ПОЛКОВНИК ПЕЦО ТРАЙКОВ

НАЦИОНАЛИЗМЪТ

НА

СКОПСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

СОФИЯ, 1949
НАЦИОНАЛИЗМЪТ
НА
СКОПСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

СОФИЯ, 1949
НЕ ВРЕМЕННО УВЛЕЧЕНИЕ, А НАЦИОНАЛИЗЪМ
ОТ СТАРА ДАТА

Резолюцията на Информбюро на комунистическите партии за положението в Югославската компартия хвърля обилна светлина върху националистическите и троцкистки уклони на нейните ръководители. Другарската марксистка критика на Информбюро подчертава основните грешки, които югославските ръководители направиха по отношение на вътрешно-партийната си работа спрямо Съветския съюз и спрямо страните с народна демокрация. В резолюцията също така бе посочен, изяснен и обоснован опасният националистически уклон, по който е тръгнало ръководството на ЮКП, който уклон намираме води ФНРЮ към лагера на подпалвачите на нова война, към англо-американските империалисти.

Резолюцията изобщо разкри основните недъзи на ръководството на ЮКП в лицето на Тито, Д жилас, Карел, Ранкович и има за цел навременното им осъзнаване и поправяне.

Всички компартии, вземайки поука от резолюцията на Коминформбюро, подложиха на пречкенка своите работи и смело, по болневишки, посочиха допуснатите грешки и слабости. Блестьщ пример за болшевишки прилагане на метода на критиката и самокритиката ни дава ЦК на БКП, начало с другаря Георги Димитров в известната резолюция на своя XVI-ти пленум.

Титовата троцкистка клика, вместо да вземе бележка от тя другарска критика и да поправи стороните грешки, напротив, засили антидемократичната си и националистическа дейност, като, не само не призна грешките си, но почна да хвърля, отначало съвсем предпазливо, а после явно обвинения против страните с народна демокрация и против Съветския съюз. Силни нападки отправиха югославските ръководители и особено див бе воят
на скопските им глашата спрямо ОФ България и спрямо БКП — вярната последователна поборница за националното освобождение на Македония. Това отеква болезнено в душата на българския народ. Очудващо бе обстоятелството, че днешните ръководители на ФНРЮ проявиха недружелюбие и неприязнено отношение, дори към СССР, към страната, която пожертвува миллиони синове и претърпя небивали страдания, за да освободи народите и преди всичко славянството от германското фашистко иго.

Но, хлъзнали се по нанадолнището на шовинизма, почувстваха енергичния отпор на здравите прогресивни сили в самата Югославия, срещу които титовият палач Ранкович не жали нито полицейски мерки, нито куршуми, югославските ръководители сега търсят възможности да задържат положението чрез разпалване на по-силна омраза към славянските страни, към страните с народна демокрация и техните компартии, към Съветския съюз. С това те искат да отвлекат вниманието на югославските народи от правилната критика на Информбюро и писмата на ЦК на ВКП(б). Тия маневри на изменниците на маркс-ленинския фронт проличаха веднага след публикуването на резолюцията на Коминформбюро. Те се очертаха съвсем ясно на Белградския конгрес на ЮКП.

От трибунала на този монтиран конгрес Джилас, Колишевски, Влахов, Лазо Мойсов и др., по най-недостоен начин се мъчеха да опетнят борбите на българския народ, а вманиципаенят шовинист Темпо изля злобата си срещу славното партизанско движение в България. Човек неволно си спомня за Югославия на Карагеоргиевчите, на Пашич, на Жика Лазич, на македонския палач, битолския жупан Добрица Маркович.

Чудно ли е тогава, че тази експанзионистична политика на Титова група в Югославия за установяване хегемония на Балканите и за създаване на велика Югославия, намира пълна подкрепа в радио-пропагандата и пресата на англо-американския империалистически блок.

В крак с Тито, Джилас, Ранкович, с още по-голямо остъръвление в нападките си спрямо отечественофронтов-
ска България и спрямо БКП, са и скопските шовинисти Лазо Колишевски, Лазо Мойсов, Кръстю Цървенковски, Цветко Узуновски и приспособилият се към тях Влахов.

Най-пресен пример за бесния шовинизъм на скопските ръководители е гледаният в Скопие процес срещу няколко фашисти военно-престъпници, начело с бившия полицейски началник на Скопие Асен Богданов. Вместо да дадат правилно осветление на този процес, за да посочат същността на фашизма, както в България, така и в Југославия, за да подчертаят, както каза това героит от Лайпцигския процес — любимецът на световния протетариат др. Георги Димитров, че фашизмът навсякъде е дяв и варварски, те използват този процес, за да покажат, че между народно-демократичния режим на отечественофронтовска България и монархо-фашистка България нямало разлика. Тая отвратителна провокация за сетен път показва непоправимото шовинистическо настъжение на скопските ръководители. Троцкистката титова клика показа още веднаж своя истински враждебен лик. Новото в случая е, че титовци се опитват да скрият тази завоевателна националистическа политика зад «правилното» разрешение от тях на македонския въпрос.

Би било найвно да се смята, че всичко това е резултат на временно увлечение у скопските ръководители-изменици на великото дело на социализма. Незапознатият с работите в ФНРЮ и по-специално с работите на Народната република Македония, би допуснал, че това е резултат на някакво тяхно желание да отбият с изопачаване на истината критиките, направени в резолюцията на Коминформа. Ни обаче, които бяхме дълго във ФНРЮ и Вардарска Македония, и можахме да проследим целата политика на скопските ръководители, не се очудваме от отношението, което те имаха и продължават да имат към отечественофронтовското правительствство и БКП. Техните попълнения за насилствено присъединяване на Пиринския край не са нови и не са случайни
Поява и характер на македонското народноосвободително движение

Македонският народ е последен от балканските народи, който се е явил на историческата сцена, за да посрещне своеето право. Освободителната му борба започна в един момент, когато в международните отношения господствуваше империализъмът. Нещо повече, освободените съседни страни се оформяваха все повече в милитаристични държави и завоевателният апетит на София, Белград и Атина към Македония постоянно растеше. Продължава на хегемонистична политика, хищните от Балканските столици кръстосваха своите домогвания за отчуждаване и разделяване на македонската земя, за поробване и асимилиране на македонския народ. При такова опасно съществуване с империалистически вълци се зароди и се разви македонското национално освободително движение.

Македонското освободително движение се оформи като революционна сила през 1893 год., когато в Солун бе учредена Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация — ВМРО. В Централния комитет на ВМРО влизаха големите революционери-демократи Гоце Делчев, Даме Груев, Пере Тошев, Георче Петров, а по-късно големият водач на македонските селяни Яне Сандански.

Още с първите си стъпки, Вътрешната македонска революционна организация подчертава ясно своята цел. Идеологията, която послужи като фокус за привличане на всички потиснати елементи в Македония, не можеше да бъде по-друга от тази, която знаме: «Политическата автономия на Македония с широки права на всички трудещи се от всички нации, религии и езици.»

В нейно име македонският народ изнесе на плещите си едно ненавременно, но велико по идея и себетворящо народно въоръжено въстание — Великата Йлинденска епопея — 1903 година.

Македонската революция има вече своята дълга история. Македонското освободително движение има собствени моменти на масов и личен героизъм. Скъпи жертви бяха дадени в героичната борба. Проляха се
реки от кръв. Като народно движение, то мина не през една криза, причинена от вътрешни и вътрешни врагове, както и от погрешни стъпки.

В македонското освободително движение имаше борба на «върховисти» със «централисти», т. е. на призвреждениците на Върховния комитет в София и на Централиния комитет в Солун. Македонското освободително движение се разгърна по-нататък в една потресаща трагедия, изпълнена с кърви и междуособици и с отчаяна самозащита на целия борчески народ срещу много настървени врагове.

Балканските буржоазно-монархически правителства причиниха нечувана трагедия на Македония с нейната подялба в 1912 година.

Набегите на българските върховисти, сръбските чети и гръцките андарти в Македония, от една страна, и ухажванията на някои правителствени кръгове на съседните на Македония страни към македонските революционери от друга, допринесоха до голяма степен за изместването на някои от основните положения на македонското освободително движение. Под натиска на въпросните фактори, мнозина отстъпиха от първите позиции на своето дотогавашно веруно. По този начин се стигна до разединението на македонското революционно движение.

Бавно, но упорито почна да се настъпява по върховете на управлява на ВМРО идеологията на върховизма. На македонското освободително движение бе нанесен тежък удар чрез изместване на неговите верни позиции.

Македонското освободително движение мина през какви ли не перипетии, но тук именно е и голямата заслуга на БКП, която със своите указания запази основната линия на македонското освободително движение.

Тази история е много поучителна за македонския народ, но от нея поради скудуумието си не можаха да вземат поука много от скопските ръководители от типа на Колишевски, Влахов, Лазо Мойсов и др., които всячески се стремят да отрекат гигантската борба на македонския народ и да заличат всички връзки с българския народ. Това бяха тясно скроени революционери в
тяхната ограниченност и сленота не можеше да не ги доведе до продажничество.

Те наредиха Великата Илинденска епопея да не се празнува твърдествено. Те не искат да поддържат българските традиции у македонския народ. Нито една улица в македонските градове не е преименувана на името на виден македонски деятел. Те не признават миналото, следователно не признават и помощта, дадена от българския народ и от БКП. В своето шовинистическо заслнение скопските ръководители всички се стараят да заличат спомена за Гоце Делчев, за Даме Груев, за Яне Сандански, за Димо Хаджи Димов и за десетки други деяци, възпитали се в традициите на българското революционно освободително движение, свързани с българските прогресивни и революционни сили. Трудно може да си представи човек епичните борби на македонския народ, без моралната и материална подкрепа на трудещите се маси в България, където македонските революционери си бяха създали своя втора база, и от където те черпеха и духовно и материално оръжие и средства за своята революционна борба. Скопските шовинисти оставят в забвение имената на Кръстю Асенов, племенник на Хаджи Димитър, на Марко Лерински от Котел, първоапостолът и организаторът на Леринско, на Георги Папанчев от Сливен, на Тодор Паница, на Александър Буйнов, на Чудомир Кантарджиев (от Серската група), на Христо Чернопеев, на Тома Давидов, Парашков Цветков, на Димитър Дечев и много други, които от млади години се втурнаха в революционния кипеж на Македония и с малки изключения загинаха от куршумите на македонските поробители и техните агенти. В борбата за освобождението на македонския народ проляха кръвта си и много българи, членове на БКП.

