**Ťažko byť optimistom**

*Myšlienka založiť združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub vznikla v máji 1993. Po prvýkrát sa prezentovalo slovenskej aj zahraničnej verejnosti ako diskusné fórum v dňoch 19. až 21. augusta 1993. Prvé štyri roky bolo spojené s denníkom HN ako nadácia a potom sa transformovalo na združenie. Akoby symbolicky od vstupu do 21. storočia sa systematicky venuje problematike medzinárodných vzťahov a otázkam vojny a mieru. V závere roka 2013 vznikol na jeho pôde Medzinárodný mierový výbor. Iniciovali ho čínsky vedec Ronxiang Xu a zakladajúci člen a predstaviteľ združenia Peter Kasalovský. O necelý rok 28. apríla 2014 a potom na jubilejnom Stom zhromaždení združenia 16. mája 2014 rezonovala problematika ekonomiky a mieru. Stalo sa tak za prítomnosti premiéra Čiernej Hory Mila Djukanoviča. Prvé oficiálne stretnutie MMV bolo vo výročný deň konca 2. svetovej vojny na európskom kontinente 8. mája pred vyše siedmimi rokmi v Uherskom Hradišti na Morave. Sté výročie narodenia 35. prezidenta USA J. F. Kennedyho bolo príležitosťou v roku 2017 pripomínať si na pôde združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru to, prečo bol, je a bude legendou. Medzinárodný mierový výbor udelil J. F. Kennedymu „Mierovú cenu zo Slovenska 2015“ in memoriam.*

**Rámec otvorenia „Roka J. F. K.“**

**Ľudstvo musí skoncovať s vojnami,**

**lebo vojny skoncujú s ľudstvom**

Ak sa niekomu zdá nadpis dnešnej klubovej témy povedomý, nie, nemýlite sa. Je to toľko citovaná myšlienka Johna F. Kennedyho. Známeho skôr pod menom Jack, ako John. Všetci tvrdíme, že poznáme životopis Jacka, jeho rodinné pomery, ale už menej sa zaujímame o jeho myslenie, ktoré bolo poznačené bolesťami zo zranenia komplikovaného Addisonovaou chorobou. Bolestivo niesol tieto následky a tvrdil, že: **„Život je nespravodlivý... „** A opäť už menej známe je jeho ľudsky citové pokračovanie tejto myšlienky**: „... niektorí ľudia sú chorí a iní zdraví.“**  Aj jeho zdravotnému stavu a životu v bolestiach sa pripisuje podiel na jeho zmysle pre spravodlivosť a podporu znevýhodnených ľudí, napr. práva černochov, snaha o zvýšenie minimálnej mzdy, zavedenie zdravotného programu pre starých ľudí a pod. Svojou prácou a schopnosťou viesť mierový dialóg sa z neho už za života stala legenda pre ľudstvo.

Jeho filozofia ozbrojeného mieru na dobu bipolárneho sveta, v ktorej ju Jack musel presadzovať, mala svoje opodstatnenie, ale aj svoje hranice. Matériou pre kritické uvažovanie o hraniciach „ozbrojeného mieru“ mu bol vývoj v štáte Izrael. Vo vzťahu k štátu Izrael vyjadril spomínanú hranicu aj na pôde OSN. Kennedymu v OSN nešlo o to, zakázať Izraelu moc, ktorá bola vyhradená pre USA a jeho spojencom v NATO. Ale správne odhadol vývoj politiky sionostického expanzionizmu tohto štátu, ktorý si dovolil takmer po 50-tich rokoch po smrti Kenedyho vyhlásiť: **„My, židovský národ, kontrolujeme Ameriku a Američania to vedia“ )[[1]](#footnote-1)**. To povedal predseda vlády Ariel Šaron svojmu ministrovi zahraničia Šimonovi Peresovi 3. októbra 2001, podľa izraelského rádia Kol Israel. Jeho nástupca Benjamin Netanyahu urobil podobnú demonštráciu politiky 24. mája 2011 pred Kongresom USA, kde bol 29-krát odmenený standing ovation, vrátane všetkých nasledujúcich citátov...“ následne publikovaných v tlači, ktoré tu nemienim pre krajne sionistický obsah rozoberať.

