Växthuskonspirationen
Neutralitetsmyten
Ny Demokrati
**CONTRA**

oberorande borgerlig tidsskrift utges sju gånger årligen
ISSN 0047-6472
Copyright Stiftelsen Contra
Eftertryck endast efter överenskommelse

Ansvarig utgivare:
Anders Fjällström

Adress:
Box 6082, 102 32 Stockholm
Tel 08-654 95 52 (även 08-751 56 26)
Telefax: 08-654 95 52 (manuell inköpning)
Förhållena röst (telefonansvarige) 08-652 48 99

Prenumeration
Minst 145, rekommenderad 200 kronor, per år.
Inbetalas på postig 85 95 89 4
eller bankgiro 261-2938.
Finland: Minst 95 mark per års.
Finländskt postgiro 1129 82-9.
Norge: Minst 145 norska kronor per år.
Norskt postgiro 1 99 82 77.
Danmark: Minst 145 danske kroner per år.
Dansk postgiro 1 69 06 98.

Medarbetare:
Styrelseordförande: Geza Málnár
Redigering & Layout: Anders Fjällström
Redaktion: Christin Arkofors, Anders Fjällström,
Carl G. Holm och Benny Rung

Annonser
Johannes Dirkdelt 0510-225 86

Länkkontakter
Blekinge: Mats Mårtensson 0455-133 36
Bohuslän: Karl Gustaf Kleen 0523-315 10
Gotland: Alf Norbäck 0498-102 06
Gävleborg: Grethe Blömgren 026-27 31 23
Göteborg: Magnus Ekblad 031-84 70 21
Halland: Jörn Alweroth 0346-620 46
Jämtland: se Västerbottenslännd
Jönköping: David Stavenheim 036-18 68 62
Kalmar: Se Jönköping
Kopparberg: se Gävleborg
Kristianstad: Ola Axelsson 0451-822 65
Kronoberg: Bengt Sjöberg 0372-177 21
Malmöhus: Mats Gunnarsson 0418-229 43
Norrbotten: Elisabeth Olsson 0970-340 85
Skaraborg: Frank Wurm 0500-335 44
Stockholm: Claes Henriksson 08-761 28 36
Södermanland: Tibor Somogyi 0152-152 62
Uppsala: Hermann Schulze 018-35 81 26
Värmland: se Örebro
Västerbotten: Georg Norlin 091-300 62
Västerbottenslännd: Herbert Forsström 060-246 98
Västmanland: Michael Berg 072-270 33
Västervik: Evald Olsson 0531-112 65
Örebro: Karl-Edvard Helkvist 0581-132 22
Östergötland: se Jönköping
Danmark: Lise-Lotte Hartvig 31 10 86 72
Norge: Arne Styrk 056-86 86
Nordland: Roger Wessman 90-76 69 37
Österbotten: Joakim Forsä 961-21 14 04

Presslåge 1991-08-08
Vänersborgs Offset AB, Vänersborg 1991

---

## NY CONTRABOK!


Boken är på 61 sidor och priset är 73:-, plus porto.

## SÄG DIN MENING!

Det är omöjligt att göra en politisk tidsskrift som i alla stycken alltid är alla läsare till lags. Dessutom har enskilda skribenter givetvis friheten att baka in personliga synpunkter i sin text, utan att varje mening med nödvändighet behöver överensstämma med redaktionens åsikter.


## BREVVÄN I SIBIRIEN!


---

### INNEHÅLL – CONTRA 5/1991

1. **Neuralitetsmyten**
   - Presentation av en ny Contra-bok.

2. **Väståhokonspirationen**
   - Anders Fjällström om den s k väståhuseffekten.

3. **Brev till Contra**
   - Contras läsare tycker till.

4. **Gula sidorna**
   - Aktuella smånotiser.

5. **Kristen vänster hyllade Mao, Ho och Castro**
   - Tommy Hansson om den s k befrielsesetologin.

6. **Revolution med drag under galoschen**
   - Carl G. Holm intervjuar Ian Wachtmeister.

7. **Möte med Dubcek**
   - Rune Westin intervjuar Alexander Dubcek.

8. **Boknytt**
Ny Contrabok av Tommy Hansson:

Neutralitetsmyten

Sverige har under hela 1900-talet intagit en neutral utrikespolitisk hållning. Under senare decennier har denna hållning sammanfattats i formeln "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig".


Neutralitetsmyten är slutgiltigt död, och den har heller aldrig motsvarats i en reell förd politik.

Tommy Hansson ger i sin nya bok *Neutralitetsmyten* en saklig men samtidigt skarpt polemisk översikt över den svenska utrikespolitiken, som alltför länge ängsligt negratat den totalitära sidan.

Författaren är verksam som journalist och debattör och tillhör Kontras fasta medarbetare. Han är bland annat också utrikesmedarbetare i tidningen *MorgonPosten* i Göteborg. Han sammanfattar här några av de viktigaste punkterna i sin bok.

För Olof Palme, Pierre Schori, Sten Andersson och andra ledande svenska socialdemokrater har den utrikespolitiska ledstjärnan hetat "internationell solidaritet". Det är ett synsätt som tillåtit Sverige att i strid med vår neutralitetsdoktrin öppet ta ställning för den totalitära sidan i en rad internationella konflikter.

Denna hållning har skaffat Sverige ett tvivelaktigt rykte i huvudstäder som Washington, London, Bonn och Paris och Libanon, medan man applåderat i Moskva, Hanoi, Luanda, Maputo och Havanna...

Om man studerar Olof Palmes utrikespolitiska synsätt och hans uppfattning om Sverige som ett moraliskt föreöde i världen är det lätt att i denna hållning skönja en återklang från den svenskastormaktsstiden.


Järnmalmshanteringen i Bergslagen blev en förutsättning för landets militära potens. Då den svenske monarken blev utsedd till befälhavare för de protestantiska styrkorna i Trettioåriga kriget (1618–1648) blev han en ledande internationell gestalt.

Gustaf II Adolf stupade dock, blott 37 år gammal. Hans död gjorde slut på alla möjligheter att Europa skulle kunna enas under den protestantiska läran, och då hans dotter Kristina abdikerade som svensk drottning 1654 och övergick till den ro-
mesk-katolska kyrkan var Sveriges stormaktsarena dömd till undergång. Även om det dröjde ända till 1718 innan den siste stormaktstiden – Karl XII – stupade i Norge.

**Gustav III – Palme**

Den siste svenska konungen med drömmar om ett nytt stormaktsvärld var Gustav III (1772–1793). Då han fruktade att Sverige skulle upplösa som nation och delas av stormakterna med Ryssland i spetsen genomförde han i augusti 1772 en oblodig statsvälvning och gjorde sig själv till diktator. Han hade ett flertalet goda egenskaper och gjorde bland annat Sverige till en utvecklad kulturnation.

Gustav III såg sig själv som en avtagare till "hjälteungarna" Gustav Vasa, Gustaf II Adolf och Karl XII och förde ett föga framgångsrikt krig mot Ryssland.

Han hyste även valmenta, men totalt orealistiska, ambitioner att befria den franska kungafamiljen undan revolutionäraerna.

Det finns för övrigt klara och skärmade likheter mellan Gustav III och Olof Palme:
- **Båda** hade missriktade illusioner om Sverige som en betydelsefull stormakt
- **Båda** missförstod Sveriges verkliga blygsamma ställning i världspolitiken.
- **Båda** var antagonistiska personligheter, som hade mycket lätt att skaffa sig fiender.

**Tyskvalnighet**


En svensk neutralitetskungörelse av 1904 kungjorde att det var Sveriges "föresats att under krigsresa förverklingar mellan framstående maktstädse laktagna de strängaste och mest upptäckta neutralitet enligt folkträtens grundsatser". Första världskriget (1914–18) satte dock vår neutralitet, som vi delade med Danmark och Norge, på svarade prov. Genom olyckliga uttalanden från den svenska utrikesledningen fick Ryssland först uppfattningen att Sverige skulle delta i kriget på Tysklands sida i kriget. Det är inte svårt att förstå de anklagelserna.