Българската Комunistическа партия — верен съюзник на македонското народноосвободително движение

Разглеждайки македонското освободително движение, един от най-отличните проводници на титовия шовинизъм — Лазо Мойсов в книгата си «Българската работ-
ническа партия (комунисти) и македонският национален въпрос», всички се старае да омаловажи аспирациите на сърбските шовинисти спрямо Македония. Той стига до «откритието», че ако българската буржоазия не е имала аспирации спрямо Македония (а тия аспирации според Лазо Мойсов били морално подкрепени от БКП), то велико-сърбите не биха се сетили за Македония. На страница 22 в споменатата книга този «kapacitet» пише: «Засилването на велико-българската пропаганда и намесата на върховистите доведоха от друга страна до засилване на пропагандата от страна на другите балкански държави, които не искаха така лесно да дадат Македония на своя конкурент». Без да си даде сметка, че буржоазията навсякъде е носителка на империализъм, Лазо Мойсов по един провокаторски начин исква да пре-хвърли отговорностите за многото злини, нанесени от фердинандовата клика на Македония, върху целия български народ и върху БКП. Той се прави на слеп, той не иска да признае, че дейците на Гоце Делчевата ВМРО успяваха да намерят подслон не в Сърбия и в Гърция, а в България, само защото имаше тук прогресивни сили, с чиято помощ те можаха да бъдат относително защи-тени от преследването на дворцовата клика и на върховистите.

Без подкрепата на прогресивните марксически сили в България в лицето на тесните социалисти и по-късно БКП брбата на ВМРО щеше да бъде много по-трудна.

Борбата на македонския народ след разкъсването на Македония в 1912 година на три части, трябваше да промени своите форми и своя характер. В различните части на Македония неговата задача бе да обедини бор-бата си с прогресивните и демократични сили на наро-дите в съответните страни. Затова македонското освобо-дително движение трябваше да влезе във връзка с прогресивните сили в отделните балкански страни, които владееха части от Македония. В България в лицето на БКП то намери естествен, принципно съгласуван, без-користен и верен съюзник. Заради подкрепата, която БКП даваше на македонското революционно движение, тя плати с живота на много свои дейци, за които споме-
нахме вече и към които трябва да добавим Петко Напетов — секретар на БКП, Харалампи Стоянов, Тодор Страшимиров, работнически народни представители, Коста Петров — кмет на Дупница и др. Защо ли Лазо Мойсов премълчава тези факти?

Под влиянието на БКП прогресивната част от македонската емиграция в България водеше упорито борба срещу върховизма в лицето на Тодор Александров и бандите на Ванче Михайловци. Върховището в лицето на тия банди беше верен агент на фашизма и проводник на тъмните замисли на монархо-фашистката диктатура за избиването на десетките хиляди български селяни, работници и народна интелигенция. Тези банди не пощадиха и прогресивната македонска емиграция в България, която води упорита и кървава борба против агентите на монархо-фашизма и дах хиляди скъпи жертви. С това тя се включваше в борбата на българския народ против монархо-фашистката диктатура и косвено подпомагаше борбите на македонския народ за свободата.

Българската работническа класа и специално Комунистическата партия изпрати в редовете на македонската революционна борба едни от най-добрите си борци — Никола Карев, Димо Хаджи Димов, Симеон Кавракиров, Христо Трайков и много други, които също така отдаха своя живот за македонската свобода. Пак по нейно указание през 1924 година във Виена бе подписан известният Виенски манифест за борба срещу националните поробители. Разглеждайки този манифест, който постави началото на ВМРО (обединена), Лазо Мойсов всеки се старае да омаловажи неговото значение и да го покаже като някаква тактика, която имала само политически характер, а не поставяла македонският въпрос в неговата пълнота. Значи той и неговите скопски господари смятат ВМРО (обединена), щом като е формирана по указание на БКП, едва ли не за върховистка организация. Доколко това е вярно може да се съди от факта, че книгата на Димитър Влахов — «Изменниците на македонското дело», в която описва поголовното избиване от Ванче Михайловите банди на най-видните левичари в македонското движение не бе допусната в Македония.
Нареждане за спирането ѝ дойде от ЦК на ЮКП, от Радован Зотович, за да не създава тя впечатление, че България има голям принос за освобождението на Македония и че специално това е принос на БКП. Влахов сви байрак и като всеки слаб човек бързо се приспособи към великоюгославския шовинизъм.

Партизанското движение в Македония

През 1941 година Хитлеровите орди прегазиха балканските страни и ги подчиниха. Македония беше за четвърти път поделена между фашистките съдружници на Хитлер—Цар Борис и Мусолини. Но завършеният с Илинденски традиции македонски народ тръгна по пътя на свещената народосвободителна борба срещу кървавите фашистки окупатори. Тая борба беше трудна и дълга, но тя се водеше съвместно с всички прогресивни сили от всички балкански и славянски страни и всяка нова победа на Червената армия даваше още по-голяма увереност в победата над окупатора. Първоначалните партизански отряди постепенно се разрастваха с помощта на български и югославски партизани в по-големи бойни редици.

Когато говорим за отношенията между българските и югославски партизани ние не трябва да изпускаме ония важни моменти на взаймна връзка и помощ между борците от двете страни. В Югославия и Македония се движеха и биха заедно с югославски и македонски другари и българската бригада „Георги Димитров“ и батальонът „Христо Ботев“. БРП(к) зае становище за пълна подкрепа на борбата на македонския народ срещу българо-фашистките окупатори, както и грижата да затегне и укрепи разнебитения покрайски комитет на ЮКП за Македония. Тоя най-труден период на борбата и затягането на МКП е предмет на най-долни писания от страна на скопските ръководители, под диригентството на Светозар Вукманович — Темпо.

През юанъри 1943 година при мен в София дойде инженер Киро Георгиевски — Дейан, министър на комуналното стопанство, като представител на главния щаб на македонските партизани, със задача да влезе във връзка
с ЦК на БКП и да се информира за ръста на Отечествен фронт и партизанското движение, както и да иска материална подкрепа за македонските партизани. Последицата го във връзка с представителите на нелегалния Оф и с члена на военната централ при ЦК на БРП(к) др. Емил Марков. От скопския представител за първи път чух за Темпо. Той каза, че го очакват да пристигне в Македония и че щом дойде, ще го поставят във връзка с нас. Представителят на главния щаб си отиде доволен от всичко, което научи, но Темпо — «освободителите» на Македония не само не позволи, но и съзнателно и системно пречеше да се укрепят връзките между македонските и български партизани и революционни дейци.

В писанията на Лазо Мойсов се поддържа нелепата теза, че тая помощ не само, че била безпредметна, но дори и вредна. Изхождайки от шовинистическото си заслепение, той слага под съмнение всички действия на БКП, като се старае да покаже, че всичко, което БКП е правила, било продиктувано от шовинистически намерения и че тя едва ли не се е стремяла да спре македонското партизанско движение. Лазо Мойсов се опитва да наложи на читателите тезата, че партизанското движение се разраства едва когато дошъл Темпо в Македония. Всички знаят обаче, че Темпо отиде в Македония през 1943 година и завари вече изградено партизанско движение. А най-важното обстоятелство е, че хитлеровите пълници бяха вече починали своето отстъпление под напора на съветската армия, която ги разгроми при Сталинград. Лазо Мойсов не иска да види това, защото по неволя трябва да признае не само заслугите на БКП спрямо партизанското движение в Македония, но и огромната роля на съветската армия за укрепване на борческия дух на македонския народ. Без победата на съветската армия и без изграденото вече партизанско движение «заслугите» и «успехите» на Темпо биха били съвсем съмнителни. В писанията на Лазо Мойсов няма капка съвест и чест. Защо е необходимо с такава стръм, да се омраза срещу борчески трудов български народ и неговата ръководна сила БКП? Кому е нужно да създава омраза между народите, да приравнява фашистките па-
лаци с народните борци, паднали в борбата срещу фашизма и да се старае в десетки страници от книгата си да изкарва българския народ равен на своите бивши фашистки управленци, само, за да разколебае напълно вековното братство между двата народа, само за да разкъса дългогодишните борчески връзки между тях, само за да осъществи своите бесни шовинистически намерения!

Първите шовинистически прояви на скопските ръководители след 9 септември 1944 година

Отношението на скопските ръководители към ОФ България и БКП не е случайно, нито от вчера. То се тан още от времето на борбата против окупаторите. Докато БКП, а после и ОФ правителство полагаха грижи за най-результататно приключване на борбата срещу врага, югославските ръководители и скопските им слуги превеха сметка, как да изкористят общата борба, за да заволят шовинистическите аспирации. Още по време на самата борба те всаждаха неприязнено отношение спрямо българския народ. Ще посочим някои примери, които ще докажат шовинистическите им подбуди.

Българският народ, организиран в Отечествения фронт, под ръководството на БКП, с въоръжено народно въстание смърна на 9 септември 1944 година дългогодишното монархо-фашистко потисничество и все властта в свои ръце. Отечественият фронт виждаше по-далеч своите задачи. Съвместно с останалите демократични народи той обяви война на Германия. С почването на войната, вече при нова политическа обстановка на Балканите, ОФ България се нареди като съюзничка на демократическите народи и преди всичко на братските славянски страни. Като една от първите мерки, с които ОФ правителство подчертава своето братско отношение към ФНРЮ и Народната република Македония, бе формирането на една македонска бригада, състояща се от младежи от Вардарска Македония, служещи в българската армия и доброволци от македонската емиграция в България
Учредяването на Народната република Македония се посрещна с радост не само от македонския народ, но и от всички искрени приятели на Македония и на южнославянското братство. Пътят към правилното и естествено разрешение на Македонския въпрос бе открит. Той събуди светли надежди за бъдещето.

Народното правителство на Отечествения фронт по инициативата на БКП, в края на първата седмица след 9 септември, взе исторически решения, изразени в постановление № 30 за формирането на една македонска народноосвободителна бригада. Македонската бригада се рекрутира от всички македонски войници от 21, 22 и 23 набор, свикани на редовна служба и мобилизирани от Вардарска Македония, чийто общ брой беше към 8500 и от доброволци от македонската емиграция в България, които възлизаха към 3500 души или всички заедно към 12,000 души. Така образуваната и екипирана от българското ОФ правителство бойна формация бе предадена на македонското народно правителство. До деня на нейното приемане от последното, продоволствието ѝ беше уредено от четвърта българска армия. В постановлението на Министерския съвет за сформирането на македонската бригада четем:

«Формирането на шаба да се извърши от Първа дивизионна област, като се назначават предимно офицери от македонски произход. За командир на бригадата се назначава Пецо Трайков (който с друга заповед се произвежда в чин полковник), полيتзатворник, антифашистки децет и виден македонски революционер, а за политкомисар на бригадата бе назначен Мире Анастасов, политзатворник, член на ЦК на МКП. Всички части, в които има офицери и фелдфебел-школници родом от Македония да изпратят веднага в шаба на бригадата в София — Военния клуб, тези офицери.

