Mezinárodní seminář Komunistické strany Čech a Moravy

**Odkaz Říjnové revoluce v boji za mír a úkoly komunistů**

31. května – 1. června 2017, Praha, Česká republika

**Projev Gyuly Thürmera, předsedy Maďarské dělnické strany**

Vážení soudruzi,

„Otázka míru je palčivá, bolestná otázka dne.“ Lenin řekl tato slova před sto lety na II. sjezdu Sovětů.

Dnes můžeme zopakovat táž slova. Žijeme v nebezpečné době. Od roku 1945 nebyla Evropa nikdy tak blízko války v samotné Evropě jako dnes. komunistické a dělnické strany by měly udělat co mohou, aby válce zabránily.

Vážíme si iniciativy Komunistické strany Čech a Moravy svolat konferenci o otázce války a míru. Děkujeme soudruhu Vojtěchu Filipovi a našim českým soudruhům za zorganizování našeho setkání.

Soudruzi,

v říjnu 1917 triumfovala v Rusku socialistická revoluce. Nová sovětská vláda vydala složitý, všeobsažný program, nepodobající se ničemu, co lidstvo předtím znalo. Dekret o míru vyzval evropské mocnosti, aby přestaly válčit a zavázaly se, že nedojde k žádným anexím. Nový program požadoval převod půdy rolnickým výborům, provádění dělnické kontroly nad výrobou, uznání práva na sebeurčení pro všechny národy, obývající Rusko.

Nebyl to pacifistický program. Byl to program boje dělnické třídy, boj za zničení kapitalismu a za výstavbu nové společnosti, již nazýváme socialismem. To je hlavní, základní poučení, jež nesmíme zapomenout.

Soudruzi,

Lenin byl přesvědčen, že socialismus zvítězí na celém světě. Ale věděl, že světová revoluce je dlouhý proces. Ale zvítězí. Podle Lenina je povinností komunistických stran pomáhat tomuto procesu všemi prostředky, jež lze použít v konkrétní etapě daného historického procesu. Tyto etapy se mohou lišit, i metody boje se mohou lišit, ale hlavní podstata by měla být stejná. Chceme překonat kapitalismus, a uděláme to.

Dnes chápeme, že politika takzvaného mírového soužití, přijatá na 20. sjezdu KSSS, byla nesmírnou chybou, jež vedla u sil, hájících socialismus, k obrovským ztrátám.

Lenin řekl: „Mezinárodní imperialismus . . . nemůže žít bok po boku se Sovětskou republikou, kvůli svému postoji i kvůli zájmům kapitalistické třídy, jež ztělesňuje.“

Dále dodal: „... dlouhodobá existence Sovětské republiky po boku imperialistických států je nemyslitelná. Nakonec musí jeden nebo druhý převládnout. A předtím, než takový konec nastane, bude nevyhnutelná řada hrozných střetů mezi Sovětskou republikou a buržoazními státy.“

Leninovy závěry byly: „Samotná myšlenka mírového podřízení kapitalistů vůli většiny vykořisťovaných, mírového, reformního přechodu k socialismu, není jen krajní filištínskou pitomostí, ale také vyloženým klamáním dělníků, přikrášlováním kapitalistického mzdového otroctví, zastíráním pravdy.“

20. sjezd KSSS tvrdil, že mírové soužití je prvořadým a nejvyšším principem k řešení současných společenských problémů. Bylo vyhlášeno, že „mírové soužití samo o sobě je tím nejlepším a jediným přijatelným způsobem k řešení životně důležitých problémů, s nimiž se společnost střetává.“ Chruščov změnil politiku mírového soužití na politiku třídní kapitulace.

Tato teorie vedla v 70. letech minulého století k takzvanému *uvolňování*. Socialistické země se vzdaly myšlenky, že zvítězí nad kapitalismem, a začala celková spolupráce s kapitalistickým světem. Připomeňme si helsinský proces. Kapitalistické síly využily uvolňování k podrývání nedílné stability socialistických zemí a ke svržení socialismu.

Soudruzi,

jaká je situace dnes?

Gyorgy Sörös se v našich zemích neobjevil dnes. Přišel do našich zemí v 80. letech s cílem zničit socialismus. Liberální síly teď chtějí potlačit vůli evropského lidu.

Problém migrace nespadl z nebe. Je to nástroj kapitalistických sil k podrývání dělnického hnutí a evropských národů.

Kapitalismus se dostal do krize celosvětově. Kapitalisté se snaží dostat z krize různými metodami. USA se snaží řešit krizi udržováním nadvlády amerického dolaru a hegemonie země na vojenském, politickém a kulturním poli. Proto je americký kapitalismus zdrojem zmatků ve světě.

Politický, ekonomický a dokonce vojenský konflikt mezi EU, NATO a Ruskem je důsledkem kapitalistického systému. Kapitalistická EU chce získat nové trhy, aby tak řešila vlastní krizi. Kapitalistické USA chtějí zastavit sílení Ruska a zároveň dostat pod kontrolu Evropskou unii. Kapitalistické Rusko chce získat zpět ztracené pozice.

Evropský kapitalismus je v krizi také. Některé kapitalistické síly se ji snaží řešit ustavením centralizovanější Evropské unie, vedené německým a francouzským kapitállem.

Další seskupení kapitalistických sil, především všech Východoevropanů, sní o národní cestě a požadují více práv a vlivu na evropské záležitosti.

Východoevropské země, země Visegradské čtyřky - Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika - procitají a hledají si pro sebe nové místo v kapitalistické Evropě. Konflikt mezi západoevropským a východoevropským kapitálem byl nevyhnutelný. Politická válka kolem otázky migrace je jedním z vyjádření tohoto konfliktu.

Soudruzi,

když mluvíme o míru a válce v Evropě, měli bychom zmínit úlohu Číny. Čína je teď součástí evropského politického a ekonomického života. Všechny země, které se podílejí na čínském projektu „Jedna cesta, jeden pás“ mají své vlastní důvody a cíle. Z tohoto pohledu to je součást mezikapitalistického soupeření v Evropě.

Ale můžeme definitivně říci: projekt „Jedna cesta, jeden pás“ hraje stabilizující úlohu v evropských rozporech, a je faktorem míru a spolupráce.

Soudruzi,

co můžeme dělat? Myslím, že můžeme dělat víc, než děláme.

**Měli bychom lidem vysvětlovat, že boj za mír není možný bez boje proti kapitalismu.** Měli bychom vysvětlit, že je iluzí obnovit svrchovanost a nezávislost v rámci kapitalismu. Také je iluzí měnit EU na organizaci, jež bude sloužit zájmům lidu. Národní zájmy pracujících můžeme naplnit jen svržením kapitalismu-imperialismu.

**Měli bychom zesílit protiamerický aspekt naší propagandy a vysvětlovat lidem, co USA znamenají.**

**Měli bychom bojovat proti nebezpečné liberální agresi Söröse a jeho sil.**

**Měli bychom zesílit naše snahy o zastavení migrace a chránit evropské pracující.**

**Měli bychom zakládat instituce oblastní spolupráce a mobilizovat tak lid v příslušné oblasti.** Jestli kapitalistické vlády České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska ustavily Visegradskou spolupráci, proč my nemůžeme založit Visegrádskou spolupráci našich komunistických stran?

Měli bychom hledat účinné formy, jak se mohou naše strany podílet na politických aspektech projektu „Jedna cesta, jeden pás“. Nesmíme tuto otázku nechat jen kapitalistických sil.

Soudruzi,

závěrem přeji hodně úspěchů Komunistické straně Čech a Moravy v nadcházejících parlamentních volbách.