**Eftergifter**

Journalisten Maria-Pia Boethius kom i våras ut med den läsvärda boken *Heder och samveze* (Norstedts) som påtalade den pro-nazistiska svenska hållningen under det Andra världskriget. Tidigt krävde Sveriges förkroppade socialdemokratiska regering att Tysklands national社会主义iska regim under Adolf Hitler skulle stämpla "J" för jude i judarnas pass. Liksom under första kriget fanns i vårt land kraftigt tyska och nu även nationalsocialistiska sympatier.

Det finns många alltför många - oklarheter kring Sveriges hållning under kriget. Efter Tysklands angrepp på Sovjetunionen, midsommaren 1941, valde koalisionsministern Per Albin Hanssons ledning att tillmötesgå tyska kraven på att Sverige fraktar en hel division (Engelskrike) tyska soldater som skulle sätta in i striderna.


Yttermålet är det viktigt att utan järnmalmen från de svenska malmfältet i nordligaste Sverige skulle tysk industri ha mycket svårt att håviga sig. Detta gäller även exporten av kullager från Sverige till Tyskland.

Det var först när krigsslutet kom började svariga Tredje riket som Sverige i samtakt positivistiska andra började ompröva sin eftergiftspolitik. Permittentiden inställdes 1943, medan malmleveranserna reducerades – de inställdes ej – vid ungefär samma tidpunkt. Det var först i slutet av 1944, då
Tyskland i praktiken var slaget, som Sverige avslutade handeln med Hitlers rike. Och då först efter kraftiga påtryckningar från de allierade.

Den prosovjetiske Undén


Undén och hans regering bekände sig jagtligt i samband med den så kallade baltiutlämningen 1946, då Sverige till Sovjet överlämnade 146 baltiska flyktingar och 2 700 före detta tyska soldater. Veterinären var Sverige det enda land som överlämnade vanliga tyska soldater till fienden. Det lilla masturumet Liechtenstein (med 15 000 invånare!) vägrade exempelvis att utlämna 500 tyska fångar till ryssarna.

Men ledande svenska socialdemokrater som Gunnar Myrdal och Tage Erlanger – liksom författaren P O Enquist – har fortsatt att försvara utlämningen av balter och tyskar till Stalins godtycke.

När Norge, Danmark och Island efter kriget valde att gå med i Atlantpaken (NATO) för att därmed ta ställning för de västdemokratiska värdena, förblev Sverige alliansfritt. Det fanns i ledande (s)-kretser en principiell anti-amerikanism och en lika principiell pro-sovjetiskt. Wigforss påstod i ett tal i Borks den 4 april 1948 på fullt allvar att det låg närmare till hands att västmakterna skulle angripa Sverige än att öst skulle göra det.

Nynästern

Östen Undén lade grunden för att den revolutionsromantiska inställningen som blev Sveriges från och med mitten av 1960-talet.

Detta synsätt har tillåtit såväl socialdemokrater som borgerliga att hyssa stor förståelse för våpnad revolution och totalitär socialism i den tredje världen. Den traditionella sovjetvänliga inställningen bland svenska socialister fick ny stimulans genom "nynästern" som blommade upp i mitten av 1960-talet.

Den nya vänstersynen vann tidigt insteg hos svensk socialdemokrat, särskilt i fråga om sättet att se på förhållandena i länder med stort avstånd från svensk horisont. Pådrevare i vänstervridningen av socialdemokratiskt utrikespolitik var de unga för- mägorna Olof Palme och Pierre Schori. Palme var tidigt kritiker mot USAs engagemang i Vietnam, och i samband med Sexdagskriget i Mellanöstern 1967 bröt han med socialdemokraternas Israel-vänliga politik att stämpla staten Israel som angripare. Sverige har därefter haft mycket intima relationer med terrororganisationen PLO.


Schori, som är en nära vän till den notoriska spionen Arne Treholt, har jämte Palme utgjort motorn i Sveriges prorevolutionära politik i Tredje världen och när det gäller att stödja sovjetiska förslag som "en kärnvapenfrist i Norden".

Då Kubas stalinistiske diktator Fidel Castro vid Palmsstatsbesök på Kuba i mars 1975 hyllade den svenska statsministern som en "kär och högt aktad vän" fanns Schori med som Palms specielle rådgivare.

Neutraliteten en myt

I en lång rad väpnade konflikter har Sverige ensidigt stött den kommunistiska sidan i Afrika, Asien och Latinamerika. Det har skett i länderna Vietnam, Angola, Mozambique, Nicaragua, Sydafrika, Israel och så vidare.

Frågan är: Hur har det varit möjligt för både (s)-märkta och borgerliga regeringar – de icke-socialistiska ministärerna 1976–82 endast fortsatte socialdemokraternas prokommunistiska stödpolitik i Tredje världen – att förena alliansfriheten och neutraliteten med en sådan oböljig partisk utrikespolitik?

Svaret är: Det har inte varit möjligt. Det svenska neutraliteten är en myt som blivit trodd bland annat därför att brotten mot den förklafterta var "solidaritet med fattiga och förtryckta". Därför kunde Palme påstå att USAs krigföring i Vietnam var sak samma som nationalsocialistiska krigsförbyttern. Därför har Palme och Schori kunnat åka till Kuba och låta sig hyllas av Castro. Därför har Sten Anderson med fortjusning låtit sig omfamnas av Arafat. Och därför har svenska regeringar öst in miljarder svenska skattekröner i kommunistiska terroristers kassa-

Forhoppningsvis får vi snart en regering som:

• Skrotar neutralitetspolitiken;
• Lätter Sverige delta i ett europeiskt och västligt säkerhetsarbete; och
• Skrotar SIDA och skickar dess chef, Carl Tham, på demokratisk omskolning.

Tommy Hanssons Neutralitetsmyten kan beställas direkt från Contra för 73:-, plus porto 15:-.
Växthuskonspirationen

Undergångsteorierna avläser varandra. För bara ett tiotal år sedan varnade många forskare för att en kommande istid skulle lägga stora delar av Europa och Nordamerika under ett tjockt istäcke.

Hotet för dagen är den globala uppvärmningen, den s k växthusseffekten, som bl a sägs leda till att stora landområden läggs under vatten. Men kan vi lika på de forskare som lagt fram teorin om växthusseffekten? Finns det några särkna indikationer på att jordens medeltemperatur stiger, eller försöker forskarna skrämma oss av helt andra orsaker?

Att det förekommer en växthusseffekt är obestridligt. Det är tack vare att det finns vattenmånga (H₂O), koldioxid (CO₂) och andra växthusgaser i jordatmosfären som livet på jorden är möjligt. Förutan denna växthusseffekt skulle solens varme reflekteras tillbaka ut i världsmråden och jorden vara en isklump utan liv. Jordens årsmedeltemperatur skulle vara −18° C i stället för som nu +15° C.


Stiger temperaturen?

En förutsättning för en prognos om framtiden ska vara tillförlitlig är att den bygger på korrekta uppgifter. De forskare som för fram teorin om växthusseffekten påstår sig kunna visa upp temperaturstatistik som underbygger deras uppfattning, statistik som massmedia tjänstviljligt återgivit. Men den fråga som bör ställas är: hur pålitlig är egentligen deras statistik?

Är uppgifterna i ex inhämtade under en tillräckligt lång tidsrymd? I annat fall kan slumpmässiga och tillfälliga variationer påverka forskarnas slutsatser. Även om det exempelvis konstateras att temperaturen har ökat från ett decennium till ett annat bevisar inte det att temperaturen lånssiktigt ökar. Jämförelsen mellan två andra decennier kanske i stället leder till slutsatsen att temperaturen sjunker.

FN:s klimatutredning (IPCC) lade vid en stor klimatkonferens i Sundsvall 1990 fram sin analyser av det globala klimatet. Av utredningsmateriallets utläsning att det visserligen skett en global uppvärmning på 0,3–0,6 grader Celsius under de senaste hundra åren, men att förändringen helt ligger innanför de naturliga variationerna av klimatet. Det är därför fel att betrakta temperaturhöjningen som en trend.