Всички части, в които има войници и подофицери, родом от югославска Македония, да се сведат в сборни роти и, под командата на офицери-македонци, да се изпратят веднага в първа трудова дружина — София. Коне и коли за македонската бригада да се дадат от Първа дивизионна област. Първа дивизионна област да
със подготовка и приеме временно целия състав на бригадата и 1500 коня в района на първа трудова дружина. Когато бригадата се изнесе със своите поделения в Горно-Джумайска област по посока Симитли и Пехчево, в продоволствено отношение да се придават към IV-та армия, което да продължи до края на месец ноември 1944 година...»

При създаване на бригадата бе въоръжен и Лазо Колишевски и още шестдесет политзатворници, излезнали от фашистките гюрми, с пистолети и шмайзери. Самият Лазо Колишевски бе облечен в български офицерски дрехи, с чин поручик. Проверих неговото мнение, като секретар на МКП, дали одобрява формирането на бригадата от страна на ОФ правительство. Той не само одобри това, но изказа и голямото си задоволство, особено от ЦК на БКП. Но на този момент, по-късно, когато стана министър-председател на Македония, нищо не му попречи да почине по внушението на Джилас, Темпо и компанията да ругае до преграждане българското ОФ правительство и БКП.

Бригадата се формираше и екипиращ бързо и енергично, благодарение на пълната подкрепа, която й оказа партията на българските комунисти. Бойците горяха от желание по-скоро да се върнат в Родината си и да вземат активно участие в борбата срещу немския окупатор. Офицерскит е кадър бе подбран от македонци, които се оказаха добре подготовени военно. На 30 септември първият батальон, стъклен, потегли за фронта.

В кипежа на формирането на бригадата пристигаха в София генерал Апостолски, командир на македонските народосвободителни войски, Бане Андреев — политкомисар, и генерал Темпо, пълномощник на Тито и ЦК на ЮКП при главния щаб на Македония. Те одобряха формирането на бригадата и когато ги представих пред войниците, генерал Апостолски и Бане Андреев им говорих въздухено. Темпо не се яви. Поканих го да свикаме митинг на македонската емиграция и на българското гражданство, където да говори, за да види народът с очите си македонски и югославски генерали и за
да се уверят всички, че наистина Македония е свободна република. Темпо не се съгласи. Той събра само актива от македонски дейци и ни говори за народоосвободителната борба на югославските партизани, за Тито, за ЮКП, за борбите на македонския народ от 1941 година насам. Не спомена нито дума за полувековната борба на македонския народ, за великата Илинденска епопея, за героичната борба на македонската емиграция в България, за големите жертви, които тя даде в борбата против монархо-фашистките кръжоводни режими, против разбойническата бандата на Ванче Михайлов. Темпо не спомена и за голямата подкрепа, която е оказала на македонското прогресивно освободително движение славната партия на Благаоев и Димитров, не похвали инициативата на БКП и отечественофронтовото правителство за сформирането на бригадата. В неговото слово по отношение на България се почувствува хладина. Нещо ме бодна в сърцето. В държането на Темпо, на Апостолски, на Бане Андреев имаше нотка на високомерие по отношение на ОФ България. Те я третираха като победена страна. Но те по най-различни начини подчертаваха, че България дължи свободата си на югославското партизанско движение. Те дойдоха с цел да приемат бригадата и да търсят 20,000 пушки, тъй като възнамерявали да проведат мобилизация в по-голям масшаб, а е липсвало оръжие. Генерал Благой Иванов тогава помощник-министър на Народната отбрана, когото посетихме заедно, обеща и нареди да се дадат 5,000 пушки, шмайзери и пистолети, които командирът на 50-та дивизия майор Киро Михайлов — Груйца, прие.

По формирането на бригадата се явиха две гледища: българското, т. е. това на военното командуване и това на Темпо и Апостолски. Първото беше да се екипира бригадата като цяла бойна единица, която по състав беше по-голяма от дивизия, и като такава да действува в боевете в координация с IV-та българска армия. От военно гледище това беше правилно. Борбата щеше да бъде резултатна. Темпо и Апостолски обаче бяха на противно мнение. Те искаха българското командуване
да им даде оръжие, тъй като имали мобилизирани хора, те да ги въоръжат и да действуват по партизански, а колкото се касае до бригадата, час по-скоро тя да се сформира в батальони (дружини) и на части да се изпращат в Македония. Това ме озадачи, но тогава не можахме да разберем скритите им подбуди. Едва когато отидох в главния щаб на Македония, станаха ясни техните намерения. Целяло се е да не се изтъква бригадата като организация от България, а да бъде представена като част от македонската народосвободителна войска, за да се отрича в последствие приносът на ОФ България и БКП в освободителната борба на Македония.

Непосредствено след 9 септември видни македонски деятели излязоха с апел към емиграцията. Беше обраzuван инициативен национален комитет на македонските братства. Начело на този комитет застана видният македонски комунистически деятел Христо Калайджиев. Апостолски и Бане Андреев по указание на Темпо поставиха своите хора пълномощници поради това, че не се доверяваха на емиграцията в лицето на Христо Калайджиев, на когото гледаха вражески, защото беше честен и праволинеен марксист и открито им показвах техния националистически уклон.

На цялата емиграция са известни българофобските настроения на тя темпови пълномощници. Те се явяваха във Военното министерство само да искат и само да получават. Третираха България едва ли не като колония.

Участие на българската войска в освобождаването на Македония.

Съветската армия премина в Югославия през Дунав. Немците преценяваха правилно значението на югославската територия като възел, през който преминават всички техни пътища към България, Гърция и Егейските острови. Те бяха взели сериозни мерки, както за нейното задържане, така и за противодействие срещу партизаните, намиращи се във вътрешността на Югославия и другите балкански страни.
В освобождението на Югославия взеха живо участие и оказаха серйозна помощ и трите български армии, които настъпиха към Сърбия и Македония. Действията на Първа, Втора и Четвърта български армии за изтласкване на немците от Сърбия и Македония започнаха на 8 октомври 1944 г. Тези три армии преминаха едновременно в общи настъпления към запад, като още преди тази дата отделни български части бяха започнали действия в самата Македония срещу германците. Такава беше петнадесетата пехотна дивизия, която води ожесточени боеве при Битоля и Прилеп на 9 септември 1944 година, с превъзхождащи противници части. Същата предаде цялото оръжие и амуниция на македонската народосвободителна войска, за което има заслуга войниците състав на тази дивизия и артилерийския полковник Младенов, на когото бяхяттанован от генерал Апостолски да изкажа благодарност и да го поканя да участвува в частите, командувани от мен.

Немските части бяха поставени в опасно положение от мълниеносните победи на съветската армия, под командата на маршал Толбухин. Те търсеха възможности да се изтеглят през единствения път по долината на реката Вардар, която беше главна артерия на намиращите се на Егеиските острови, остров Крит и Гърция, немски войски. Българските армии, насочени натам, за плашваха пътя на немското отстъпление. Така немците бяха заставени да се оттеглят, без да могат да извършат много разрушения в Македония.

Втора армия настъпи най-напред — към Сърбия. След освобождаването на Ниш тя продължи настъплението си към Косово, Метохия и освободи гр. Прищина, територия дълбоко в Югославия.

Първа армия, действуваща южно от Втора армия, настъпи към Крива паланка. След ожесточени боеве тя проби здраво укрепените германски позиции при Стражини и Страцин и освободи Куманово. Тук са гробовете на 5,000 храбри народни синове, паднали в борбата за освобождението на град Скопие. С енергичното настъпление на армията и с действията на настъпващата по-назад Четвърта армия, бе освободена столицата на Македо-
ния — Скопие. С това бе прекъснат пътя за отстъпление на германцитите от Гърция по долината на Вардар.

Накъсо набелязах пътя на трите настъпващи български армии, за да се види големият принос, който даде българската народна войска за освобождението на Македония, което нещо Лазо Мойсов отрича. Той изписа цели страници, за да изопачава истината, която е написана с кръвта на хилядите български бойци, паднали за освобождението на Македония. Лазо Мойсов напразно взима Наполеоновска поза. Не остана назад и генерал Апостолски, който досега беше оставен в забвение. Изредиха се един по един всички скопски ръководители в последния «конгрес» на МКП, за да ругаят и клеветят, раздухвайки едновременно с това див шовинизъм, а генерал Апостолски заявява, че българската отечественофронтовска войска, след като той е «освободил» Скопие, искала да влезе в града и да прави парад, което нещо той отказал да разреши. Генерал Апостолски забравя какво е писал и какво е говорил за големият принос, който има отечественофронтовската войска към освобождението на Македония. Той скрива истината, защото не се касае въпросът да се прави парад в Скопие, а българското командуване искаше среща от генерал Апостолски т. е. от македонското командуване. Такава среща Темпо нареди да не става и заради това генерал Апостолски избяга от Скопие заедно със своя помощник Борко Темелковски-Лиляк и се отозваха в Щип при мен. Защо той няма смелост, военна доблест, да каже самата истина, че срещата не стана, защото тогава подготвяха по нареддание на Темпо да се подаде ултиматум за изтеглянето на българските войски, като изказваха опасение да не останат за постоянно тия войски в Македония. Разбира се това беше провежданият прикрит шовинизъм. Даже Апостолски нема тая доблест да подпише ултиматума, който се даде за изтеглянето на българската войска. Явно е, че скопските ръководители не се доверяват на генерал Апостолски, защото, както и на друго място изтъквам, и той е вписал в графата на «неблагонадежните» и изпратен на работа извън пределите на Македония. А колкото се касае до самия
Апостолски, има положителни дани — свидетели, които говорят, че той, преди да стане партизан, е водил преговори с българската фашистка войска да го приемат на служба и му признаят чина генерал-щабен майор от бившата югославска войска. Не са го приели и той след това е станал партизан. Тези неща ясно говорят за лика на генерал Апостолски, който, за да угоди на скопските си господари, се явява да хулиганствува по отношение на храбрата отечественофронтовска войска и на българския народ. Той забравя само едно — че неговата войска, която безспорно героиски се сражава при Скопие, нямаше даже толкова хора, колкото хиляда души българи паднаха при Страцин за освобождението на Скопие. Защо главнокомандващият на македонския народноосвободителен войски не превзе град Скопие преди издаването на Първа българска армия? Защо той никъде не писа нито един ред за Брегалнишко-Струмишката бригада, за тази формация, която е създадена от македонската бригада «Гоце Делчев»? Ясно е, че това е, защото тази формация е българска, и защото неговите бежански господари исказа да отрекат, че ОФ България и БКП имат какъвто и да е принос за освобождението на Македония. Македонският народ, въпреки машинизацията на Титовци, помни победите на българската народна войска при Страцин, Куманово, Скопие, Царево село, Кочани, Щип, Струмица.