Kennedy iste nezanechal Izraelu spomienku „priateľa Izraela“. Útoky Jacka na neslýchanú izraelskú lobistickú prácu za jadrové ambície tohto štátu, boli Kennedym torpédované. Ten sa okrem iného zasadzoval za právo na návrat 800.000 palestínskych utečencov vyhnaných v r. 1947/48 z ich susedstva a dedín. Dňa 20. novembra 1963 žiadala jeho delegácia pri Spojených národoch realizáciu Rezolúcie č. 194 s predmetným cieľom. Kennedymu už pravdepodobne neostal čas, čítať rozhorčené reakcie Izraela v novinách, lebo o dva dni neskôr bol mŕtvy.

Ak by bol Kennedy žil ďalej, bol by vplyv Izraela istotne zadržiavaný aj na inej úrovni – takej, ktorá sa týka najmä atómových zbraní. Už v 50-tych rokoch minulého storočia sa angažoval David Ben-Gurion, (v tom čase predseda vlády a minister obrany) za svoju krajinu vo výrobe atómových bômb. Tým odklonil cieľ programu mierovej spolupráce pod názvom Atom for Peace, ktorý Eisenhower naivne uviedol do života. Avšak okamžite po prevzatí moci v Bielom dome, informovaný zo strany CIA o skutočnom účele Dimony, robil Kennedy všetko možné, aby Izrael donútil, aby sa takého plánu vzdal.

Aj preto východiskovým bodom prezidenta Kenedyho na pôde OSN, bola časť jedného omnoho ambicióznejšieho projektu, ktorý už 25. septembra 1961, deväť mesiacov po svojom nástupe do úradu, naznačil pred valným zhromaždením OSN:  **„Dnes musí každý obyvateľ tejto planéty zvažovať deň, keď táto planéta možno už nebude viacej obývateľná. Každý muž, každá žena a dieťa, žije pod nukleárnym Damoklovým mečom, ktorý visí na tenkej nitke, ktorá môže byť hocikedy následkom nehody, alebo chyby, poprípade šialenstvom roztrhnutá. Tieto zbrane vojny musia byť odstránené, predtým než odstránia ony nás. […] Preto je náš zámer, zamerať výzvu na Sovietsky zväz, postupovať spolu nie pre preteky v zbrojení, ale pre preteky pre mier – aby sme spoločne vykročili, krok, čo krok, etapa po etape, až po dosiahnutie všeobecného a úplného odzbrojenia“**. Táto správa bola Nikitom Chruščovom dobre prijatá a ten dôverným 26 stranovým listom z 29. septembra 1961, doručeným tajným kanálom, bol pozitívne vnímaný. Napriek iným krízam vo vzťahu týchto dvoch veľmocí, pokračovali Kennedy a Chruščov v tejto tajnej korešpondencii, ktorá obsahuje celkovo 21 listov a v ktorých projekt odstránenia atómových zbraní hral dôležitú úlohu.

V roku 1963 viedli rokovania k zmluve o prvom obmedzení jadrových pokusov, ktorá zakázala atómové testy v atmosfére a pod vodou, podpísanej Sovietskym zväzom, Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom 5. augusta 1963. O šesť týždňov neskôr, 20. septembra 1963 vyjadril Kennedy svoju hrdosť a svoju nádej pred Spojenými národmi:

