamheter; många har visserligen USA som ursprungsland men är precis lika konstiga och främmande för många amerikaner som de är för många utanför USA. Det är därför... de amerikaner som protesterade... i Seattle och i Washington är så upprördas. Beslut som direkt påverkar deras liv fattas utanför USA utan referens till vad de skulle vilja. Deras traditionella verksamheter ryskas upp med röermötena precis lika mycket som sker i Frankrike, vilket är hemlandet för de mest högpludda motstädarna till exporten av dessa 'amerikanska verksamheter'."

Den stora flodvågen

I Thurows perspektiv är "globaliseringen att jämställa med vad som hände för ett sekel sedan, när elekticiteten och de ting som följde med den (telegrafen, telefonen, radion) ersatte de lokala-regionala ekonomin som hade existerat i Amerika, med en ny nationell ekonomi. Skillnaden är naturligtvis att vi då redan hade en demokratiert vald, nationell regering som stod till hands för att reglera denna nya nationell ekonomi; idag finns ingen demokratiert vald världsregering redo att reglera denna nya, globala ekonomi...

"Någon sorts reglering är dock nödvändig. Världsomspännande kapitalism kräver regler avseende egendomsrättigheter (intellektuella och andra), efterlevnad av kontrakt, likvärdig tillgång till marknader och en räcka andra frågor. Engagemang för miljön, mänskliga rättigheter och arbetsmarknadsfrågor är så sammanflätade med globala ekonomiska regler och regleringar att man inte kan skilja dem från varandra..."


Framtidens krav

Observatören Thomas Friedman har följande att säga om globaliseringskritikerna: "...de kan inte hitta ett enda land som har blomstrat, eller uppgjord sig sin levnadsstandard eller förändrat för de arbetamina, utan frihandel och integration. Inte heller kan de erbjuda Tredje världen en sektionsplan i syfte att veckla och bevara miljön. Deras enda plan är att utvecklingsländer skall stoppa sin utveckling. Denna koalition understöds av amerikanska fake-föreningar som har startat en protektionistiskt jihad mot mer frihandel med Tredje världen utifrån rädda för konkurrens..."

"Det är inte fel att fackförreningar eller företagssägare skyddar sina intressen – det är bara när de gör det under förevarande att de hjälper de fattiga som det är värt föräkt.

De nya anlitning globalisemördar sin metod för tankarna till sextiotalvänster, men en bättre analogi kan vara att jämföra med de tidiga striderna mot den knoppande kapitalismen under tidigt 1800-talet – de som utkämpades av de så kallade luddlitterna vilka försökte slå sönder de nya maskinerna. Förändringens tider ger alltid uppoffr till sådana reaktioner. Vi kan visserligen sympatisera med längtan tillbaka till en äldre, enklare tidsläger men kommer inte undan det faktum att framtid har sina egna krav – vilka måste tillfredsställas...

Händelserna vid EU:s toppmöte i Göteborg visar att den svenska utvecklingen är snarlik den amerikanska."

(Red)

Oförbätterliga åsnor


Att påstå att DN skulle ha dött om man inte utért sig över den kinesiska massmordaren Mao Tse-tungens förräderlighet eller stött den kommunistiska oppositionen i Vietnam är naturligtvis bara omedvetna vänstersvammor.


Kallifatides tillhör dock de många i boken medverkande åsnorna som är oförbätterliga.

Tommy Hansson
Sten Anderssons lismande falskhet

av Tommy Hansson

Sten Andersson har med tunga poster såsom socialdemokratisk partisekreterare, socialminister och utrikesminister i mycket kommit att prägla svensk politik under flera decennier. Det har varit ett för frihetliga värderingar förödande inflytande. Andersson har i en motbjudande kombination parat en sammetslen framtoning och naiv idealism med cy

socialistiska klasshatet. Alla som kritiserar socialismen/socialdemokratin förklaras axiomatiskt vara hatfulla eller behäftade med andra grava fel.. Men alla förhålliga överklasspersoner och de flesta andra meningsmotståndare avvänjas, enligt Anderssons egen framställning, av södergammens debattkonst.

Lismane falskhet


Genom en så bred manifestation som möjligt ville Sten Andersson och socialdemokratin pressa också Moderata samlingspartiet och dess ordförande, Gösta Bohman, att underteckna uppropet. Moderate-
De förstörde

Sverige


Ibland, i synnerhet i början av den nya, vänstervridna utrikespolitiken, hade socialistdemokratiska föreningar ute i landet svårt att anpassa sig. Då partiledningen i början av 60-talet bjudit in Kanyama Chiume, motståndskämpen mot det brittiska väldet i Nyasaland (Malawi), att deltaga i Första majdemonstrationen, klargjorde partiledningen i "röda Ådalen": "Vi vill inte ha någon djävugger hit upp!" (Sidan 164 i Anderssons bok).

Palmes eko


Vid denna tidpunkt var nämligen den palmeitiska utrikesperspektivet alljämt rådande i svensk socialistdemokrati, och ett axiom inom ramen för detta var att varje stöd till baltiska självständighetsträvandet var att betrakta som "extremism" och "kalla krigs-tännande". Följaktligen brydde sig heller inte Sten Andersson om att vid det tillfälle han fick den besvärliga frågan utveckla sitt svar. Det räckte med kortbuggen arrogans.

