**[Hiroshimadagen- Vi har inte glömt!](http://goteborg.ikff.se/2019/08/hiroshimadagen-vi-har-inte-glomt/)**

6 aug. -19. Tal i Fredslunden av Ordförande IKFF Göteborgskretsen, Felicia Johansson.

Jag vill att vi ska föreställa oss världen innan atombomberna över Hiroshima och Nagasaki föll. Jag vill att vi ska tänka på hur otänkbart det var för den vanliga människan att två bomber skulle förinta två hela städer och mörda över 200000 människor i den stunden. Jag vill att vi föreställer oss hettan som en miljon grader innebär och ett sken följt av ett mörker. Jag vill att vi ska föreställa oss sorgen, smärtan och chocken när vi vaknar upp efter att atombomben föll. Kan vi föreställa oss detta? Som vi vet så är detta inte något otänkbart. Detta har faktiskt hänt för 74 år sedan och det är därför vi har kommit hit idag. För att minnas offren för atombomberna som föll över Hiroshima och Nagasaki. Tyvärr är verkligheten att kärnvapen fortfarande inte är förbjudna. Så har världen glömt vad som hände?

Om jag ska vara ärlig så var jag inte insatt i kärnvapenfrågan för fem år sedan innan jag hittade IKFF. Jag hade knappt läst om atombombernas förödelse över Hiroshima och Nagasaki. Jag visste inte att atombomber och kärnvapen var samma sak. Ännu mindre visste jag att det faktiskt finns kärnvapen i Europa eller att Sverige samarbetar med länder i NATO som har kärnvapen. Jag visste inte att kärnvapen är massförstörelsevapen. Jag förstod helt enkelt inte hur allvarlig frågan var på grund av min okunskap. Detta tror jag vi kan dra lärdom av. För varken min generation eller de generationer efter mig är födda under kalla kriget.  Vi är inte uppvuxna med kärnvapenhotet. Vi vet lite om kärnvapnens konsekvenser. Överlevarnas ord från Hiroshima och Nagasaki har helt enkelt inte nått många av oss.

Som en konsekvens av att vi inte haft kunskap om Hiroshima och Nagasaki har jag i samtal med vänner och andra fått höra argumentet om att kärnvapen behövs eftersom de har en avskräckande effekt. Det talas ofta om kärnvapen som en del av säkerhetspolitiken. Kärnvapen behövs för att vi ska vara säkra. För överlevarna från Hiroshima och Nagasaki måste det här vara otänkbara ord. Kärnvapen som utrotade deras familj behövs för att världen ska vara säker? De som är för kärnvapen argumenterar att kärnvapen inte finns till för att användas och dom skulle aldrig användas. Kan vi då fråga oss varför miljarder pengar läggs på att upprusta kärnvapen om de inte ska användas? Dagens aktiva kärnvapen kan göra mycket mer skada än atombomberna och är mer moderna och effektiva. Det är just nu ett fåtal länder som har världen i gisslan, så som Beatrice Finh generalsekreterare för kampanjen för att förbjuda kärnvapen uttryckte sig. Samtidigt som de aldrig skulle användas tweetat Trump att hans knapp är större än Kim Jong Ungs knapp. USA droppade bomben och i dagsläget sitter Trump på kärnvapenkoderna. Trump har också hotat om att använda kärnvapen så mina vänner vi lever i en tid då det inte längre än otänkbart att kärnvapen kan avfyras.  Putin har också sagt att atombomberna som föll över Hiroshima och Nagasaki är små och skulle användas som varning idag. Stoppar vi inte kärnvapen de kommer de att förinta oss. Det är bara en tidsfråga. Så har världen glömt vad som kan hända?

I mer än 70 år har frågan om kärnvapenförbud drivits. Till slut kom ett kärnvapenförbud som antogs i FN. Världens hade inte glömt dessa hemska massförstörelsevapen. Tyvärr undrar jag om Sveriges regering har glömt sin humanitära röst. Sveriges regering har sagt att de i dagsläget inte kommer att skriva under kärnvapenförbudet. Utrikesminister Margot Wallström fick komma med beskedet och jag vet att vi var många som blev besvikna. Besvikna över att Sverige inte längre vill stå upp för det som är rätt. Anledningarna är enligt Sveriges regering att definitioner i avtalet är dåliga och att det skulle påverka Sveriges damarbetsmöjligheter. Men vänta om vi ska verka för nedrustning men samarbeta med länder som har kärnvapen blir inte det en dubbelmoral? Det är det här vi är trötta på. Vi är trötta på att vita män såsom försvarsminister, Peter Hultqvist som ska bestämma om vi ska förbjuda kärnvapen eller inte. Politikerna är valda av oss, vi är folket. Demokrati betyder folkets vilja och folkets vilja har i ett flertal undersökningar visat att vi vill förbjuda kärnvapen och att Sverige ska förbjuda kärnvapen. En feministisk utrikespolitik kan inte präglas av män som bestämmer vad som är säkerhet eller inte. Att inte skriva under kärnvapenförbudet kallar jag fegt. Att Sverige som har kallat sig humanitär stormakt och arbetar mest av alla för nedrustning inte vill skriva under är fegt. Om vi inte skriver under blir vi medbrottslingar den dagen då kärnvapen avfyras. Sveriges ledare måste ta ansvar för vår säkerhet och det gör vi inte genom att samarbete med länder som har kärnvapen det gör vi genom att förbjuda dom!

Röda korset gjorde en video där vi kan föreställa oss hur en atombomb skulle påverka oss. I början av videon ställer de frågan: Om en atombomb skulle explodera vad skulle du välja? Leva eller dö? För mig är inte det här ett självklart val. Och den här funderingen vill jag ställa till politikerna. För att kärnvapen kan avfyras, är skapade för att användas och om vi inte förbjuder dom så kommer de att användas.

Jag vet att det är många av er som är här som har drivit kärnvapenfrågan under en lång tid. Till er vill jag säga tack. tack för att ni inte har gett upp. Utan er skulle aldrig jag fått kännedom om frågan och atombombernas offer skulle vara glömda. Allt jobb som vi har lagt ner har inte varit förgäves. Fråga om kärnvapen finns idag i tidningar, debatter, vi har ett kärnvapenförbud som väntar att skrivas på. Vi får inte ge upp och jag vet att vi inte tänker ge upp. Vi behöver vara många och vi behöver allas erfarenhet för att fortsätta driva den här kampen. För vi har inte glömt! Vi vet att ju fortare vi blir av med kärnvapen ju säkrare kommer mänskligheten att bli.

Som avslutning vill jag att vi ska föreställa oss framtiden utan kärnvapen. Jag vill att vi föreställer oss dagen då kärnvapen är förbjudna. Jag vill att vi föreställer oss framtiden utan kärnvapen, dagen som vi kanske tänker är otänkbar men som kommer vara dagen då vi kan säga vi gav aldrig upp.