Intressant är att jämföra dessa uppgifter med det forskningsen känner till om temperaturvariationen hos svenska klimatet under en annan hundraårsperiod: 1750 till 1850. Då varierade medeltemperaturen med hela fyra grader!

Sundsvallkonferensens summering blev
att det i nuläget faktiskt inte går att påvisa någon temperaturökning utöver de naturliga variationerna. Mäktigt nog har denna uppseendeväckande slutsats inte alls fått något genomslag i massmedia.


Mätningar från satellit ger en annan och mer korrekt bild av klimatet, eftersom temperaturen då registreras även i de stora områden som är inblandade i städerna. Enligt statistik som bygger uppgifter från mätstationer vid markytan ökade medeltemperaturen i USA mellan 1979 och 1989 med 0,2 grader. Satellitmätningar från samma period uppvisar ingen sådan temperaturändring.


**Stiger havsnivån?**


Hela ägrupper går – om man får före språkarna för växthuseffekten – mot sin undergång, och låglänt belägna länder som Nederländerna och Bangladesh kommer till betydande del att täckas av vatten. Och som inte det vore nog, leder den ökade avdunstningen från havet till kraftiga tropiska stormar, som kan ödelägga stora och befolkningsstäta områden runt ekvatorn.


**Vid ett av världens främsta oceangrafiska institut, det som ligger vid Cape Cod 40 mil norr om New York, betygar forskarna att det helt enkelt är omöjligt att avgöra om havsnivån stiger. Det finns visserligen en del mätningar som tyder på det, men andra mätningar antyder tvärtom att havsnivån sjunker.**

1989 kom det fram tecken på att polarnivån är i bakåt stigande.

**Det finns inga säkra indikationer på att klimatet blir varmare eller att havsnivån stiger. De översvämningsskador och orsakat har berott på översvämmade floder.**

**Påverkar koldioxidhalten klimatet?**

Vi måste alltså konstatera att både vad gäller jordens temperatur och havsnivåns nivå påverkas av växhuseffekterna. Målet oss förteor om växhuseffekterna inte alls så mycket på fottärna som de vill få oss att tro.

Men låt oss för resonemanget skulle ändå godta att temperaturer verkligen stiger och fråga oss: Varför stiger jordens medeltemperatur?

För att teorin om växhuseffekten ska kunna anses hållbar krävs inte bara att en temperaturhöjning kan konstateras. Forskarna måste också kunna visa att det före- ligger ett samband med denna höjning och koldioxidhalten i atmosfären. Det är ju bara om ett sådant samband verkligen föreligger samt att industrialiseringen – dvs utsläppen av koldioxid från motorer och förbrän-
En viktig faktor som ofta förbises är att molnen fungerar som en mycket effektiv temperaturregulator: när temperaturen stiger bildas fler moln, vilka får temperaturen att åter sjunka.

änden att koldioxidnivån blev lägre.

De forskningsresultat som föreligger underbygger också denna senare tolkning: förändringen av temperaturen har visat sig komma först i tiden, varefter minskningen av koldioxidhalten kommit därefter.

Andra forskningsresultat, som bygger på analys av luftbubblor i Grönlandssisen, visar att koldioxidnivån i atmosfären ökat från omkring 280 ppm (miljondelar) år 1760 till omkring 350 ppm 1990. Det innebär en ökning på omkring 25 procent.

Koncentrationen av en gas uttrycks vanligtvis just i ppm. Resultatet blir siffer som antyder en större dramatik än vad det i själva verket är fråga om. Uttryckt som procent har koldioxidhalten i atmosfären ökat från 0,028 till 0,035 procent.


Dåliga klimatmodeller

Vetenskapsmännen kan idag visa upp avancerade dataprogram som påstås stödja deras hypoteser om växthus-effekten. Dessa klimatmodeller liknar vid en första anblick de dataprogram som används för väderprognoser, men är uppbyggda efter helt andra principer.

Ett program för väderprognoser utgår från den aktuella vädersituationen och räknar sedan med hjälp av en invecklad matematik fram en prognos. De mest avancerade dataprogrammen klarar med någor-
lunda säkerhet att förutså vadret fem dygn framåt.

Klimatmodellerna försöker i stället efterlikna jordens klimat i princip. Datorn matas med uppgifter om solens värmestrålning och fysikaliska lagar för atmosfärens strålningsegenskaper och räknar sedan fram strålning, vindar, regnmängder osv.

Enligt flera av de modeller som använts kommer stora områden på jordytan att bli 1,5–4,5°C varmare om koldioxidhalten förbipassas. Sådana resultat väcker måhända stor respekt bland människor som övertrappa på datateknikens möjligheter, men det finns goda skäl att ifrågasätta klimatmodellerna. De resultat som visas upp är helt beroende av dataprogrammens utformning och de mätvärden som matas in – och till syvende och sist av vilka resultat som förs- korna önskar visa upp.

Mycket tyder på att de datoriserade klimatmodellerna är långt ifrån fulländade. Det antyder redan osäkerheten om vilken temperaturhöjning som kan förväntas. Om vi ska kunna tro på modellernas framtidsprognoser måste de först och främst kunna visa en tillförlitlig bild av vår nuvarande klimat. Och inte ens det klarar de! Får tro en av världens mest avancerade klimatmodeller, framställd vid Meteorological Office i Storbritannien, regnar det exempelvis lika mycket i Sahara som i Skottland...

Fysikaliska lagar


Det finns därför inget självklart samband mellan ökad koldioxidhalt och ökad temperatur. En del forskare – t ex professor Elsasser vid Lawrence Livermore Laboratories i Kalifornien – hävdar att en ökad koldioxidhalt gör jordens klimat mer instabil.


Så även om en ökningen av koldioxidhalten i en initial skede verkligen leder till att jordytan blir varmare kommer molnen i sin egenskap av temperaturregulatorn mycket snabbt att korrigera detta.

Många vinnare

Hur kommer det sig då att teorin om väx-

Forskare behöver som bekant forskningsanslag och för de forskare som inte arbetar inom det privata näringslivet handlar det ständigt om att övertyga de ansvariga politikerna om betydelsen av forskningen. Vad kan vara bättre argument för stora forskningsresurser än hot om kommande katastrofer?

Chansen att få generösa anslag ökar betydligt om massmedia tar upp katastrofscenariet. Det gör tidningar och ettermedia mer än gärna, eftersom katastrofer säljer lösningsnummer och ökar ettermediernas publik siffror. Den vanliga medborgaren som oförskillt utsätts för denna flod av katastrofreportage blir naturligtvis oroig och förvånat sig att politikerna ska reagera.

I det läget vingas politikerna att visa handlingskraft och tillgodose forskarnas önskemål: forskningsanslagen ökas (eller hot om en minskning dras tillbaka). Dessutom tillsätts utredningar som i sinom tid kommer fram till en rad nya lagar och förordningar.

Styrelseuppdrag i företag

Erfaren affärsjurist ställer sig till förfogande i företag med framtidsutsikter.

Svar till: "Affärsjurist"

(Svar förmedlas genom Contra, Box 6082, 102 32 Stockholm. Telefon 654 95 52.)

Annons

Styrelseuppdrag i företag

Erfaren affärsjurist ställer sig till förfogande i företag med framtidsutsikter.

Svar till: "Affärsjurist"

(Svar förmedlas genom Contra, Box 6082, 102 32 Stockholm. Telefon 654 95 52.)

En högre koldioxidhalt i atmosfären skulle bara vara bra för växtligheten.


En annan ”växthuseffekt”


Det skall till mycket höga nivåer för att några negativa effekter ska kunna påvisas. Koldioxid är i mättliga koncentrationer ofarligt och ingår ju i f i i vårt egen utdaningsl aft. I utdähngsluf ten handlar det om en koncentration på hela 4,4 proportional, medan en fördubbling av koncentrationen i jordatmosfären skulle innebära en koncentration på endast 0,07 proportional! En effekt skulle dock en höjd koldioxidnivå förä ut med sig: växtligheten skulle gynnas. Det kan förklaras med att många gröna växter antas ha utvecklats under tidssperioder då atmosfären koldioxidhalt varit betydligt högre än idag. Om atmosfären var f uthurettad skulle detta därför enbart vara av godo för växtligheten.