Четвърта армия, която действуваше най-нагоре, също настъпи в две групи. Тя води тежки боеве в сътрудничество и заедно с македонската бригада «Гоце Делчев» и на 9 октомври 1944 година освободи Пехчево, а на 21 октомври с. г. — Кочани. Четвърта армия, задело с македонските части от бригадата «Гоце Делчев», фирмирана в София и обърната в Брегалнишко-Струмишки корпус в Македония, продължи настъплението си, като на 6 ноември освободи Струмица, а на 8 ноември — град Щип, и напредна към Велес, като отсега съдействува на Първа армия за освобождението на Скопие.

От казаното до тук се вижда и за най-несведуваща по военна стратегия, че ако не беше се врязал първият съветски танков корпус по посока на Белград, с което
застрашаваше да пресече пътя на отстъплениято на немците, нямаше да бъде улеснено положението и на българската войска. А ако не бях нагона действието на българската народна войска да пререже пътя на немците, с което ги накара бърже да отстъпят, македонските партизани не биха могли нищо да направят със своята партизанска тактика, за да превземат градовете Скопие, Щип и Струмица. Нужно е да отбележа обаче още веднаж, че главният дял в освобождението на Югославия има съветската армия. Без нейните победи и без подкреплението на съветската армия през Румъния и България, не би било възможно нито съдействието на българската войска, нито пък освобождението на Югославия. Само възгледяването, личните амбиции и шовинизъм засенчиха титовци и то до такава степен, че те сега отричат дори освободителната роля на съветската армия.

Така постъпват само прекомерно заслепените шовинисти — скопските изменици, които разпалват недоверие, подозрителност, омраза у двата братски народа, за да пробудят и разгарят отвратителни шовинистически чувства, да лъжат и заблуждават, само и само да прикрият измяната на титовата клика. Но македонският народ помни всичко това и никога няма да забрави жертвите, дадени от българския народ за общославянската свобода и братство, и титовата клика никога няма да успее да го откъсне от общославянската солидарност и от Съветския съюз — освободител и покровител на нашите народи.

«Първата грижа» на скопските ръководители в свободна Македония.

В един хубав септемврийски ден на 1944 година на пагера край пътя за Княжево стана тъжественото изпращане на македонските войници. На площад бяха строени батальоните, първият от които вече тръгваше да се бори за Македония в подкрепа на македонските партизани. При тъжествена обстановка командирът на бригадата подполковник Пецо Трайков, придружен от щаба си, направи преглед на батальоните и им държа кратко
слово. След това той предаде знамето на командирите на батальона — майор Богомил Панов и първият батальон потегли. Десетки хиляди граждани, предимно от македонската емиграция, македонски войници и белиобрани Илинденци, с просъществени от радост очи, изпратиха бригадата за родната земя.

По случай заминаването на първия батальон от бригадата «Гоце Делчев», командирът на бригадата изпрати телеграма до Тито, до отечественофронтовското правителство и до главния шаб на народноосвободителната войска на Македония. Нито с ред, било в пресата било във военния бюлетин на Върховния шаб на народноосвободителната войска и партизанските отряди на Югославия не бе отбелязано за македонската бригада, за нейното формиране в София. Също така не бе издадена никаква заповед от Шаба на югославската народноосвободителна войска за тази отечественофронтовска българска формація.

Изпращането на първия батальон бе филмировано от фондация «Българско дело». През първата фаза на Отечествената война и до края на войната по цяла България се прожектираше това тържествено изпращане както и сцени от боевете в Македония, при Царево село, Кочани и другаде, в които участвуваше бригадата в части от Четвърта армия. Наредих да се изпрати една копие от филма в свободна вече Македония. Предадох го в Главния шаб, на неговия командир генерал Апостолски и политикомисаря Борко Темелковски-Лиляк, който от своя страна го предаде на проучване. «Проучването» завърши след много месеци, докато се получи нареждане от Темпо със заключение, че филмът бил българофилски, че униформите и военните знаци били български и никъде не личало, че това е македонска войска. Не се разреши да се прожектира филмът в македонските кина.

Бане Андреев, политикомисарят на Главния шаб на народноосвободителните войски на Македония, след заминаването им с Апостолски и Темпо в Македония, изпрати бързо писмо с куриер. Настоятелно му молеше да замина при тях в Главния шаб, тъй като моеето присъщо
твие там било от много важно значение. Искаше се също така да наредя изпращането на батальоните един по един, както вече беше установено. Писеше ми още, че първият батальон пристигнал и получил бойното си кръщение, като се отличил в боевете против немците при Пехчеово. Нареждаше ми се да дам в българската преса комюнике, като изтъква храбростта, проявлена от войниците и от офицерския команден кадър, дадените жертви и пр. Изпълних това и при изпращането на втория батальон прочетох комюникето. Това създало още по-голям ентусиазъм сред войниците. Емиграцията се раздвижи още повече. Започнаха да прииждат много доброволци. От цяла България усилено се изпращаха по-даръци за македонската народоосвободителна войска: облекло, кожухчета, бяло, цигари, парични подаръци и др. Журналисти, общественици, интелектуалци, лекари и др. се записаха в бригадата.

С изпращането на втория батальон заминах през Джумая за Главния щаб на Македония. Част от щаба си прехвърлих в Горна-Джумая с интендантските складове. Главен приемателен пункт ми беше Симитли, където бе интендантството на Четвърта армия, към която бригадата беше зачислена за продоволствие. В Горна-Джумая срещах др. генерал Борис Копчев, помощник-командир на Четвърта армия. Зарадвах се от срещата с добрата си другар, с когото бяхме в концлагера «Гонда-вода» и с когото сега рамо до рамо щяхме да воюваме срещу омразния хитлеризъм. Той даде своите нареджания за пълна подкрепа, която продължи до оттеглянето на армията от Македония.

На връх Кадиево, на позициите над Пехчеово, с генерал Копчев устроихме съвместно нападение от неговите и моите части за превземането на една немска укрепена позиция — височината Буковик над Пехчеово. Там се прояви братството и единството между македонци и българи, което ти свързва неразрывно от векове.

Наново се срещахме с генерал Апостоловски и Бане Андреев, с когото се врънахме в София. Явихме се при генерал полковник Бирюзов, помощник на маршал Толбухин. След изслушването на нашия информационен до-
клад, той ни даде указание по картата, как да действувахме в предстоящата офанзива, която почва на 16 октомври 1944 година. В указанията дебело подчертаха да действувахме в тесен контакт с българската Четвърта армия, в пълно сътрудничество и най-важното под нейно ръководство, тъй като тя е редовна армия, а нашият партизански характер на действие няма особено голямо значение, освен в дълбочината — в разузнаване и хвърляне колкото се може повече пленници за осведомление, мниране на пътища и т. н.

В изпълнение на неговото указание ние се отбихме в Горна Джумая при командира на Четвърта армия и помощника му генерал Борис Копчев, с които подробно изработихме плана за взаимно сътрудничество и борба против окупатора. Следната среща определихме в Царево село след пропонване на немските орди.

В това време формираните батальони от македонската бригада «Гоце Делчев» бяха влезли вече в няколко сражения.

Първият батальон, в изпълнение на бойната си задача, се отозва с бързи преходи през границата в свободната територия на гр. Берово, гдето влезе в контакт с македонските партизански войски. На 2 октомври 1944 г. той води бой за защитата на гр. Берово при везнапаление на немците. На 3 октомври батальонът преминава път за настъпление на германците от Берово за Пехчево при Смоймировската коса, едно характерно възвишение, и го везе за активна отбрана, за да обхване десния фланг на фронта, срещу който беше настъпващата 22-ра «СС» германска дивизия, снабдена с артилерия, минохвърлачки и леки бойни коли. В тези боеве батальонът даде 150 души убити и ранени и, въпреки загубите, не се разстрой. На 7 октомври с. г. батальонът беше в с. Митрошинци сред Плажковица планина и се присъедини към Главния щаб на македонските народосвободителни войски.

Вторият батальон на 4 октомври се отправи към района на връх Кадиево, който се отбраняваше от 5-ти пехотен полк, усилен с три полкови батареи. В няколко атаки срещу германците на укрепената позиция Буковик батальонът даде много жертви. След няколко сра-
жения Буковик падна и след това на 9 октомври заедно с българските части бе овладян град Пехчево и настъпление продължи, като същия ден привечер войската влезе в град Берово. С това бе пресечен пътят за отстъпление на германските части в участъка Струмица, Берово, Пехчево, Царево село.

В това време непрекъснато пристигаха в освободената територия останалите батальони с артилерията, интендантски, транспортни и санитарни части. Всички недвижими части се съсредоточаваха в Митрошинци сред Плажковица планина. Тук беше отседнал Главният щаб на народоосвободителната войска за Македония.

Със заповед № 2 от 7 октомври 1944 година на Главният щаб на народоосвободителната войска и партизанските отряди за Македония, македонската бригада «Гоце Делчев» бе разформирана и от нейните части, попълнени с партизански отряди и новомобилизирани от освободената територия македонци, бе образуван корпус, наречен Брегалнишко-Струмишки, като за командир на корпуса със същата заповед бе назначен полковник Пеца Трайков.

Корпусът бе съставен от две дивизии — 50-та и 51-ва. Те бяха добре екипиранi и въоръжени с оръжие и облекло на бригадата. Бяха добре хранени с уредени интендантски служби и продоволствия от полагаемото се имущество на бригадата, което продоволствие се даваше от Главното интендантство на Четвърта българска армия. По такъв начин дивизиите можаха да вземат редовно участие в офанзивата, която почна на 16 октомври 1944 година в координирана дейност с Четвърта българска армия. Командуването на новосформирания дивизия бе поверено на щабове, ръководени от офицери — по произход македонци, дошли с бригадата от българската войска.

