För drygt ett år sedan talade jag på motsvarande demonstration. Sedan dess har det både hänt och inte hänt mycket.

Kriget fortsätter utan något slut i sikte. Samtidigt har Rysslands luftangrepp intensifierats. Men Ukraina har kunnat svara genom attacker mot ryska oljeraffinaderier och andra anläggningar.

Det är bra att gå tillbaka till den 24 februari 2022 för att få perspektiv. De flesta trodde nog då att Ukraina skulle köras över på några veckor.

Att Ukraina efter tre och ett halvt år fortfarande står emot det ryska anfallet är en makalös prestation och ett gigantiskt ryskt misslyckande.

Det beror delvis på västs militära stöd men mest på Ukrainas motståndsvilja och förmåga att bygga upp avancerad egen vapenproduktion.

Kriget är nu ett *utnötningskrig*. Det är uppenbart militärt men gäller också *ekonomiskt*. Kriget kommer förmodligen att avgöras av om stödet till Ukraina kan upprätthållas på en sådan nivå att de ekonomiska påfrestningarna på Ryssland blir tillräckligt stora.

Det här är den stora utmaningen för Europa. USA fortsätter visserligen att leverera vapen, men bara om Europa betalar.

Det är hoppfullt att Tyskland släppt på sin skuldbroms men oroande att länder som Frankrike, Italien och Storbritannien har stora statsskuldproblem och samtidigt starkt politiskt motstånd mot både högre skatter och minskade andra utgifter.

Sverige har bidragit mycket till Ukraina: hittills nästan 100 miljarder kronor, knappt 2 procent av ett års BNP.

Regeringen ger 50 miljarder till Ukraina nästa år, men vi borde ge ännu mer. Om vi ska göra både det och bygga ut vårt eget försvar, så måste vi acceptera att det kommer att kosta i form av både neddragningar av andra utgifter och skattehöjningar.

Det borde också vara självklart att den ryska centralbankens frysta tillgångar i Europa – runt 200 miljarder euro – tas fullt i anspråk för stöd till Ukraina.

Det är inte rimligt att Europa ska upprätthålla internationella regler om att aldrig konfiskera ett annat lands statliga tillgångar, när det landet för ett olagligt krig. En våldsam bankrånare kan inte räkna med att få ha sitt bankfack i fred.

2022 förutspådde många att den ryska ekonomin skulle krascha. Så har det inte blivit och kommer nog inte heller att bli.

Däremot är kriget kostsamt för Ryssland. Man har tömt 2/3 av sin oljefond, lånar mer, skär ner icke-militära utgifter, höjer skatter och fuskar med statistiken. Realinkomsterna stiger för dem i krigsekonomin men faller för andra.

På kort sikt får inte kostnaderna Ryssland att avsluta kriget. Men man ska komma ihåg att, medan missnöje syns kontinuerligt i en demokrati, så pyser det i en diktatur ofta länge under ytan tills det en dag poppar upp med full kraft.

Enda sättet att få slut på kriget är att ge så stora stöd till Ukraina att Rysslands kostnader till slut framstår som alltför höga. Med fem gånger så stor ekonomi i EU och Storbritannien som i Ryssland borde vi kunna åstadkomma det.