ФИГУРИ ОГЪ РЕВОЛЮЦИОННОТО МИНАЛО

Александъръ Станоевъ най-младиътъ членъ на Ц. К.
АЛ. СТАНОЕВЪ
Най-младиятъ членъ на Ц. К. на В. М. Р. О.
Един голем македонски революционер и прекрасен човекъ, за съжаление малко известен. Начинна си двадесет и пет години от прераната смърт на най-младия член на Централния Комитет на ВМРО, Александър Становъ, на кого първът хора в движенето съ възлагали най-големи надежди.

Умира през единът фалантел за Македония месецъ, ноември 1907 г.

Александър Становъ е роден и отървенъ въ названието на Тиквешъ, най-чиста българска областъ, населена изключително отъ българи християни и мюсюлмани, както другъ еврокът освенъ българския не се чуваше, както никои инородна пропаганда не успя да свие гнездо, както нямае ни малъкъ или громобивъ, отъ както почва пръска жажда първата българска печата, донесена въ с. Ватощъ отъ Даскалъ Камчъ.

Той е ражданътъ въ патриотическото и просветлениѐвъто Неготино още въ жълти родители, които му давать възможностъ да се сновани съ солидно образование въ корът обстоятелства въ висока степенъ съ дълги неговата ръка начетеностъ. Следъ като съръжа първи класъ въ Неготино, Становъ отива въ Скопие, където съръша трети класъ. Отъ тамъ отива въ Солунъ, постъпва въ гимназията, който по-късно доверява въ Битоля. Съ своета безгранична любовъ къмъ всичко живо въ святъ, чийто страданіе намиратъ най-чувствителенъятъ отзвукъ въ неговото поетично сърдце, той плени всички която си иматъ контактъ съ него — Миланъ — спомена си за него другътъ, който му отъ училищата смекчава, Христо Силиновъ — жизнерадостния, ангелски невинниятъ Сандо, съ чудната детска усмивка и съ тънкия, възхителенъ гласецъ.

Следъ съвръшненото на гимназията назначаватъ го за екзархически учителъ въ Велесъ, но той предпочитата тиквешкото село Бегнишъ, въжетъ революционътъ пунктъ. Специално обичатъ и доверието на всички около си. Въ организационната жива винаги още по-голяма стъпностъ. Въ 1901 г. въ Тиквешъ избухва голяма афера. Арестуватъ си 32 души, Александъръ Становъ и селнищната Атанасъ Консуловъ бегатъ отъ Бегнишъ и съ скриването въ Неготино.
Консулов тръгнал да види семейството си, но по пътя бива вален от прочутия главорез Арапа и подложен на страшни мъки, за да каже какво е Александър. Не можал да издържи, предал го е. Аскер обяснява кахшата на Ал. Станоев. Той се опитва да избяга, но не успява. С тър една стая, която прониква над клепача, но остава жив. В полусъзнание от аскера е бил занесен на една къща в Кавадарци и там в Тенковския хан бил лъкуван от лъкар Темистокъл, прищепил гъркъ, от когото мъститът бегове са се измъкнали. Избягал от триста, се предпазва и станови в Неготино, станови асперийски ръководител. В 1905 г. животът му е в опасност и отива в Солун. Там е избягал за член на Ц. К. Машова афера застава станоева и Георги Мичев да избягат в София. Вследствие на простуда старата ра на се подновява. Писателът А. Страшников и представител на организацията П. пълн Арсов намират пари и го изпращат в Яни на да се лъкува. След като била извършена четвъртата операция, вече сполучливо, Станоев пада от кретата и умира.

Шеят години по-късно, по време на „освободителната” война, страната трябва сполетява семейството на Александър Станоев — всички ни, стари и дъщери, с изключение на най-малкия му брат Петър бива изхванат от сърбежки бандизъм, съставен от местни банди.

Обяснението на Александър Станоев между организационния хора е било пълно. В един разговор Таско Кочерински ня казва за него: такива хора като него само по единст вено сто години се раждат. Общественникът Иван Харизманов, тогава студент, ни казва: спомням си за Ал. Станоев, той бое най-интелигентен, свободомислещ, с широки замахи.

Александър Станоев — ня казва Петър Поп Арсов — бъдещ общинач от другарите до
обожаване. Не съм сръщал във живота си по-кристална дума*. А писателът Страшимиров е виждалъ въ лицето на Станоева най-достойнин замъстникъ на Гоце Дълчевъ.

В. Сеизовъ