Det destruktiva i Sten Anderssons in-sats i svensk politik består i att han bidrog till att sudda ut skiljelinjen mellan demokrati och diktatur och att ursäkta totalitär terror i exempelvis Vietnam, Mellanöstern och på Kub. Att sedan Sten Andersson aldrig haft någon i egentlig mening egen utrikespolitisk uppfattning utan blott varit ett eko av och en röstförstärkare till Olof Palme gör knappast saken bättre. 

CONTRA 3/2001
Contra i Prag


-Efter det kalla krigets slut är det "den politiska korrektheten" som är det största problemet, säger Betancourt till Contra. I dag är det västerländska samhället med USA i spetsen drabbat av en ädlig sjukdom, en sorts andlig HIV. Vi om inte lyckas återställa dessa samhällen så finns det inget hopp för mänskligheten.

Enligt Betancourt, som under sin tid som ledare för ISC mycket framgångsrikt samlade in pengar till antikommunistiska motståndsorganisationer i bland annat Afghanistan och Nicaragua, bidrar politiska intressegrupperingar av typ gaylobby och den militanta feministrörelsen till en "moralisk relativism".

-Somliga amerikanska delstater har infört lagar som tillåter flickor från tolv år och upprät att genomgå abort utan föräldrarnas medgivande. Det är sant att de flesta människor tror på Gud i USA, men detta reflekteras inte i publikulturen. USA exportar denna kultur utomlands.

Lösningen? Den består, enligt Betancourt i följande: -Sann kärlek [true love], sanna familjer - det är enda lösningen.

Frank Kaufmann, ledande inom IIWP, menade att religiösa ideal måste intimt förknippas med vardagslivet när det gäller utbildning, politik et cetera.

-Problemet i dag är att många religiöst troende människor inte låter sin tro påverka deras dagliga tillvaro i någon större utsträckning. Religionerna måste fylla ut de tomrum som uppställt genom politikens misslyckande.

Bland övriga seminariedeltagare märktes Mark Brann, chef för specialprojekt inom den ansedda konservativa dagstidningen The Washington Times; Behar Myrerem Bejko, viceminister i Albanien och ansvarig för religiösa frågor; Bernard Zamarin, chef för Robert Schuman Centre i Luxemborg; Tamas Földesy, juridikprofessor vid Budapest universitetet. Samt många fler.

Tommy Hansson
Röd koloss på larvfötter

Om Sovjetunionen kan mycket sägas avseende diktatur, planhushållning, imperialism etcetera. En av de mest väsentliga faktorerna vad gäller sovjetetik var dess överdimensionerade militärrapparat. Om denna handlar en relativt nyutkommen bok med titeln *Röd koloss på larvfötter* (SNS förlag), författad av filosofie doktor Lennart Samuelson. Boken är både välskriven och informativ och förjänar en bred läsekrets.

Författarens utgångspunkt är det faktum att Ryssland/Sovjet har varit indragen i krig mer än de flesta stater. Konsekvenserna av detta har varit utomordentligt genomgripande, både för landet självt och för omvärlden. Samuelsons bok tar främst upp problem i ekonomisk och militär historia men kan inte undgå att i samband därmed också beröras politiska och sociala faktorer. Sovjetkommunistiska härskare har regelbundet ur-säktat den militära uppbryggnaden med, att Sovjetunionen varit inriktat på kapitalistiska fienter. Västvärlden har å sin sida understrukit det som Sovjet med sin politiska och militära expansionslusta utgjort. Samuelson hänvisar till det konstanta spänningsstället som under decennierna rätt mellan de socialistiska och kapitalistiska systemen. Hans syfte är att "lyfta fram hur framtiden tedde sig vid de aktuella tidpunkterna".


Tommy Hansson
Lennart Samuelson: Röd koloss på larvfötter. SNS förlag, 333 sidor.

Mitt liv som kvinna och politiker


Och hela i politisk uppfatt-


Gro Harlem Brundtland lyckades inte med den stora uppgiften att integrera Norge med övriga Europa. Desto bättre går det för henne att vitalisera det länge missköpta WHO. Detta på toppen av ett jättearbete att vara partiledare under 15 år, som den ledande politikern i Norges största parti, där hon bland mycket annat haft att leda minoritetsregeringar i åtskilliga vanskliga lägen – med den ärän, bör man tillägga.

Boken, som är på 470 sidor, har översatts av Urban Andersson.

Arne Sundström

Gösta Bohman – Hjälten och myten

En skön bok med titeln Gösta Bohman – Hjälten och myten dröjer vid hur det svenska politiska landskapet gav upphov till svallvägar där moderata kanslor fick ett mycket större grepp om den svenska folksjälen än tillförn. Tove Lifvenahl, ordförande i Moderata ungdomsförbundet (MUF), har skrivit boken.


Att "Rösta på Gösta", ett populärt slagord på den tiden, blev en självklarhet för många som inte tidigare reflekterat på att rösta på höger.


Boken bjuder på lockande inblickar från början till slut.

Evald Olsson

---

**CONTRA**

3 1976...

Den som läser Contra nummer 3 1976 kommer snabbt in i något som kan betecknas som en helt främmande värld.


---

...för tjugo fem år sedan