Петдесета дивизия бе изпратена по посока на селата Блатец, Лаки, Виница, други части по посока Калиманско поле, Кочани, където водиха тежки настъпителни боеве с германски части заедно с 5-та пехотна дивизия от Четвърта армия. След превземането на Кочани, дивизията се отправи по посока на селото Никоман и след
превземането на град Щип, по посока Велес-Скопие. В тия боеве бойците — български войници, македонци от последните набори и доброволци, дошли от България, ведно с партизани, показаха чудеса от храброст, неустрашимост и героизъм. В тези боеве 50-та дивизия действуваше с някои от бригадите си рамо до рамо с храбрата народна българска войска — респективно с частите от 5-та Дунавска дивизия: 33-ти Свищовски полк, 18-ти Търновски полк и др. Тук при завладяването на Кочани загина и командирът на 5-та дивизия генерал Пиронков.

В това време Четвърта българска армия бързо продължаваше действията си. Тя изтикваше немците и се стремеше да им пресече пътя на отстъпление по посока Велес—Скопие.

Петдесета дивизия след падането на Скопие се насочи срещу албанските фашисти отреди — балисти. След кратки схватки в посоката Глумово—Тетово тя освободи тая част на Македония. В тези схватки взимаше участие и българската артилерия, която съдействуваше на дивизията.

Петдесет и първа дивизия от Брегалнишко-Струмешкия корпус бе изнесена в района Струмица, Радовиш, Валандово, Дойран, Гевгели. Германски части се бяха укрепили в Ново село близо до Петричко, срещу 7-ма Рилска дивизия, а така също и на връх Джимитепе в Огражден планина и здраво държаха пътните съобщения. Със своята 20-та бригада Петдесета дивизия затвори пътя за оттеглянето на германските части от Гърция по пътя Дойран, Струмица, Радовиш, 21-ва бригада от същата дивизия съвместно с 5-ти пехотен полк от Четвърта българска армия действуваше в района на Струмица—Радовиш. А Четвърта бригада от същата дивизия — в района Валандово—Гевгели. Всички тия части безпокойха и застрашаваха отстъпващите германски части по най-важния път за оттегляне на немските части от Гърция по долината на река Вардар.

Съвместно с Горепосочените български части, 4-та, 20-та, 21-ва и артилерийската бригада от 51-ва дивизия на корпуса застрашиха и атакуваха нощно време Струмица и след няколкодневни кръвопролитни сражения, на
6 ноември овладяха града. След завземането на Струмица дивизията бе хвърлена по протежение на пътя на германското отстъпление Падареш—Радовиш—Щип, който град бе овладян на 8 ноември с. г. След отделни схватки, части от дивизията достигнаха Вардар—Велес, а останалите части на дивизията се спуснаха към Дойран—Валандово—Гевгели.

При новата реорганизация на югославската армия, след приключване боевете за освобождението на Македония, 51-ва дивизия бе обърната в 50-та, а последната със щаба си и кадрите си се вля в 42-ра дивизия. Образува се 15-ти ударен корпус, в състав на който влизаха 42 и 48 дивизии с цялата артилерия и войниците и команден кадър на Брегалишко-Струмишката корпус. Значи пак частите от този корпус продължиха борбата на Стремския фронт срещу немския окупатор в Югославия.

Описахме бойния път на македонската бригада «Гоце Делчев» формирана в София, превърната после в Брегалишко-Струмишка корпус в Македони. Навсякъде тя действуваше рамо до рамо с частите от Четвърта армия, която освободи целия този дел на Македония от немския окупатор. В тия общи сражения, където ще останат паметни Калиманско поле, Царево село, Истибан, Кочани, Щип, Овче поле, Струмица, Радовиш, македонските и български бойци укрепиха още повече вековната дружба между двата братски народи. Тук паднаха над 5000 души македонски и български бойци, а общо в освобождението на Македония от двете български армии, Първа и Четвърта, бяха дадени над 16,000 души жертви.

Провокаторът Лазо Мойсов, както и генерал Апостолски и другите скопски ръководители се стараят в своите хулigansквания да отрекат освободителната роля на българската отечественофронтовска войска. Лазо Мойсов в подлитите си писания я подиграва, разправя, че тя е вършила само грабежи и дезертирала от бой, че е била фашистка и пр., а премълчава кой бяха нейните народни командири като генерал Стоичев, генерал Копчев. Той нищо не споменава за това, че тази македонска народо-
освободителната войска, че този брегалнищко-Струмишки корпус, че тази голяма македонска формацция беше добре екипирана и продоволствувана от народното правителство на Отечествения фронт, чийто гръбнак и ръководител е славната БКП. В името на демагогията и клеветата, оръднето на скопските изменници—Лазо Мойсов е готов да извърши всичко, което му продиктуват неговите белградски патрони. А ето какво говорят цифrite и данните на Главното интендантство на българската войска, какво е дадено по формирането на македонската бригада «Гоце Делчев».

Македонската народосвободителна бригада «Гоце Делчев» достигна над 12.000 души, добре облечени, въоръжени с пушки, с над 120 шмайзери, пистолети, над 46 тежки картечници и минохвърлячи, стотина леки картечници, артилерийско отделение с впрегатни коне, четири противотанкови оръдия с влекачи, една походна болница с хирургическо отделение, няколко линейки за пренасяне болни и ранени, походни кухни с хлебопекарници, интендантски транспортни части с конен обоз над 125 каруци с по 3 впрегатни коне, кавалерийски ескадрон със седла и коне, над 1500 коне, 25 леки автомобили, над 45 камиона, мотоциклети, една голяма походна радиостанция и няколко малки за свръзка, свързочни части, телефони, кабели и пр. Такива материали, снабдявана с достатъчно количество хранителни и фуражни припаси. Освен това са отпуснати с хиляди тонове хранителни припаси и бензин.

Но скопските ръководители още по време на формирането на бригадата и в продължение на военните действия, имаха скрити намерения. Още със стъпването на бригадата на македонска земя те почнаха да проявяват своите тясно националистически и враждебни настроения спрямо България.

Първият израз на тая враждебност бе свалянето на българските военни знаци от униформите на бойците от бригадата.

Освен това, във всяка част на бригадата бяха назначени черногорци партизани, тъй като нямаше доверие в други. Тия черногорци, един от които стана дори на-
чалник щаба на корпуса, нямаша никакви познания по военно изкуство, но бяха верни хора на скопските ръководители, изпратени от Темпо, а за помощник политически комисар на корпуса бе поставен Димче Беловски от град Щип — млад момък, за когото македонската борба почва от 1941 година. Цялата му пропаганда беше «дайте ни пушки», «ни знаем да се бием», «не ни трябва марксическа просвета». Същият сега е член на ЦК на МКП. Ясно е какво отношение имат към марксизъм-ленинизма хората от групата на Колишевски. Също така към корпуса бяха делегирани като представители на ЦК на МКП — Вера Ацева, пропита с нещо несправедлива омраза към всичко българско, Любчо Арсов — сега министър на Федеративното правителство в Белград. Дядо му Арсо Лазич беше народен представител в бившата крашка скупщина и се ползуваше с големи симпатии между велковръжбите управленци. А чично му Христо Арсов — беше върл Ванче Михайловист, пазител на неговите капители, като председател на бившата македонска народна банка в София. Към горните двама бе делегиран и Митко Зафиров, който се преиму̀нява на Зафировски, за да няма нищо общо с омразното българско «ов».

Този «букет» от изпечени българомразци, по нареждане на Темпо, правеше всичко възможно, за да провокира БРП(к) и всичко българско. Те подценяваха авторитета на БРП(к) и борческия устрем на българското съпротивително движение.

В такава обстановка бе свикано в Царево село първото съвещание за координиране на бойните действия на четвърта българска армия и корпуса. Тук дойдоха с мен началник щаба на корпуса подполковник Буйдян Попович и Димче Беловски, а от друга страна командирът на Четвърта армия генерал Урмов и помощник командирът генерал Копчев. На това съвещание открито бе демонстрирано враждебното отношение на македонските ръководители срещу офицерите представители на българското командуване. По отношение на военни действия те искаха да действуват самостоятелно, а не съвместно с българските войски, както наричаше съветското командуване. Сега, след измяната на титовците, за
никой не може да бъде скрита целта им. Създавамите от тях конфликти трябва да се разгарят, за да може по-добре да провеждат противобългарска пропаганда, разпалвайки националистическа омраза между двата братски народи. На съвещанието те поставиха и въпроса за военните телефонни линии на Четвъртата армия. Искат да бъдат включени в пощенските линии на Македония, за да бъдат под техен надзор. Когато генерал Копчев говореше от щаба на армията в Горна Джумая през Пехчево с командира на 5-ти пехотен полк на позициите пред Струмица, Димче Беловски прекъсна разговора на генерал Копчев.

На съвещанието в Царево село, държанието на Вуядин Попович и Димче Беловски спрямо генерал Копчев беше непонято. Те се държаха високомерно, обиждаха Компартията, като я наричаха «компромисарска» и «опортунистическа», пред мен казаха: «Това са фашистки генерили», понеже били с бели коси. Когато им казах, че това е генерал Копчев, който е партизанин от 1941 година и член на ЦК на БРП(к), те изсипаха клевети към партията. За това предизвикателно държание към партията те бяха получили инструкции от Любчо Арсов, член на ЦК на МКП, който през цялото време на военните действия държишърше разгарянето на конфликти, създавани от тях по отношение на българската отечественофронтива войска.

Въпреки няколкократните напомняния от страна на съветския полковник Герасков, за назначаване на офицери за свръзка между двата щаба, за навременно изглеждане на съзнателите конфликти от тях, скопските ръководители не изпълниха този дружески съвет.

Вражеското отношение на скопските ръководители растеше ежедневно. Македонското командуване по указанието на Темпо даде ултиматум да се изтеглят българските войски от Македония. Тоя ултиматум, издаен от командуването на корпуса и подписан от мен, като командир на корпуса и политкомисаря Гойчо Стефановски, съдържаше искане: «Веднага да се изтеглят българските войски, Първа и Четвърта армии, като през време на оттеглянето си да се движат само по централ-
ните пътища, без да навлизат в дълбочина повече от два километра, движението да се извършва до 6 часа вечерта, както и да не се спира за ношуване в населени места, иначе ще срещнат македонските картечници и неизпълнените заповеди части ще бъдат съдени от македонските военни съдиица».

