**Måndagen den 29 maj 2023 anförande av kyrkoherden Kristian Lillö vid samling med Måndagsrörelsens öppna möte i Helsingborg klockan 12**

I höst, närmare bestämt den 23-25 november äger ett stort evenemang rum här i Helsingborg. Det är de årliga MR-dagarna, alltså den årliga Mänskliga rättigheter konferensen. Det här begreppet, Mänskliga rättigheter, är ett av de viktigaste begreppen i mänsklighetens historia. Det har uppkommit genom att människor har reflekterat över krig och övergrepp i olika former, längs hela skalan, och därmed också över den strukturella orättfärdigheten. Begreppet Mänskliga rättigheter handlar inte om vårt förhållande till varandra.

De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och individen. Bakgrunden är självklart att man förstått att staten kan göra sig hur stark och bli hur ond som helst. Syftet med de mänskliga rättigheterna är att begränsa statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten.

Alltså: Att begränsa statens makt över individen, och att skydda individens rättigheter från att kränkas av andra människor.

Vi som samlas här på måndagar, vi är inte en konferens som den i november, vi är inte heller begränsade till tre dagar, eller till en plats som Arena. För måndagsrörelsen träffas på ett flertal ställen i Sverige, månad efter månad, måndag efter måndag, Men: Tillsammans med MR-dagarna 2023 som har temat utbildning och arbete, delar vi däremot samma ryggmärgsreflex: Människans rättigheter mot staten.

Som det nu är vet vi att Ryssland systematiskt och alltmer repressivt måste förtrycka de mänskliga rättigheterna i Ryssland för att dag efter dag döda civila ukrainare, tortera nyckelpersoner i koncentrationscentra i Ukraina, våldföra sig på barn och kvinnor, bomba sjukhus och deportera barn från Ukraina.

Det råder ingen tvekan om att Rysslands folkrättsbrott mot människorna i Ukraina är vida värre än Rysslands brott mot det egna folket som förs bakom ljuset och hotas. Ett folk som sedan årtionden fyllts med lögner, propaganda genom film, litteratur, sport och religion i stället för att erbjudas mänskligt liv.

När staten gör sina medborgare till lydiga marionetter och ställer dem i led i den diktatoriska statens tjänst hotas människors personligheter, solidaritet och deras engagemang för världen, klimatet och framtiden för generationerna som ska komma efter oss. Om det nu blir några?