Försök, där fruktträd fått växa i växthus med fördubblad koldioxidnivå, visar att trädens omfång nästan fördubblats i förhållande till de träd som fått växa i vanlig luft. Och det skulle man också kunna kalla för en växthuseffekt...

Även om hotet om en global uppvärmning verkar betydligt överdrivet finns det naturligtvis andra skäl for att begränsa utsläpp från trafik och industrier. För människor som bor i industriära områden innebar dessa utsläpp betydande olägenheter. I allra högsta grad gäller det industrierna i Sovjet och östeuropa.

Det har dock skett betydande landvinningar på senare år vad gäller rening av bilavgaser och industriutsläpp. Det finns därför anledning att tro att den tekniska utvecklingen kommer att göra dessa emissioner till ett allt mindre problem.

RADDONNSEN

Annonspris: 30:- för 6 rader plus rubrik.

Faxväxel säljes

För Dig som behöver ansluta telefon och fax till samma telefonjack. Har kostat 1 500:-, säljes för 750:-. Tel 08-650 38 91.

Barnvagn säljes

Tysk korgvagn, Vit. Använd 6 mån. Har kostat 4 900:-, Nu 1 800:-. Tel 08-722 76 95. Hanna.
BREV TILL CONTRA

Välkommen med Din insändare. Skriv kort så får fler inlägg plats!

Domstol för krigsförbrytare

Mitt under brinnande världskrig tog Winston Churchill, tillsamman med Franklin Roosevelt, initiativet för att krigsförbrytare skulle straffas i framtiden. Det träkiga var att Stalin, som ju var överkvalificerad som krigsförbrytare, inte satt på de anklagades bänk vid Nürnbergrättegången efter kriget. Strikt juridiskt var denna rättegång oacceptabel, hur avskyvärd brottet än hade varit. Delts var domarna jäviga, eftersom de tillsattes av segarna, dels dömdes de anklagade retroaktivt för brott begången även före Winston Churchills hot om en kommande krigsförbrytarprocess.

Nürnbergrättegången, liksom motsvarande krigsförbrytarprocess i Tokyo, erbjuder emellertid ett värdefullt precedentsfall för FN, om man äntligen bestämmer sig för att fylla en besvärande lucka i FN-stadgan.

Den typ av internationella brott vi hör rör oss med är omnämnda på många olika håll – FN-stadgan, konventioner, declara
tioner etc. – och de bör beivras, sägs det. Man får förgäves leta efter anvisning om hur detta rent praktiskt ska gå till – varken Internationella Domstolen i Haag eller Europadomstolen är rätt forum. Man kan verkligen fråga sig varför det inte existerar en permanent krigsförbrytardomstol för dessa internationella brott, när vi har nationella domstolar för nationella brott. Frågan är förstås nativ stäld, eftersom svårigheterna hittills varit överstötliga p.g.a vetorättsen i Säkerhetsrådet och förbudet mot inblandning i staters inre angelägenheter.

Järnridan har fallit och det kalla kriget är över, tycks det. Detta gör sådant möjligt som tidigare var helt otänkbart, t.ex upprättandet av en permanent och opartisk internationell krigsförbrytardomstol.


Bengt Siösteen

Lita inte på kommunisterna

Jag mår illa, som Magnus Ugglja sjunger, när jag hör uppståndelsen kring ändringen i öststaternas politik. Begriper inte alla välutbildade herrar och damer på regeringsnivå vad som egentligen händer?


Låt oss noga kontrollera vem som står bakom de företag vi gör affärer med. Blå inte förvånat om det är ett gammalt kommunistiskt namn. Avstå då från att göra affär!

Magdalena Kaczmarek

Märkligt diskussionsklimat


Att diskutera med en svensk arbetare är inte möjligt, det går inte. Och i tidningen Metallarbaretan används ren nazitermologi när kronikören Mary Andersson skriver om Irak.

Inget land i världen har så många radikala kommunister som Sverige. Det mesta av denna radikalism är bluff och anpass- lighet. Varför kan inte svenska radikaler föra en intellektuell debatt – som i Frankrike?

Tomas Kohn
**SVERIGE-NYTT**

Contrast notisavdelning har sammanställts av Carl G. Holm. Den innehåller sammanfattningar och kommentarer till händelser i världen. De källor som refereras är inte direkt citerade, utan texten är sammanfattningar av originaltexten, försvårt inte annat markeras med citationstecken.

**Skumma avgifter för svenska byggare**


**Vägar och järnvägar**


**Dagisplatser slösas bort**

På sina ställen i Stockholm är det nu fyra års väntetid på kommunala daghemsplatser. Och i andra distrikt finns det för många platser. Daghemspersonalens motvilja mot s k "överinskrivning" har lett till att platserna ofta är dåligt utnyttjade. På sina ställen räknar man inte med att barnen över huvud taget är frånvarande från dagis när antalet anställda beräknas. Och på andra ställen är personalen mycket män om att verkligen ha alla inskrivna på plats, så att det inte går att logiskt argumentera för att det faktiskt finns lediga överskottsplats.


**"Obegravnäss" utrymmen i etern**

Percy Ek Dahl Pettersson är chef för Televerkets specrumkontor. Han menar att det idag inte finns några som helst tekniska hinder för att ett i praktiken obegravnäss antal frå radiostationer i etern. Tekniken finns och det är bara politiska beslut som saknar. En fri radio kan mycket väl bli verklig i början av nästa år.

**Avgift utan tjänst**

En utväg för myndigheter som vill skaffa nya inkomstklädor, men som inte får större anslag, är att införa avgifter. En sådan myndighet är Livsmedelsverket som numera tar 1.500 kronor i avgift för tillsyn av restauranger när det gäller miljö och hälsa. Haken är dock att tillsynen inte utövas av Livsmedelsverket, som tar det, utan av kommunernas miljö- och hälsoskyddsforvaltningar, som finansieras av kommunerna (och som inte anser sig ha rätt att utöva tillsyn). Den ena myndigheten tar nu betalt för en tjänst som en annan myndighet inte utför...

**Lenin i Jönköping**

Sommarens stora culturevenetning i Jönköpings-trakten är "Lenin i konsten." Efterfrågan på Lenin-konstverk i Österbotten har sjunkit drastiskt och därmed kan en stor samling skrivas upp. Och enligt den ansluta särskilt, där konstnären Calle Örnmarks jätteskulptur i trä ("Indiska repbrickit", "Myrhetiet på Bounty" m fl) länge har väckt berättigat uppmärksamhet och samlad stora besökskortar.

Nu satsar lokala kulturmyndigheter och kvarlevande rester av det kommunistiska kulturenätet inom kommunen, så att vinna nya "konstvänner" i Väst, efter som det knappast går att hitta mer än en handfull besökare till motsvarande utställning i Öst.

**Tvångsförsäkrad**

Det blir allt vanligare att fackförbund kollektivt anlita misskönsförsäkringar för sina medlemmar. Det är framförallt Folkets som arbetar på den här marknaden. Folkets har med några fackförbund överenskommelser som innebär att fackavgifter inkluderar en obligatorisk misskönsförsäkring, medan Försäkringsinspektionen (numera Finansinspektionen) kräver att medlemmarna skall ha rätt att reservera sig mot försäkringen. En sådan reservationsrätt finns, men den innebär inte att avgifterna blir lägre. Det som vill slippa att bli försäkrad...
i Folksam får alltså ända vara med och betala.

En del farkökur har mer småkliga överenskommer. Men skillnaden är i en del fall härfin. Lärarbolletet "erbjuder" sina medlemmar en hemförsäkring som tecknas automatiskt om medlemmen inte tackar nej. En sådan negativ försäkrningsmetod är förbjuden i samtliga andra kommersiella sammanhang, men den har tillåtits just när det gäller fackföreningarnas försäkring av vissa försäkringar. Den som tackar nej bör dock inte vara säker på att slippa ifrån avgiften.