До къде стига тяхната неблагодарност спрямо българската народна войска показва и следният случай: 33-ти полк се изтегляше от Велес през Овче поле и Щип, където пристигна на двамесец. Времето бе дъждово и студено, налагащо се да се пренощува там. Край града са намират казармите и складовете на тютюневия монопол, които са празни. Командирът на полка поиска разрешение полкът да пренощува в празните помещения на казармите и на монопола, обаче, получи отказ. И двама лично генерал Копчев да интервенира, но представителката на ЦК на МКП Вера Ацева се нахвърли срещу него и по най-брутален начин отказа да разреши ношуването на българските войски. Те трябва да преспят на открито под дъжда до празните сгради.

При изтеглянето на българските войски от Куманово там се състоя голям митинг по случай извршването на Президиума на АСНОМ, който имаше функциите на правителство на НР Македония. Министър-председателят беше преславеният партизански водач в Македония—Методи Андронов-Ченто, сега хвърлен в затвора от палачите на Лазо Колишевски. На този митинг се изредиха да говорят много македонски ръководители. Генерал Козовски, който също беше в Куманово, пожела да поздрави митинга от името на българската отечественофронтовска войска, обаче политиксарят на Главния щаб на НОВ на Македония Борко Темелковски-Лиляк, отказа да му даде думата, като каза, че той е фашистки генерал, няма защо да се меси в това тържество. Това стана в присъствието на Димитър Влахов, който добре знаеше кой е генерал Фердинанд Козовски. Борко Темелковски — Лиляк, също член на ЦК на МКП, в озлобление си срещу ОФ България не разреши да бъде поздравено Кумановското гражданство от името на българската войска, която със своите героични подвизи и с хилядите си
жертви, допринесе за освобождението на Кumanово и Скопие.

След изгонването на немците почна административното и политическо организиране на новата Македонска република. Всички органи, създадени по време на борбата, вече влезнаха в изпълнение на функциите си при свободна обстановка.

Като първа общенародна политическа проява бе националната конференция на Народния фронт на Македония, състояла се на 27 ноември 1944 година. На тази конференция присъствуваха и намиращите се тогава в Скопие, другарите Димитър Ганев — член на ЦК на БРП(к), полковник Лев Главинчев, Върбан Ангелов — народен общинител, Никола Гаврилов — изроден общинител и др. При изпращането на поздравителни телеграми към братските и съюзнически страни обаче, председателствуващият конференцията Димитър Влахов не беше предвидил телеграма до България. Това накара българските гости да повдигнат въпрос. Едва тогава Влахов предложи телеграма до българското правителство и до Националния комитет на Отечествения фронт, което се посрещна от делегатите с възторжени овации и със ставане на крака. Така още в първите си стъпки македонските ръководители подчертаха своето настроение спрямо България. Но всички, които бяхме там, си обяснявахме, че това са временнни прояви и увлечения на пострадали от фашистката български окупатор.

През март 1945 година в София се състоя всеславянски събор. Той събор беше също удар върху грандоманските чувства на титовата клика, която не можа да понесе това положение, че съборът става в София, а не в Белград. Дълго време те не искаха да пратят делегати за събора, но в последния момент сториха това. Успокоиха се с това, че няма да се нарича конгрес, а събор, което те искаха. Когато след събора се видях с Джилас в Белград, където бях изпратен на стаж, както повечето македонци, имаш връзки с България и с БРП(к), той привидно ме приве радушно. Попита ме за впечатлението ми от всеславянския събор в София. Изказа очудването си, че България като сателитна страна
имала смелостта да играе роля във вселавянското движение. Отговорих, че това е направено с цел да се подчертаем, че славянските народи третират България като родна сестра. Той не се съгласи и натъртено каза: „Не са оправдани тия мотиви на ръководните хора в България. Само Севернград ще играе ръководната роля”.

Джилас беше отчасти осведомен за борбите, която македонската прогресивна емиграция беше водила спрямо монархизма, срещу велико-български шовинизъм и върховисткия бандитизъм на Ванче Михайлов. Пожела и от мен, като участник в тия борби, да му дам още сведения. Изтъкнах му най-важните моменти от тия борби, като подчертам голямото и дейно участие на БКП. Подчертах, че БКП даде много видни дейци — жертва на Ванче Михайловите банди. Благодарение на съдействието на БКП македонското освободително движение се запази от много грешки. БКП насочи борбата за изграждане на югославянска федерация.

Джилас пожела да чуе нещо и за македонския език — дали е по-близък до сръбския или до българския и кое македонско наречие да се вземе за основа на македонския език. По отношение на македонската писменост той беше на мнение, че би трябвало да се въведе глаголицата или латницата. Изтъкнах, че македонският език има особености, които не се срещат нито в сръбския, нито в българския език, но по устройството си той е по-близък до българския език. По отношение на азбуката изказах мнението, че с оглед на тия езикови особености най-подходяща е кирилицата, като за основа на литературния македонски език се вземе централното македонско наречие — Велешко, Прилепско, Битолско и Охридско. Всичките мои изказвания изглежда го засегнаха, защото той промени отношението си към мен. А когато се видяхме в Скопие, беше навъсен, не ме погледна. По-късно разбрах, че Джилас, Темпо и Радован Зотович са проводници на великосръбския тесногръд национализъм и учители на скопските ръководители.

Пръв официален сигнал за откриване на противобългарски нападки даде Лазо Колишевски, секретар на ЦК
на МКП и министър-председател на Народната република Македония.

Българското отечественонародно правительство беше отпущало и изпраща тридесет тон бяло брашно, един тон захар и 3 тона мармалад за Охрид, който по време на войната прикрив и, с риск да бъде опожарен целия град, спаси живота на 90 български войници. Лазо Колишевски във повод от този жест на българското правителство и през априлската сесия на Народното събрание — 1945 година, държа първата си противобългарска реч, като подчерта, че Македония нямаше нищо общо с България и че пътят за Скопие—Охрид минава през Белград. След тая реч започна открито генерално настъпление срещу всичко, което има връзка с България, което храни симпатии към българския народ и особено към БКП.

През май 1945 година, на годишнината от смъртта на Гоце Делчев и на Яне Сандански македонската емиграция в България беше издала възпоменателни листове за тях. Тия листове не бяха допуснати в Македония, понеже били писани на български. Вестник „Македонско знаме“, орган на македонската емиграция в България, в която половината се списва на тъй наречения македонски език, и вестник „Пиринско дело“ не се допускаха в Македония. Да не говорим за страха, който изпитвала от проникването на вестник „Работническо дело“. А македонската гумна от Америка, като вестник „Македонска трибуна“ и др., свободно се ширеше из Македония.

Непосредствено след 9 септември в периода на формирането на бригадата „Гоце Делчев“, другарите Владимир Поптомов, член на политбюро на ЦК на БКП, основател и ръководител на ВМРО (обединена) и македонският деятел Павел Шатев държаха беседа за Народната република Македония в рамките на ФНРЮ и македонския въпрос. Тази беседа беше отпечатана в брошюра, която също така не бе допусната. Въобще в Македония не се допускаха български вестници и книги.

Друга мърка беше затварянето на границата откъм България. Не се допускаха македонци да идват в България дори на родински посещения и за лекуване. Скоп-
ските шовинисти се стараеха да изолират Македония от България и останалия свят, като не позволяваха посещение на идващи от България. Те дори не допускаха да дойде в Скопие съветският академик Державин и българските делегати на всесловенския конгрес в Белград. Академикът Тодор Павлов ядва бе допуснат, след дълго разтакане. Така те провеждаха старата политика на кралска Югославия спрямо Македония. На идващите от България разни делегати-българи позволяваха да обикалят цяла Югославия, но да не отиват в Македония – Скопие и Охрид.

Единствено Военно-представителният хор при Министерството на народната отбрана с диригент Др. Про- копиев бе допуснат през месец май 1946 година да посети Скопие. Обаче скопските ръководители положиха всички усилия хорът да не влезе в допир с населението. Самото пристигане на хората не бе оповестено на народа и при посрещането му на гарата бяха само няколко нисши служебни лица. Но когато хорът излезе от гарата и музиката засвири, народът позна, че това са българи и им направи бурни овации.

Противно на всяко гостоприемство, хористите вме сто да бъдат разквартирани по хотели, бяха настанени в казармата, нещо, което не е правено никъде с това елитен ансамбъл, нито в Белград, Загреб, Любляна, нито даже в Риека. Това стана само в Скопие, в НР Македония.

Целта беше хористите да бъдат изолирани от народа. За това концерта, който хорът изнесе първия път беше уреден за съвсем ограничен брой посетители. Под натиска на народното желание обаче, ръководителите бяха принудени да уредят едно представление за народа, който препълни големия театрален салон и изказа безкраяна си любов към българските хористи.

Все с цел да не влезе в допир с народа, на хората не беше позволено да направи разходка из околностите на Скопие «по липса на превозни средства». Също така не му бе позволено да посети Охрид, въпреки че в първоначалната програма това бе предвидено. Все пак изпращането на хора от Скопие, с цветя и възгласи се пре-
върна в импозантна манифестация на македоно-българска дружба.

По това време началник на политическото управление на министерството на Народната отбрана на ФНРЮ бе генерал Темпо.

Всички, които имаха какъвто и да е допир с видни прогресивни деятели от България, или симпатии към БКП бяха гледани с недоверие и отправани на работа извън границите на Македония, или смъквани от ръководните места в партията и държавата.

«Ръководителите на македонската Компартия и Народната република Македония в своето вражеско отношение спрямо БРП(к) стигнаха до там, щото всички, които стояха на линията на едно братско сътрудничество с българския народ и неговата БРП(к), бяха смятани за «неблагонадежни» елементи и отстранявани и изолирани от по-важните места в партията и държавния апарат». Така пише Благой х. Панзов, доскорошен съветник в Югославската легация в София, който е виден деятел на МКП и деен член на ВМРО (обединена) в миналото. Него и други като него, още когато бяха в Белград, ги намерили изолирани и отстранени от Македония и македонския народ.

Имахе много случаи, когато хора, които само защито са идвали в България и са се срещали с комунистически дейци, въпреки големите им заслуги към партизанското движение в Македония, или като отговорни деятели в МКП, бяха изключвани от македонската партия, арестувани, интернирани и т.н.

Такъв беше случаят с бившия министър на правосъдието др. Петре Пирузе-Майски, водач на партизанското движение на западна Македония — Охридско, Преспата и другаде. Затова, че в началото на 1945 година беше дошел в България на лечение и затова, че се е срещнал с академика Тодор Павлов, с министъра на правосъдието и др., той бе изключен от партията и бе смъкнат от поста министър. Изпратен бе на чиновническа работа в Белград.