**„Pred dvoma rokmi som povedal na tomto mieste, že Spojené štáty navrhli a boli pripravené podpísať zmluvu o obmedzenom zastavení pre jadrové zbrane. Dnes je táto zmluva podpísaná. Neprinesie koniec vojen. Nezruší zásadné konflikty. Nezabezpečí všetkým slobodu. Ale môže byť pákou, a hovorí sa, keď Archimedes vysvetľoval princíp páky, mal povedať svojim priateľom: „Dajte mi pevný bod a ja pohnem svetom“. Moji milí spolubývajúci na tejto planéte, zaujmime tu na tomto zhromaždení národov stanovisko. A pozrime sa, v našej dobe, či dokážeme svet pohnúť správnym smerom k spravodlivému a trvalému mieru“.** )[[2]](#footnote-2)

Možno že inšpiráciou a súčasne varovaním pre Kennedyho prácu na grandióznom pláne mierového spolužitia boli slová jeho predchodcu 34. prezidenta USA. Dwight David Eisenhowera, ktorý na adresu vojensko-priemyslového komplexu povedal:

**„Spojenie obrovského vojenského establishmentu a rozsiahleho vojenského priemyslu je pre Ameriku novou skúsenosťou. Celkový ekonomický, politický, dokonca duchovný vplyv je cítiť v každom meste, štáte, v každom vládnom úrade. Uznávame naliehavú potrebu pre tento vývoj. Nič menej nesmieme podceniť jeho vážne dôsledky.**

**Vláda musí brániť neoprávnenému získavaniu vplyvu, nech už cielenému alebo nie, vojensko – priemyselným komplexom. Možnosť zničujúceho rastu tejto nežiaducej moci existuje a bude trvať. Nikdy nesmieme dovoliť aby toho spojenie ohrozilo našu slobodu alebo demokratické procesy. Nesmieme ich brať ako samozrejmosť. Iba bedlivé a uvedomelé občianstvo môže priniesť spojenie ohromnej priemyselnej a vojenskej obrannej mašinérii s našimi mierovými spôsobmi, aby bezpečnosť a sloboda mohli spoločne prosperovať.**

Nech sú špekulácie okolo smrti prezidenta Kenedyho akékoľvek, určite neobstojí teória a závery o streľbe osamelého strelca. Problémy, ktoré súviseli s mierovou činnosťou v poradí 35. prezidenta USA sú ďaleko závažnejšie. My sme sa ich snažili načrtnúť v tomto príhovore v niekoľkých vstupoch do myšlienkového sveta prezidentovho života. Hoci v začiatkoch svojho funkčného obdobia, ako sme boli už spomínali, bol zástancom **„ozbrojeného mieru“,** ktorý bol veľmi módny v dobách Studenej vojny. Neskoršie sa jeho politické postoje určite dostali do hľadáčika záujmových skupín nielen z oblasti vojenko-priemyslového komlexu. A tak práve táto zmena postojov k mieru, je podľa nášho úsudku hlavnou príčinou jeho smrti. Jeho vzťah k zbraniam bol na začiatku obdobia jeho prezidentovania formovaný filozofiou, že: **„Ak budeme mať nado všetky pochybnosti dostatok zbraní, budeme si môcť byť nado všetky pochybnosti istý, že ich nepoužijeme.“** Táto jeho pôvodná idea sa ukázala ako mylná a on to v funkcii prezidenta USA plne pochopil. Dokázal to svojou činnosťou a menil Svet k lepšiemu. Žiaľ a práve jedna z dostatočného množstva zbraní jeho pôvodnej filozofie „ozbrojeného mieru“ sa mu stala osudnou.

**Peter Kasalovský**

1. „We, the Jewish people control America, and the Americans know it“ [↑](#footnote-ref-1)
2. „Two years ago I told this body that the United States had proposed and was willing to sign, a limited test ban treaty. Today that treaty has been signed. It will not put an end to war. It will not remove basic conflicts. It will not secure freedom for all. But it can be a lever, and Archimedes, in explaining the principles of the lever, was said to have declared to his friends: ‘Give me a place where I can stand – and I shall move the world.’ My fellow inhabitants of this planet let us take our stand here in this Assembly of nations. And let us see if we, in our own time, can move the world to a just and lasting peace“ (Citát z James Douglass: JFK and the Unspeakable). [↑](#footnote-ref-2)