**Govor Miloša Šonca na komemoraciji v spomin padlih in preminulih v NOB v Stični**

Stična, 27. oktober 2024

*Spoštovani navzoči! Spoštovani somišljeniki in predvsem oz. na prvem mestu spoštovani vsi tisti, počivajo na pokopališču tu v Stični in okolici* *ter vseh krajih doma ter po tujini, ki ste v največji meri zaslužni, da danes živimo v svobodi in na svoji zemlji.*

In če se za trenutek vrnemo v spominu na čas najtežjih odločitev za obstoj naroda in posameznikov, ki so vedeli, kje jim je mesto in kaj ter kako storiti v svojih hotenjih in ravnanjih – to je v čas narodnoosvobodilne borbe, je treba najprej reči, da je bil napad na takratno državo Jugoslavijo leta 1941 s strani fašističnih in nacističnih sosedov, silen in neustavljiv, a tudi neopravičljiv.

Res pa je, da bi bila nasilje in teror, ki sta sledila, še mnogo hujša, če ne bi bilo poguma številnih posameznikov, organiziranih v Osvobodilni fronti. Ta organizacija, ki je združevala premnoge pogumne in sposobne ljudi vseh stanov, struktur in starosti, je bila tista vez, ki je znala organizirati ter voditi v boju proti okupatorjem. Imena kot so Jože Kovačič, Sonja Vesel, Adolf Jakhel, Franc Grajzer - Albin, bratje Miklič v Velikem Mlačevu, in preštevilni drugi so ostala ne samo v ljudski zavesti takratnih in sedanjih prebivalcev, temveč so trajno zapisana v dokumentih in arhivih zgodovine, tako v Ljubljani, Beogradu, Rimu, Berlinu, Londonu, New Yorku in Moskvi.

In celo takratni sovražnik jim je z omenjanjem dajal priznanja ter tako priznaval svojo nemoč in veličino odpora proti okupatorjem ter njihovim pomagačem. Čeprav so okupatorji partizane nazival z ribeli, banditi in tolovaji, so v resnici zelo dobro vedeli, da gre za ljudi, ki se borijo za svobodo in za svojo zemljo. Za ljudi, ki se nočejo pokoriti. Zavezniki pa so spoštovali odpor, ki je bil močan in silovit, ter je vezal številne sovražnikove enote, ki bi sicer bile angažirane proti njim.

A omeniti je treba tudi enega največjih zločinov domovine in naroda, to je izdajo belogardistov in švabobrancev. Ta izdaja slovenskih sodržavljanov, kar so okupatorji prefinjeno izkoristili zase, je pustila sledove vse do danes. In tega so se zavedali tako Italijani, kot Nemci. Vojaška prisega slovenskih domobrancev Adolfu Hitlerju in SS je zapečatila usodo številnih zločincev in tudi marsikoga, ki je bil samo zaveden ter je poskušal vojno preživeti v udobnejši in takrat še bolj varni nemški uniformi.

Ampak izplačila in kalkulacije iz seznamov prejetih italijanskih lir in nemških mark niso bili varna življenjska naložba. SS general Erwin  Rösener, italijanski general Mario Robotti, slovenski general Leon Rupnik, tudi nadškof Gregorij Rožman in številni drugi vojni zločinci so kot organizatorji in sodelavci oz. izvajalci zločinov krivi za preštevilne žrtve, deportacije, požige in trpljenja.

Kljub temu, da je bila ljudem na nepravi poti zgodovine s strani NOB večkrat obljubljena abolicija, če si niso umazali rok s krvjo, so mnogi ostali v zavetju nemške »varnosti« do njihovega in svojega konca.

A če zapustim preteklost in se za trenutek ozrem po sedanjosti, moram na prvem mestu reči, da to, da živimo v svobodni in demokratični državi, ni tako samo po sebi umevno, kot se morda zdi. Kri in trpljenje ne samo v letih 1942 do 1945, temveč tudi 1991 z osamosvojitvijo so del naše zgodovine, ki jo moramo spoštovati. Tako zaradi naših staršev, starih staršev kot zaradi nas samih in naših otrok ter vnukov.

Gre za vrednote miru, svobode, enakosti, bratstva in sobivanja ter poštenega odnosa do narave.

In te vrednote so univerzalne, trajne ter zahtevajo naše dnevno angažiranje ter spoštovanje. Vsem pa, ki so s svojim prispevekom v preteklosti že dokazali, da jih spoštujejo, pa dovolite, da izrazim večno hvalo in zahvalo.

Naj morda na koncu samo še dodam, da so številna znana pa tudi neznana partizanska grobišča v Sloveniji in izven nje trajno obeležena v projektu dr. Mirana Hladnika in njegovih sodelavcev ter v računalniški obliki in v spoštljivem številu več kot 8431 obeležij, (avgust 2024) kar kaže ne samo na množičnost upora med NOB, ampak tudi na danes trajen spomin.

Dovolite, da z minuto molka počastimo spomin vseh padlih borcev NOB, talcev, taboriščnikov in drugih žrtev.

Slava jim!