Sydsvenskan berättar om lärarinna Ninni Bucht som varje månad får ta nya tag med Folksam och facket för att slippa betala avgift till den försäkring hon takat nej till. Pengarna kommer tillbaka efter ett tag, men varje månad kommer så en ny debitering på Ninnis lönekonto och så är det dags för en ny vända och nya utsäckter från Folksam (men inte facket).

Neutraliteten ifrågasatt

Alltfler svenskar vägar nu ifrågasätta neutralitetspolitiken. Ny Demokrati skriver i sitt partiprogram att neutralitetspolitikten börjar bli opportunistisk och sig. Och generalmästaren Claes Skoglund skriver följande i en debattartikel i Göteborgs-Posten: "Skall vi i framtiden under en konflikt i Europa undgå den största oflyckan som kan drabba ett folk, frihetens förlust, finns det i sådant fall endast en lösning. Att i samband med vårt inträde i EG överge hittillsvarande alliansfria politik och inte blott ekonomiskt utan även säkerhetspolitiskt ansluta oss till det nya Europa!"

Förbjudna listor på icke-medlemmar


(Östgöta-Correspondenten, Linköping)

Här ligger sjöfacket lågt


De ryska sjömännen betalades med 60 kronor per dag. Men Sjöförsöket förbjuder vice ordförande Börje Persson förklarade att Förbundet inget kunde göra. Det var ju inte förbundets egna medlemmar som blev utkonkurrerade utan Livsmedelsarbetarförbundets medlemmar i de fackhushus på land som blev utan den svenska lax som nu istället exporteras av ryssarna...

(Göteborgs-Posten)

Politiker tappar förtröende

Maria Elliott vid Göteborgs Universitet har gjort en studie över den allmänna opinionens inställning till olika aktörer. Mätningar har gjorts kontinuerligt sedan 1986 och ständig etta i studien är "sjukvården". Också bankerna, polisen och radio/TV får höga förtröendetisser.

I botten låg i början av den undersökta perioden var facket den enda institution som fick minnevärd med det mått på förtröende som användes. Men nu har facket på minnestalet fått sällskap av två andra institutioner, som i de tidigare studierna placerade sig på god medelnivå. Det är riksdagen och regeringen som tappat dramatiskt i förtröende hos allmänheten.

Vänsterjournalister


Sanningen om "1968" är alltså den rakt motsatta om den myten som spreds om den "röda 1968". Det var små studentgrupper som var röda (ofta långt till vänster om vpk, medan den breda allmänheten tog kraftigt avstånd från denna extremism).

Undersökningen 1989 gav socialdemokraterna 30 procent, vilket låg en bra bit under dåvarande opinionssiffror för parti.

Contras bedömning är att de uppskattade sympatiska siffrorna beträffande vpk och m-sympatier i journalistikåren snarast är en underskattning av snedvridningen i kårerna. De borgerliga sympatierna finns ofta hos landsortspressens lokalkommentatorer. Dvs de journalister som skriver rapportage från fackföreningens möten, fotbollsmatcher och småbränder i landets tusentals småorter. Artiklar som ytterst sällan förmedlar några politiska värderingar.

Ju närmare politiskt centrala frågor, desto större är, så satt vi i klan bedöma saken, snedvridningen. Allra värst förefaller situationen vara beträffande den lilla skara som ägnar sig åt att skriva om utrikesfrågor.

Regeringen tvingad att backa

I förra numret av Contra berättade vi om regeringens proposition om omvandling av Stadshypotekskassan till aktiebolag, där staten skulle lägga beslag på de 12 miljarder kronor som den hittills i föreningsform ägda kassan bedömdes vara vård. Propositionen hade lagts fram trots skarp kritik från lagrådet. Nu visade det sig att riksdagen inte var beredd att anta propositionen. Regeringen fick "kalla fott" och förslaget har tills vidare lagts på is.
Snabb omvandling i Sydkorea


Många koreander satsar stora summor för att ge sina barn en god utbildning i enlighet med den konfucianska traditionen. Idag går 40 procent av Sydkoreas ungdomar på universitet och högskolor. I Sverige är motsvarande siffror ungefär en fjärdedel.

Miljöbov i Öst


 Energiproduktionen framstår som den värsta nedumsutensilen i Östtyskland. De få kärnkraftverken är av riskabel sovjetisk konstruktion. 80 procent av energin produceras med högsvavligt brunkol. Brunkol har betydligt lägre energinnehåll jämfört med stenkol, därför måste man elda större volymer, som resulterar i större avfallsmängder och utsläpp i atmosfären jämfört med alternativa metoder.


Franska socialistar tar till munkavlen


Grekiska socialistar impoljudra

I EG är de grekiska socialisterna ordentligt impoljudra. Genom de rättsliga undersökningarna mot Andreas Papandreou och hans Pasok-parti har EG-byråkraterna fått en växande insyn i en allt annan närmare hantering av EGs budgetmedel. En medlem i den tidigare grekiska socialistregeringen har dömts för att han personligen sålde jugoslavisk majs till EG och med försäljade papper intygrade att mazan var greekisk, vilket berättigade honom till subventioner från EG. Det har också avslöjats att många bönder med koppling till Pasok på liknande sätt kunnat leva på subventioner på EG. Korrumpade lokala partikoryfer har undertryckt alla papper som har behövts.

Gasledning dödsfalla


Finland visade vägen

Olympiska Kommittén och USA har avskaffat sanktionerna mot Sydafrika. I det sammanhanget vill vi särskilt att Finland visade vägen genom att i det tysta avskaffa sanktionerna redan innan USA och Olympiska Kommittén hann med saken. Sverige är som vanligt ett land som utmärker sig negativt genom att framhärda med de sanktioner som resten av världen avskaffar i rask takt.

AIDS och aborter i Sovjet


(Die Welt)

Frågan om tvångsadoptitioner i Tyskland aktuell

I minst tjugo fall genomförde det gamla Östtyskland tvångsadoptitioner av barn till förlämnare som försökt fly till Väst, eller gjort sig skydda till andra politiska brott. Östra Tysklands befrielse och den tyska enheten har inte inneburit någon lösning på detta speciella utslag av kommunistiskt politik. Företrädare för den gamla kommunistregimen hävdar att adoptioner inte kan gå tillbaka och att östtyska adoptioner är rättsligt giltiga även i det enade Tyskland.
Den nya tyska åklagarmyndighetens följer lagen som säger att barnaror (som skulle kunna vara en tillämpbar brottssformulering) inte faller under allmänt åtal. Därför måste alla berörda föräldrar lämna in åtalsmäkningar innan rättsliga åtgärder kan vidtas mot de ansvariga. Högst ansvarig för politiken med tvångsadoptition var för Övrigt Erik Honeckers hustru Margot, som var utbildningsminister.

**Kinesisk ekonomi utvecklas bättre än väntat**


**Fria Kina och Bulgarien**

Republiken Kina (Taiwan) och Bulgarien har kommunistens övertygelse att upprätta handelskontor i varandras huvudstäder. Sverige har inget officiellt handelskontor i Taipei, men en motsvarande funktion sköts av en privat organisation (Sveriges Allmänna Exportförening) i samarbete med Göteborgskan.

**Peru mot fri företagsamhet**


Victor Joya Wa förklarade att de enda pengar från staten som företagen kunde på räkna var återbetalning av skatter som betalas av exportföretag – för skatter vill och kan vi inte exportera. Carlos Bolona var tidigare chef för Institutet för Frihet och Demokrati, en instiftelse som arbetar för nyaliberala värderingar med Hernando de Soto som chef, de Sotos bok Den andra vägen (utgiven på svenska av Ratio och recenserad i Contra nr 3 1991) har haft stort inflytande på den politiska utvecklingen i Peru, de Soto berättade om att villkor för vänliga normal företagsambete, samtidigt som ”svarta” företag fungerade effektivt.