По пътя на това чистене дойде редът и на Димитър Влахов. Махнаха го от политбюро на ЦК на МКП, оsta-
виха му титлата — председател на Народния фронт на Македония и го изпратиха в Белград като подпредседател на Президиума на Народната скупщина на ФНРЮ. подиграваха го, че говори български, наричаха го, „изкуфял старец” и пр. Не допуснаха разпространението на издадената в София брошюра с беседата му пред македонската емиграция през време на неговото посещение на всесловянския събор в София през март 1945 година. Всички негови приближени, негови другари, членове на ВМРО (обединена) бяха поставени под знака „неблагонадежден”.

Сегашните му противобългарски изстъпления и отношение към БКП едвали ще му помогнат да спечели отново благоволението на скопските си господари, защото той загуби доверието на народа. За да се сетят за него, та да го посочат за член на Контролната комисия на ЮКП, Димитър Влахов отиде до там, че стана изразител на най-бесен буржоазен шовинизъм, като каза, че населението от Пиринския край се чувствува по-македонско, отколкото населението в Трънския и Видинския край се чувствува българско, нещо, което дори великосръбските шовинисти от рода на професор Цвич и Белич не смееха да кажат.

Успоредно с насаждането на противобългарските настроения започна и системното провеждане на клевети срещу БКП. Лазо Колишевски изнесе в Скопие пред партийния актив доклад, в който изсипа куп лъжки и клевети спрямо бившия ръководител на МКП Методи Штаров-Шарло. Това беше през есента на 1945 година. Нападките срещу БКП бяха същите, като тези на Любчо Арсов през време на военните действия, че тя не била революционна партия, че била против създаването на партизанско движение, че била „апортюнистична”, че била великосръбските и пр. Говореше се против Методи Штаров-Шарло, против генерал Бойан Българанов и др. Методи Штаров-Шарло нарикоха прогермански агент, без да държат сметка, че той загина като герой в партизанските отряди на 4 септември 1944 година.

Особено яростно се нахвърлиха против много заслужил комунистически македонски деятел др. Владимир
Поптомов, член на политбюро на ЦК на БКП, основател и бивш ръководител на ВМРО (обединена), редактор на «Македонско дело» и партиен организатор в Пиринския край. Лазо Колишевски стигна до там, че накара старият другар на Поптомов, Александър Мартулков — Бисмарк, да говори срещу него и да хули собствената си партия, че била пречка, да не се даде автономия на Пиринския край. После Бисмарк се осъзна и разкритикува дълбоко това си поведение. Бисмарк е един от най-старите членове — тесни социалисти, на БКП, но в МКП не е приет за член.

Лазо Мойсов, като пише на страница 214 в книгата си «БРП(к) и македонските национален въпрос» за героичните борби на Пиринския край, като че ли иска да каже, че народът не е воден от БКП, а от тях. Спирая се на Разложкото въстание през септември 1923 година той не обелва зъб за Владимир Поптомов, който бе организатор на това въстание.

Отрицателното отношение към БКП отива до там, че портретът на вожда на българския народ и любимец на световния пролетариат др. Георги Димитров не се поставяше на обществени места. Трябваше да дойде в Скопие секретарят на всеславянския комитет — полковник Мочалов — герой Чапаевец, за да направи забележка и да подчертате голямото международно значение на др. Георги Димитров. Когато пък на приема при Тито с делегатите на всеславянския конгрес палачът Ранкович видя, че старият македонски деятел Павел Шатев говори с другарите Вълко Червенков, Владимир Поптомов, с академика Тодор Павлов и с генерал Щерю Атанасов, отиде да повдига въпрос пред Лазо Колишевски. Последният направи остра бележка на Шатев, Павел Шатев, тогава подпредседател на Президиума на Народната република Македония, по този повод влезе в пререкания с Колишевски, като каза, че това са видни комунисти и много заслужили на каузата на общославянската солидарност. След това Шатев бе смъкнат от поста и остана в немилост. Павел Шатев е единственият останал жив от «гемиджитите», участниките в Солунския атентат—1902 г. Сега той много заслужил македонски революционер е по-
стоянно тормозен от палачите на Цв. Узунов и нейможнократно викан на разпит.
Клеевите и нападките срещу българския народ и срещу БКП не бяха достатъчни за скопските ръководители. Лазо Колишевски, след като изолирал и отстранил от по-важните места в МКП и държавния апарат видни комунисти, се обкръжи с една мафия, която сламно провеждаше неговата антимарксистска, антисъветска и шовинистическа политика.

Престъпните методи на скопските ръководители
Българската отечественофронтовска общественост, която с особено жив интерес следи развитието на кризата в ЮКП, в по-специално живота във Вардарска Македония, с очудване се запитва кой са именно днешните скопски ръководители, които си позволяха да отидат толкова далече в своята обвързаност, в измяната и предателството на титовата клика.
Българската общественост много преди резолюцията на Информбюро и многобройните изобличителни статии, излезнали в печата на Съветския съюз и страните с народна демокрация след тази резолюция, в недоумение се пита какъв е националният и политически морал на днешните скопски ръководители, които си позволиха да отричат делото на хора като Методи Андонов-Ченто Петре Пирузе-Майски, Павел Шатев, Бенко Марковски и др.
Честните литературни и езиковедски среди се питат защо трябва да бъдат премахнати буквите «ю» и «я» от македонската азбука, както буквата «ъ», «щ» и др., като се знае, че те не са български букви, а ги има и в руската азбука.
Причините са ясни: буквата «ю», «я» и др. липсват в сръбския език и следователно те трябва да бъдат премахнати.
Кой с впрочем политическите и интелектуални виновници за всички тия факти.
Доста факти се изнесоха вече, за да не се знае, че генерал Темпо, Джилас, Радован Зогович и пр. са хората, които днес провеждат злостна антимарксистка и противобългарска пропаганда. Това са хората, които имат за преки сътрудници в Скопие Лазо Колишевски и неговата група.
Смъкването от ръководните места на прогресивни македонски дейци и комунисти затова, че хранят симпатии към българския народ и към БКП, че държат здраво за всеславянското разбиращество, и че се прекланят пред историческата освободителна мисия на Съветския съюз, не беше достъпно за слепите националисти от Белград и Скопие. Те прибраха към по-крути мерки.
Методи Андонов-Ченто, който пръв понесе удара, е виден македонски борец и един от първите партизани в Македония. Той бе председател на Президиума на антифашисткото народно събрание на Македония. Лежал е дълги години по сръбските затвори. Заради неговото откито становище спрямо великобръжките стремежи, за другарското му отношение спрямо борбите на македонската емиграция в България, и спрямо БКП, той бе изправен на подсъдимата скамейка. Обвиниха го, че искал да бяга във Франция, че бил сепаратист т. е., че искал присъединение на Вардарска Македония към България и пр. Вестниците съобщиха, че бил заловен на границата през време на бягство, а в същност го взеха от дома му. В съда той се държа добре и в очите на Лазо Мойсов, когото винаги поставят за прокурор в противобългарски процеси, изобличи националистическите попълнения на скопските ръководители.
Зле монтираният процес срещу този толкова обичан македонски водач се отрази тежко върху народа. Поради отвръщението на народа от този процес, тайфата на Лазо Колишевски не посмя да издаде смъртна приказка, а осъдиха Ченто на 11 години затвор.
Ние не можем да не направим една съпоставка с друг политически процес. Две години в Скопие беше задържан Йордан Чкатров. Българският народ и македон-
ската емиграция в България знаят, че той беше дясна ръка на главореза Ванче Михайлов. По нареждане на Цкятров михайловистките убийци-терористи простираха по софийските улици първите хора на прогресивната македонска емиграция и видни български комунисти. Две години скопските ръководители се двоумяха, дали да го осъдят или не. Тяхното становище беше, че той не бил извършил никакво престъпление на македонска територия, и че нямало защо да го съдят.

Но благодарение на енергичната намина и на протеста на завърналите се от България емигранти, слугите на Тито се принудиха да съдят Йордан Чкатров. За многобройните му престъпления той бе осъден на 15 години затвор. Жалък маниер да се поставят на равно достойният и всеобичан борец Методи Андонов-Ченто с фашистките главорез и родоотстъпник Йордан Чкатров.

По този начин слугите на титовата клика искаха да обезщетят борбите на македонската емиграция в България и на същото основание да оправдават всички великосръбски главорези от типа на Добрица Маткович и Жика Лазич, които избиха стотици най-добри синове на Македония и опожариха десетки села, за да денацionalизират македонския народ. Сега тези главорези са пенсионери на Народна република Сърбия, докато фашистките главорези в България бяха съдени и ликвидирани от народните съдиила.

В желанието си да създават процеси, които да се използват за противобългарски цели, македонската Държавна сигурност, в която са събрани куцовласи и сърбомани, ръководени от черногорци, пропити с омраза към всичко българско, не се спира пред нищо. Един друг процес — Битолският, доказа, че цялата тази мафия е на служба при англо-американското разузнаване. Въпреки това, инициаторката за разобличаване на продажната мафия, комунистката Пандора бе застреляна. Уж била нападната от албански фашисти остатъци. Подсъдимите по един процес за шпионаж югославски офицери — агенти на английското разузнаване «успяха да избягат» в монархо-фашистка Гърция. Михайловисткият терорист, убиецът Спиро Наумов, който гонеше парти
завърши в Егейска Македония, живее сега свободно в град Битоля.

В Скопие бе гледан и друг процес, наречен «докторски». Между подсъдимите беше д-р Васил Иванов, родом от Струмица, в миналото федералист. Само затова, че се обявя против изкълчването на македонския език и откритото провеждане на великосърбието в Македония, той бе обявен за химайловист и осъден на доживотен затвор, а неговият брат Епаминонда поп Андонов — бивш повереник, т. е. министър на просветата, само защото поиска да наложи на литературен език централното народие на Македония, и защото беше отправил покана до видните съветски академици Державин и Бернщайн да дадат мнение по оформяването на македонския език, беше смъртен от министерския пост и записан в графата на «неблагонадежните».

Връх на безразмисно в използване на процесите за противобългарска пропаганда и пропаганда срещу БКП беше последният процес срещу фашистки престъпник Асен Богданов. На скопските ръководители не беше достатъчно да осъдят този престъпник, предаден им от българското ОФ правителство. Те свързаха с неговата престъпна фигура и други лица, които преди това държаха цели четири години на отговорни постове. Между тия лица имаше и фашистки палачи, но за тях по-рано скопските слуги не бяха получили нареднане от българските си господари. А сега тези хора появяваха. Сега те хулят и обвиняват, но не бившите си господари, а отечественофронтовска България, не друг, а БКП.

