Våldets kultur

Enligt den senaste opinionsundersökningen i USA anser en majoritet att våldet är landets allvarligaste problem. Det är första gången våldet hamnat som nr 1 och nationens ekonomi som nr 2. Tidningen *Animals’ Agenda* redaktionella policy innebär att samhällets behandling av djur inte ses som något marginellt eller isolerat, utan som ett av flera samhällsproblem.

Den tidige djurrättstänkaren Henry S. Salt (1851–1939) formulerade en gång detta synsätt: "Om principen som hävdar rättafjärdig behandling av människor är densamma som den vilken hävdar rättafjärdig behandling av djur, hur kan vi på ett framgångsrikt sätt skydda den i en riktning om vi samtidigt bryter mot den i en annan?"

Människor som plågar djur håller sig sällan enbart till djur; ett vanligt samband är våld mot barn. Kenneth White vid Humane Society of the US och Kenneth Shapiro vid Psychologist for the Ethical Treatment of Animals menar i en artikel i *Animals’ Agenda* (mars/april–94) att dagens sätt att hålla djur som familjemedlemmar ironiskt nog innebär att djuren riskerar att råkar ut för samma behandling som barnen i en familj. År det inte de vuxna som slår både djur och barn så fortplantar sig våldet mot djuren vidare via barnen. Om barn utsätts för våld av vuxna sprider sig våldet som ringar på vattnet.

Vid undersökningar av barn som mobbar och misshandlar andra barn har man funnit att dessa barn inte sällan även plågar djur samt att de själva är utsatta för våld av sina föräldrar och storasyskon. Vanligt är att barnet


Gil har med gott resultat tränat sin egen hund för att arbeta i terapi. Med hjälp och vägledning kan barn lära sig att sköta, bry sig om och älska djur – förutsatt att de får denna kärlek och omsorg själva. Skötsel och umgänge med djur höjer självförtroendet och självrespekten, är övning i tillit och att tolka signaler hos andra utifrån positiv förväntan.


Tre barn dör av våld eller bristande vård i USA varje dag; siffran för sällskapsdjur är okänd.

Lisa Gålmark

Tidningen Djurens Rätt nr 3 1995