**U-hjälp till rätt land**


**Falska sedlar**

En bidragande orsak till att konflikten mellan Serbien och Kroatiens förförjupades var när den första serbiska regeringen under Slobodan Milosevic låt trycka upp 10 miljarder kronor i dina, för att finansiera den serbiska delstatens utgifter. Pengarna användes bl a för löner och omkostnader. I praktiken innebar åtgärden att Serbien pränglade ut falska sedlar på de andra republikernas bekostnad, eftersom sedlarna utgavs utan kontroll från den jugoslaviska centralbanken.

**Allt svårare på Kuba**

Kuba är ett av de få oerfordekomma kommunistländerna. Den ekonomiska situationen blir därmed allt värre, eftersom Sovjet inte längre har råd att betala. Äggr och kött är strängt ransonerade. Det är t o m svårt att få tag på bananer och socker på denna banan- och sockerodlande ö. Oxar tar över alltmer av det arbete som tidigare utförts av traktorier, cyklor och bilar – landet har inte råd med reservdelar.
Kristen vänster hyllade Mao, Ho och Castro


Befrielseologin är ett känt uttryck för den kristna vänstern. Liksom andra vänsterpolitiska åskådningar tycks nu detta synsätt ha förlater sin forna lyskraft.


En av de främsta representanterna för sådana idéer var Ingmar Ström, som senare blev biskop i Stockholm. Ström med flera syftade till att slå samman kristna värderingar med fackföreningsrörelsen och andra grupper som normalt inte hade mycket till övers för kristendom och kyrka.


Ett genombrott för vänsterpolitiseringen av kyrkan var det internationella kyrkomötet i Uppsala 1968, som hade den socialdemokratiska regeringens välsignelse. Det här bland annat den vänsterradikale folksångaren Pete Seeger inbjudits att sjunga i Uppsala domkyrka.

Ett uttryck för den kristna vänstern i Sverige var antologin "Kristen vänster" (1969), vilken nästan framstod som en parodi på trotskyldigt vänsterideologiskt engagemang. I bokens förord förklaras exempelvis:

"Kristen Vänster" är ett mångtydigt begrepp. Det är angeläget att betona att den socialism vi eftersträvar inte är mer 'kristen' än övrig socialism."

Uppseendeväckande är även medförfattaren Ingmar Näslunds syn på Kristus:

"Låt oss göra ett tankeexperiment. An- tag att Kristus kom tillbaka idag... Han kanske rentav inte skulle kalla sig kristen. Han kanske skulle finna att den kyrka han ville ha inte fanns bland dem som kallar..."
Enligt Maryknolls – den amerikanska katolska kyrkans organisation för utrikesmission – var Jesus en militant revolutionär som med vapen i band marscherade mot romarna.

sig kristna, utan bland dem som bär runda märken på sin kappa. På märkena står det FNL FÖR VIETNAMS FOLK.”

Jesus som FNL-sympatisör. Så livlig fantasi hade alltså den kristna vänstern i slutet på 1960-talet...

Mao, Guds profet

En av de fyra författarna i boken Kristen vänster var Per Frostin, vilken är den som kanske mest konsekvent försökt förena kristendom och socialism i vårt land. I pamfletten Kampen för rättfärdighet (1975) tar han avstånd från synen att det kristna budskapet blott är ett andligt sådant. Hela människan skall frälsas, hävdar Frostin, och då måste man även engagera sig politiskt.

Så långt kan Frostins och hans meningsfrångers budskap begripas. Det är också denna ståndpunkt som fått en kristen aktivist som Per Herngren att medverka i aktioner riktade mot vapenfabriker i USA. Det finns dock ett stort ”men” när det gäller denna typ av opinion, och det är att den företräder en ensidig politiserings: allt som är vänster är bra, allt som andas höger är dåligt.

Det gör att roten på kristen aktivism får en kraftig politisk slagsida och att Frostins ”kamp för rättfärdighet” i praktiken blir en kamp för socialism i totalitär eller, i bästa fall, demokratisk skepnad. Ofta har dock engagemang av denna typ inneburit uppslutande bakom kommunistiska terrorrörelser i Tredje världen. Därfor är det endast symptomatiskt att Frostin för 16 år sedan kunde skriva:

”När man tänker på Guds handlande har man en tendens att begränsa sig till det kristna. Att Dag Hammarskjöld eller Ju-
En officiell sandinistisk propagandabild: En segerrik gerillasoldat triumferar över den korsfäste Kristus.

ANC-vänlig Werkström

Det är alldeles tydligt att Svenska kyrkan (och även vissa andra samfund, se Gösta Hultén och Jan Samuelssons bok Omaka par [1985]), jagter ner avsevärde energi på att tillgodose krasst politiska behov av värdsligt engagemang, låt vara att detta i enlighet med den kristna vänsterns premisser anses vara höjd av kristen medvetenhet.

Då ärkebiskop Bertil Werkström i december 1985 deltog i Kyrkornas världsårsdags kongress i Harare instämde han utan reservationer i organisationens stöd till det våpnade våldet. I Svenska Dagbladet den 16 december 1985 citerades han så: "Människor som förtvivolser och torteras måste få slå tillbaka mot sina plågoarder." En av dessa svepande formuleringar som tvärväv blivit så vanliga i kyrklig debattkonst. Dagen innan Werkströms uttalande publcerades hade, enligt telegram från TT-AFP, en landmärk som utplacerats i norra delen av provinsen Transvaal av den sydafrikaniska nationalströrelsen ANC, dödat fyra barn under tio års ålder.

Werkström strax ingalunda varit ensam om en sådan typ av engagemang. Företrädaren Olof Sundby valdes under Kyrkornas världsdags generalförsamling, i Nairobi 1975, till president i organisationen och har mig veterligt aldrig verkat för att rådets stöd till våpnade gerillor skall upphöra.


En sådan typ av antisocialistiskt engagemang har varit ett föga gångbart inslag i kyrklig opinionsbildning. Att det varit så är ett direkt resultat av den kristna vänsterns framt och det kyrkliga andliga klimatet.

Arbetarna i vingården


En produkt av detta sätt att tolka det kristna budskapet är "den revolutionära Jesus", som ett av Kristus som bland annat torgör av Maryknolls, som är den katolska amerikanska kyrkans missionsstjänst i utlandet. 1983 publicerade Maryknolls bokförlag Orbis boken Communism in the Bible, där det bl a hävdas: "Att en kristen menar sig vara antikommunist... utgör vårt åthundrades största skandal." Enligt boken kan vidare likhetstecken sättas mellan kristendom och kommunist, och Jesus själv var i detta perspektiv ingenting annat än "...en kommunist, med en härnad revolutionär karaktär, som engagerade sig i revolutionär politisk aktivitet."


Finns det något bättre argument mot den marxistinfluerade kristna vänstern?  

I antologin 'Kristen vänster' gavs bilden av Kristus som FNL-sympatisör!
Revolution med drag under galoscherna

Vi är för en revolution, den revolution som faktiskt pågår i världen, säger Ny Demokrats partileade Ian Wachtmeister. Det är inte en revolution där man skjuter på varandra, utan en förändring i grunden av systemet.

Folket är just nu mer revolutionärt än partierna, det är där vi har en uppgift som nytt parti, att kanalera de åsikter som finns i folkdjupet.

Ny Demokrati vill sänka skatterna med 200 miljarder om året. Hur ska det gå till?
Vi använder oss gärna av utomståndes hjälp för att analysera problemen och finna lösningar. Vi har tagit del av Den Nya Välffärdens skatteförslag, där före chefen för Riksrevisionsverket Rune Berggren varit den drivande kraften.

Det är ett mycket genomarbetat och gediget skattekärnprogram. Vi har läst det mesta till Ny Demokratens eget skattekännsprogram — varför skall vi göra jobbet själva när andra redan lyckats göra det så bra?

Utgångspunkten för våra skatteknänskrav är att skatte-trycket i Sverige idag är 57 procent. Vi vill under en sexårs-period komma ner till 47 procent. I Europa är det genomsnittliga skattetrycket 40 procent. Och inte är det fråga om någon social missräkning i länder som Tyskland, Nederländerna och Frankrike!

