**אירועי ירי המוניים: הפצע הגדול של האמריקנים ממשיך לדמם**

הפצע הגדול של האמריקנים ממשיך לדמם: 150 אירועי ירי המוני בארה"ב בתוך 150 ימים בלבד מאז תחילת שנת 2019. הטרגדיה נמשכת – הזירה מתחלפת.

גם הדיון הישן-נושן על סוגיית חוקי הנשק מטפס לכותרות מיד כשמתרחש אירוע ירי קטלני, אבל הוא אינו יורד עד לשורש המגפה. ברגע שאזרח אמריקאי מחליט במוחו הקדחתני לחסל אחרים, הוא ימצא את דרכו להשיג נשק – גם אם חוקי הנשק יהיו קשוחים מהיום. באופן שיטתי, היורים אינם מבצעים את זממם ברגעים של אי-שפיות, אלא הם מתכננים כל צעד מראש, ובדקדקנות רבה, כדי למקסם את השפעתם.

גם אם אמריקה תחליט להחרים את 400 מיליון הרובים שמפוזרים בידי הציבור, ספק רב אם תצליח בכך. גם אז, כמו תמיד, יהיה שוק שחור לרכישת כלי נשק לא חוקיים.

אמריקה צריכה להתרכז כרגע בפעולות מנע. לא רק בהוספת אנשי ביטחון ובהתקנת מצלמות במרחבים ציבוריים, אלא בעיקר בהשקת תוכנית חינוכית כלל-ארצית שתחייב שיתוף פעולה בין כלל הגורמים בחברה – החל מהאולפנים בהוליווד, דרך מוסדות האקדמיה ועד למסדרונות משרדי הממשלה. הכמות והתדירות של אירועי הירי ההמוני מפחיתה באמריקאים את הרגישות והדאגה למתרחש, ואם לא יתחולל שינוי של ממש, אין לצפות שאירועים מסוג זה ייעלמו מן האופק.

אמריקה צריכה להקים צוות חשיבה ייעודי שיחקור ויבין מדוע אירועי ירי המוניים הפכו למגפה בחברה האמריקאית, ולאחד את אזרחיה סביב המאמץ לרפא את התרבות הרעה שמצמיחה אלימות. זה הצעד הראשון בדרך להחלמה.