För att få ihop 200 miljarder har vi räknat med främst följande poster: 80 miljarder får vi tillbaka direkt i form av s k automatiska effekter. Dvs stat och kommun får lägre arbetsgivaravgifter och moms.

Vi räknar också med att sälja ut statlig egendom, bl a företag som inte behöver ägas av staten, vilket skall ge en rejäl slant. Försäljningsintäkterna skall användas för att amortera statskulden. På det sättet sparar vi 20 miljarder i årliga räntegiftfet.

Ytterligare 20 miljarder skall sparas genom det blygsamma kravet att kommunerna skall rationalisera sin verksamhet med 0,4 procent per år och staten med en dryg procent.

Eftersom tjänsteföretag i näringslivet klarar av flera procent rationalisering per år är det inte för mycket begärt att stat och kommun skall klara mellan en halv och en procent. Ytterligare miljarder sparas genom att drive en ny näringspolitik (som finns beskriven i en annan av skriften från Den Nya Välffären), genom att dra in bidrag till diverse organisationer, minskade livsmedelssubventioner och en omläggning av bostadspolitiken.

Vi vill också se över de många förtidspensioneringar som sker av andra skäl än sjukdom. De är ofta ett bekvämt sätt för företagen att lösa problem med övertaligt personal, men svarar för en betydande reserv av arbetskraft, en arbetskraft som idag kostar oss onödiga pensionskostnader istället för att

Ian Wachtmeister leder allsång under ett valmöte i Furusund, norr om Stockholm.
Skattereformen

i stort sett bra – men
skattereformet måste ner
På skattesänkningssidan inte
mellan 29 miljarder kronor. De dynamiska
inte att inrättar ett tjansteföretag
På detta påstående är det praktiskt
inte att inrättar ett tjansteföretag.

– Nej. Vi har bara föreslagit en
åtgärd som inskränker på välgö
företagstanken, införandet av två
carens inom sjukförsäkringar.

Vi öppnar for att acceptera
undantag för personer med
sjukdomar som förorsakar
många korta fristavlorperioder.

Här skulle det kanske också gå
att locka några japanska företag
hit, det finns bara ett par
Jag tycker att skattereformen i
inom marginalsatserna från 50 till
40 procent. Hade vi haft kvar det
gamla skattesystemet hade
syntdelen i våra skatteriskningens
jag känner att Sverige och
Tyskland är Europas jarn, vår
affärskultur passar den ja-
bättre än vad som är
fallet med den sydeuropeiska
affärskulturen. Vi bör ha alla
chanser att vara ett intressant
lokaliseringalternativ.

Skattereformen

i stort sett bra – men
skattereformet måste ner
På skattesänkningssidan inte
mellan 29 miljarder kronor. De dynamiska
inte att inrättar ett tjansteföretag.

– Nej. Vi har bara föreslagit en
åtgärd som inskränker på välgö
företagstanken, införandet av två
carens inom sjukförsäkringar.

Vi öppnar for att acceptera
undantag för personer med
sjukdomar som förorsakar
många korta fristavlorperioder.

Här skulle det kanske också gå
att locka några japanska företag
hit, det finns bara ett par
Jag tycker att skattereformen i
inom marginalsatserna från 50 till
40 procent. Hade vi haft kvar det
gamla skattesystemet hade
syntdelen i våra skatteriskningens
jag känner att Sverige och
Tyskland är Europas jarn, vår
affärskultur passar den ja-
bättre än vad som är
fallet med den sydeuropeiska
affärskulturen. Vi bör ha alla
chanser att vara ett intressant
lokaliseringalternativ.

CONTRA 5/991

Flertalet av Contras läsare kommer säker att lägga sina röster för moderaterna eller Ny
Demokrati i höstens val, men med rejälade andra
eller också till Folkpartiet och KdS. De etablerade
partiernas program är väl kända och behöver
knappast presenteras i Contra.

Ny Demokrati är däremot nya på den politiska
scenen. De utsätts ständigt för påhopp och
inklade artiklar i media, som i allt för stor ut-
sträckning styrs av politiska intressen. Contras
redaktion har därför funnit det riktigt att ge
utrymme för en intervju med partiledaren i ”det
nya alternativet”, Ian Wachtmeister. Det är på
för andra ställen som läsarna får tillfälle att ta
del av Ny Demokrats synpunkter som de verkli-
ne är.
läsningar, vilket dock är allmänt känt. Dessutom är det möjligt att det stora antalet ungdomar och ungdomar som är aktiva i demokratiska organisationer bidrar till en bredare och djupare debatt om etiska frågor.

Men tar Ny Demokrati ställning

Möte med Dubcek


Få tillfället ges i livet när man får träffa en person av den historiska betydelsen att hans namn står tryckt i uppslagsboken i bokhyllan. Dubcek är en sådan person. När hans tolk Lena Adamcova förmedlade hans vädersn östöd för de sovjetiska reformerna, samt till investeringar i Tjecko-Slovakien, då lyssnade de diplomatiker, politiker och affärsman som var närvarande.


Dubcek fick ”hjältestatus” 1968, när han som Tjecko-Slovakiens ledare införde de reformer som senare samma år resulterade i den sovjetiska invasionen. Han förklarade:

”För 22 år sedan försökte vi frigöra oss från ett totalitärt system och förjätta vår plats i Europas hjärta. Vi avskaffade censuren, tillät politisk pluralism, stödde privat företagetsamhälle och rehabiliterade 35 000 offer från den tidigare regimens förtryck.”

Ian Wachtmeister tänker satsa helhjärtat på politiken när han kommer in i Riksdagen.


Slutligen, har Du något att säga speciellt till Contras läsare?

- Contra har gjort en väldigt fin insats genom att informera om vad som verkliga händer i exempelvis Östeuropa. För några år sedan gick det inte att få den informationen alls i andra svenska media.

Jag har genom åren läst många intressanta och kvalificerade artiklar i Contra. Jag tycker att ni på ett helt annat sätt än övriga svenska tidningar anstränger er för att vara objektiva och skildra verkligheten som den är.

Av Rune Westin

Dubcek sökte under besöket i Sydney förtroende för att reformernas denna gång skulle lyckas. (Foto: Rune Westin)

Den sovjetiska invasionen kan på ytan ha fått det att se ut som om vi mislyckades, men det slutade trots allt med seger för oss – och inte för angriparna – eftersom de filatropiska idéerna segrade.”
"Man kan vinna ett krig mot ett annat land militärt, men man kan aldrig krossa dess idéer", poängterade Ducek. "Det hädas idag att våra dädda initiativ var våghalsiga, men de var helt enkelt nödvändiga".

**Invasion utan motstånd**

Jag har alltid grubbblat över trovärdigheten i den sovjetiska avhopparens Anatolij Golitsyns påstenden att Dubcek, som i sin ungdom utbildats i Khigisien i sovjetiska Centralasien och haft ett lång förslutet i kommunistpartiet, 1968 stått i maskopiti med de sovjetiska ledarna.

Själv hävdade Dubcek under sitt anförande att de 1968 beslutat sig för att passivt tillätta de sovjetiska trupperna att marschnera in i Tjecko-Slovakien utan motstånd, därför att man ansett att det var den enda sättet att undvika att blod spilldes. Frågan kvarstod dock, om inte Dubcakes ställningstagande till de sovjetiska invasionstrupperna motiverats av andra hänsyn än de rent filantropiska.

Jag bad Dubcek att förklara varför ryssarna, då de inte dragit sig för att mördas den ungerska kommunistiska reformatorn Imre Nagy när de tägade in i Ungern 1956, valt att låta honom leva och därutöver anför tal om ett par statliga utnämningar, inklusive ambassadörspositionen i Turkiet?

Dubcek svarade att han natten den 21 augusti arresterades av KGB och sedan fördes till flygplatsen, där han tillbringade hela natten fängen i en stridsvagn. Han hade sedan flyttats till Polen, där han känt igen ansikten på en av de KGB-män som först arresterat honom i Tjecko-Slovakien. Till sist hade han förts till de karpatska bergen i Sovjet. Han ville inte gå in på de samtal han haft med ryssarna, men konstaterade att t o m flera av hans medständare hade skylt reformernas misslyckande på honom.


Det bör dock påpekas att Dubcek återkallades från Turkiet bara ett halvår efter att han tillträtt ambassadörspositionen. Var utnämningen ett svepaskäl för att bli av med Dubcek, som han själv påstår, skickade Moskva inte bort honom någon längre tid.

**Med i EG**

Idag har Dubcek plötsligt återvänt till den tjecko-slovakiska politikens centrum, som en vålnad från förgången tid. Han hävdade att han till att börja med arresterades (den 17 november), men att han redan den 28 december utnämndes till ordförande för det tjecko-slovakiska parlamentet.


Dubcek konstaterade att han hittills inte funnit något som skulle hindra detta. Målet är att bli fullvärdig medlem av Tjecko-Slovakien har, enligt Dubcek, upphört med all vapenförsäljning till Mellersta Östern. (En kontroll med amerikanska konsulatet i Sydney visade dock att Tjecko-Slovakien fortfarande säljde vapen till Mellersta Östern. USAs ambassadör i Tjecko-Slovakia, Shirley Temple Black, hade vågat till tjecko-siska UD att upphöra med vapenförsäljningen till Iran och Syrien, samma dag (den 6 maj) som jag träffade Dubcek.)


Redan nästa dag förekom nyheten i Sydneys största dagstidningar att Gorba nov, som USA varit USA för risken för en återgång till det kalla kriget mellan Sovjet och USA var mycket stor.
**BOK-NYTT**

**Vittrar nationalstaten sönder?**


Erik Dahmén, också f professor, pekar på att den längre önsknad suveränitet, som tillkommit statsmakten, och som förstärkts i jordens få politiska demokratier genom uttalat folkstöd, nu har begränsats alltmer på det ekonomiska området.


Torgny T Segerstedt i VITTRAR NATIONALSTATEN SÖNDER?

**Vid sidan av kriget**

Peter Tennant, pressattaché vid brittiska legationen i Stockholm under krigsåren, berättar om sin tjänstgöring i Sverige i en bok med titeln *Vid sidan av kriget*.

Bokens titel överensstämmer med avseende på det krig så återspeglades i frontrapporterna, men däremot inte när det gäller det hemliga kriget, som det "neutrala" Sverige i omfattande utsträckning utgjorde bas för.

Författaren framhåller att de krigförande länderna hade ett gemensamt intresse av att Sverige hålls utanför kriget. För Tyskland var tillgången till den viokna svenska järnmalmen säkerare om Sverige inte var ockuperat. Engelsmännen utnyttjade exempelvis svenskt territorium för understöd till motståndsrörelserna i de ockuperade länderna.

Sverige utgjorde ett värdefullt fönster för underrättelsejänsterna att kika igenom, en bas för politisk och propagandistisk krigföring både i vit och svart form. Detta sammanhang kan nämnas att den svenska säkerhetspolisen grep 284 agenter för tyskorterad verksamhet och 935 agenter för pro-allierad verksamhet.

Tennant tar i boken upp den tyska transittrafiken genom Sverige, vilken från brittiskt håll inte bara förändrade krigsstrategiska diplomatiska påtryckningar, utan även sabotageaktioner mot tyska soldater. Att den svenska regeringen gav efter för de tyska kraven får, anser Tennant, ses mot bakgrund av det misslyckade engelska fältägat i Norge, Frankrikes kapitulation och vanförsöllningen att britterna höll på att begära fredsförhandlingar med Hitler.

Transitrörelserna pågick mellan den 8 juni 1940 och den 20 augusti 1943. Under perioden transporterades, enligt Tennant, 2 100 000 tyska soldater till och från Norge.

I samband med det svenska tillkännagivandet i juli 1943 om uppsägning av transitavtalet med Tyskland, kallades 300 000 man in, vilket var den största mobiliseringen sedan våren 1940.

Den brittiska legationen hade ett vittförgrenat kontaktnät i Sverige, och en av Tennants vänner inom polisen var kriminaltekniska institutets chef, dr Harry Söderman. Denne blev av en landsflyktig norsk mini vel tillfrågad om han kunde utbilda norska polismän i Sverige, så att de kunde ansvara för ordningen i Norge efter befrilesen.

Söderman kontaktade den
svenska regeringen som gav sin vålsignelse till projektet. Utbildningen, som var av såväl militär som polisära art, fördes till ett avlägset och obefogat område mellan Uppsala och Norrtälje.

Den på svenskt territorium utbildade norska truppstyrkan omfattade mot slutet inte mindre än 15 000 man, vilka till för- fänge gade sådana mängder vapen och motorfordon. Denna hemlighållna truppstyrka benämndes i engelska kretser för "Revolver-Harrys privatarmé".

I kapitlet om Söderman kommer Tennant in på riksdagshusbran den i Berlin 1933. Söderman var som polisexpert med vid undersökningen efter branden, och han kom därvid fram till den bestämda slutsatsen att man der Lube själv bar hela skulden. Nya undersökningar i förbundsrepubliken har bekräftat att Södermans slutsats var riktig.

Författaren säger i ett uttalande om de olika vapenslagarna i Sverige, att flygvapnet hade nära förbindelser med engelska RAF, medan det fanns starka tyska traditioner inom armén. Det vapenslag som hade de starkaste kopplingarna till Tyskland var emellertid flottan.

Tennants bok är, trots sin subjektiva slagsida, en förbluf- fande insiktsfull skildring om Sverige under Andra världskri- get. En detalj som försämrar helhetsintyget är de nedsättande personområden som författaren ibland gör sig skyldig till.

David Stavenheim


(S) i kris.


Men författaren är verklig rädd. På ett möte hade han sig vara "döskraj" för partiets framtid och för låga opinionssiffror.

Svenskarna är, enligt Haste, ett "förbannat otacksamt folk". Vi har det så bra och gnäller så mycket. Många erfarna ombuds- män säger sig inte känna igen sitt parti. Detta har tolkats som tecken på tilltagande medel- klassprägel hos dem själva – inte som kritik mot SAP. I ett land där medborgarna varje vecka (1) sätter sprätt på 300 miljoner på tips spel och dobbel, finns inget att klaga över.


Vill man bli känd och folk- hjälte i Sverige skall man i stället komma in en hög lotterivinst, som dessutom är rimligt beskat- tad.

Haste säger att han skrivit sin bok i vrede och förtvivlan. Man undrar varför. Lönernas stiger och utbyggnaden av den offent- liga sektorn fortsätter.

Ett halvår innan Haste skrev den här boken uttalade han i en skrift: "...det kan också medföra att arbetarklassen känner sig överflödlig och underlägsen. I så fall medför det risker för social- demokratin och en försvagning av hela den svenska arbetarrörelsen."

Författaren påpekar att han syns med boken att bedriva både analys och agitation. (Sannolikt behövs djupare analys och det brådskar.) Boken är en stridsskrift mot den svenska politiken vid början av 1990-talet.

Boken avslutas med orden: "Svensk demokrati har goda möjligheter att återvinnas förlos- rat stöd och förbli stark och framgångsrik också under sitt andra sekel. Svensk socialdemokrati har lite att skämmas över men mycket att vara stolt över. Räta på ryggen sossar!"

Evangelium enligt Haste.

Arne Sundström


CONTRA 6 1991

Nästa Contra är nummer 100 från starten! Det ger oss tillfälle att titta i backspegeln på de ämnen Contra tagit upp under åren. I inte få frågor har Contra visat sig få rätt. Vi ska också – för de många prenumeranter som inte var med från början – berätta om Contras utveckling och bakgrund. Men självfället kommer även aktuella artiklar i nästa nummer. Bl a ska vi titta på risken för att länder som t ex Libyen skaffar sig kryssningsmissiler och andra moderna precisionsvapen.

...kommer i oktober