Най-изобличителен е случайт с подсъдимия Трайчо Чунев. Този македонски дееш дълги години води революционна борба във Македония против великосърбите, и когато ванчевимихайловистите почнаха да връщат и да безчинствуват, той бе принуден да се оттегли от борбата. В България Чунев беше дълги години инспектор на труда, след което от 1941 година продължи да работи във Вардарска Македония.

Това зналха добре скопските ръководители и затова го направиха депутат. Когато обаче, им потръгваха хора, за да монтират процеса с Асен Богданов, за да не бъде
сам този фашист и престъпник, те подведоха и Трайко Чунтов. На тях им трябва на лицeto, чрез което да покажат, че в процеса се замесени и михайловиците, и защитствата замесиха Чунтов, а истинските михайловици — убийци, като Дончо Зафиров — известен михайловици главорез, който уби неразделния другар на Яне Сандански, Чудомир Кантарджиев (Чудото) и Харалампи Стоянов — народен представител от БКП, този именно Зафиров днес се разхожда жив и здрав в Скопие.

Още по фрапанен случай е този с Димче Стефанов — убиец на видния македонски децет, основател на ВМРО (обединена), Петър Чаулев, който подписа Виенския манифест. Синовете на Чаулев, партизани, произведени за подвижни в офицерски чин от македонската народосъздателна войска, след многократното искане да бъдат съден убиецът на баща им, като виждат, че той се разхожда небезпокояван от някои, влиза в саморазправа с него. За тази тяхна постъпка те бяха уволнени от служба, а убиецът сега се надсмива над тяхната „наивност” и се разхожда в град Шип. В Скопие живеят свободно и други михайловици-терористи, като Миле Кучкара, Христо Япджиев и др.

Читателите може да съпоставят положението на убийците Дончо Зафиров и Димче Стефанов в НР Македония с фашистките престъпници в България и да си извади заключение за това, кой ги наказва и кой ги толерира. Това показва много ясно единомислието между михайловиците банди и скопските ръководители — и едните и другите агенти на англо-американските империалисти и подпълващи на нови войни.

Основната мисъл, прокарана в този монтиран процес бе, че всички дошли като чиновници от България във Вардарска Македония, като окупатори, са ненпрестъпници. Затова принудиха подсъдимите да ги представят за такива. Поставяха се на една дъска военно-престъпниците от рода на Асен Богданов с честни прогресивни хора, които са били на служба там. Много от тия честни прогресивни служители — „окупатори” на Македония са допринесли много голяма полза на македонското партизанско движене. Благодарение на такива прогресивни
съдии и под моя гаранция бе оправдан заедно с 10 други другари Богоя Фотев — сегашен председател на Президиума на Народното събрание на НР Македония — виден комунистически и македонски борец.

Скопският процес показа за сетен път артикомуниципалната подкладка на титовци. Те искат да скрият истината от македонския народ. А истината е следната: че позицията на партията на Благоев—Димитров всекога е била за автономна Македонска република в границите на една южнославянска федерация. Мечтата на македонския, българския и югославския народ е била и е — да се създаде южнославянска общност, за засилване на фронта на демокрацията и социализма, начело с великия Съветски съюз.

Унищожаването на неудобните за Колишевски и компанията хора, както и на такива, които са привързани към българския народ и държат за братството между двата народи, не всякога става с монтирани процеси. Това разчестяване датира отдавна и се провеждаше в широк размер през 1944 година. Два типични случая са избирането на 52 души от Велес и 42 души от Куманово. Тия убийства станаха по заповед на Цветко Узуновски, без тия хора да бъдат изправени пред народен съд и без да има конкретни обвинения срещу тях в някаква фашистка дейност. Единствената им вина беше, че симпатизираха на България Тия масови избиения бяха извършени от Михайло и Чушкара от УДБ на Цветко Узуновски, под ръководството на Славе Максимович, който бе началник на УДБ в Скопие и за награда бе направен министър на вътрешните работи на Черна гора. Нарежданията за това, разбира се той и Цветко Узуновски получаваха от българомразците Ранкович, Джилас и Темпо. Не може да не се подчертае и дълбокото убеждение, което македонският народ има, че големият революционер и поет Коста Рацън също така е убит от хората на Темпо. Още по време на партизанската борба на него не са гледали много добре заради хубавия и чист македонски език, на който е пишел своите стихове. Коста Рацън беше в главния щаб на НОВ, където беше и Темпо. Един ден се съобщава, че Рацън е убит слу-
чайно от часовия при излизане от щаба. Мистериозните обстоятелства на това убийство до сега не са изяснени. Фактът, че случаят и до сега не е анкетиран, че наврето не е наказан никой за това убийство, е доста красноречив.

Днес Лазо Колишевски, Димитър Влахов и продажбното оръдие Лазо Мойсов преследват ясно национално-стачески цели, изменят на делото на първоапостолите на македонската свобода — великите революционери Гоце Делчев и Яне Сандански и водят непочтина и лъжлива пропаганда спрямо БКП и Отечествения фронт. Но македонският народ добре помни заветите на своите първоапостоли и решително се наредя в семейството на демократичните народи, начало с великия Съветски съюз.

«Подвигите» на скопските националисти в областта на културата

Особено яростно се проявява шовинизъмът на скопските ръководители в областта на културния живот във Вардарска Македония. Тук титовите служи най-старательно изтриват от страниците на македонската история и култура всичко, което може да напомня за връзките на македонците и българите в миналото и за тяхната обща борба с поробителите. Те отидоха до там да турят под знака «неблагонадежни» т. е. българофили цели градове: Битоля, Велес, Охрид, Щип, Струмица и др. В гр. Битоля жителите на най-революционния квартал — «Йени Маале», седалището на окръжния революционен комитет на Даме Груев, на самия Гоце Делчев, и на големия войвода Георги Сугарев, защото протестирали против всички тия великосъръбски проявии на скопските ръководители, бяха лишени от правото да гласуват. Такива случаи има и на много други места.

Грубо се провежда тенденцията да се отрича през епохата на възраждането на македонския народ всекаква връзка с български възрожденци, какъвто и да е допир в миналото с българския народ, или да се твърди, че доколкото имало такъв, той бил създаден от Екзархията със злато, с подкупи и т. н. Ето до къде стига не-
вежеството на скопските «просветни» деятели: в една статия, писана по случай годишнината от смъртта на брата Миладинови, един македонски «культурегер» Димчо Зографски във вестник «Нова Македония» през 1946 година писа, «че брата Миладинови са водили упорита борба срещу българската Екзархия и кобургската династия», когато и децата знаят, че те живеха и работиха преди да има Екзархия и кобургска династия в България.

В миналото голям просветен празник на македонския народ беше денят на Кирил и Методи. Великостърбите в миналото за демагогия го зачитаха, а днес в НР Македония той не е официален празник.

Веднага след освобождението на Македония, македонците узнаха, че техните семейни имена завършвали на «ски», а не на «ов». Дори Лазо Колишевски, който като затворник в България се наричаше сам Колишев, изведнаж разбра, че бил Колишевски. Митко Зафировски, когато отиде в Македония през 1924 година, се наричаше Зафиров. Цветко Узуновски, баджанакът на Лазо Колишевски, в Испания се е наричал Цветко Узунов. Скопските ръководители в желанието си да отделят македонците от българите, заменят родовото окончание «ов» със «ски», без да държат сметка, че това родово окончание на «ов» не е българско, а славянско, че никой в Македония и в най-старо време не е имал родово име на «ски».

Дори в сърбски кра̀лски хрисовули според руски професор Селищев се споменава, че хората, които живеят южно от Шар планина имат имена на «ов», за разлика от тия—северно от Шар, които имат родовото си име на «ич». Следователно тезата, че македонците приели прекъсване на «ов» само поради влиянието на българската Екзархия е несъстоятелна. Като славянски народ, подобно на русите и българите, македонците образуват родовото име от родителния падеж на славянските ездачи. Днес никой в Македония не казва «Ивановски син», а «Иванов син», никой не казва «поповската къща», а «поповата къща». В своята българофобия скопските ръководители стигат до смешни езикови извршения, като дори при прекръсването на «ски» изпускат в родовите

Много грижи положиха титовци, за да създадат такава азбука, която да бъде колкото се може по-различна от българската и по-близка до сръбската, без да държат сметка за изискванията на самия език. Така в желанието си да угодят на белградските си учители, те създаха така за азбука, която е неразбираема за народа. Македонската азбука има след освобождението разнообразна история. В продължение на две години тя бе заменявана три пъти и все с една цел — да се приближи все повече до сръбската, тъй като първите две азбуки, според «компетентното» мнение на Джилас и Радован Зогович били много български.

За да угодят на титовци скопските слуги премахнаха буквите Й, Я, Ю, които са характерни звукове на македонския език и се пишат и в български и руски езици. Така също характерен белег за македонския език е употребата на Ћ в средата. Но и той бе премахнат. От друга страна въведоха се букви и знаци, които условия на правописа на македонския език, без да принасят никаква полза за самия език, като на буквите K и Г им турнаха по едно ударение от горе, защото последните се употребяваха в сръбския език. Всичко това имаше за цел да отдели македонския език от езика, на който са писали братя Миладинови.

В македонския език, скопските слуги, както по-горе отбелязахме, непрекъснато въвеждат сръбски думи. Така напр. думата «комитет» те пренчаиха в «одбор». Лазо Колишевски и Лазо Моясов много пъти хвърляха стрели срещу генерал Боян Българанов, обвинявайки го, че е носител на великобългаризма, понеже дал мнение при формирането на народосвободителните фронтовски комитети, те да се казват «комитети», вместо «одбори». Думата «комитет» разбира се не е българска, но работата е там, че тя е добра голяма гражданственост в Македония още по време на турското робство, по времето на Гоце Делчев и Яне Сандански, а ВМРО бе известна между македонското население и инородците, като македонски революционен комитет и нейния устав и правилник бяха изградени на такава база.

На забележките, че македонският литературен език трябва да държи сметка и за македонците от Егейска и Пиринска Македония, Лазо Колишевски отговоря, че език не се създава с плебисцит, а на всички е известно, както и по-горе споменахме, колко бърже неговият език еволюира към сръбския. Един егец постави на Колишевски следния въпрос: «Аз съм от Егейска Македония и поставям въпроса дали се е взело мнението на населението от Егейска и Пиринска Македония при формирането на литературния македонски език». Колишевски, вместо да отговори и да каже истината, че иска да настapi на Пиринския и Егейския край сърбирането на македонски език, каза, че този език бил хванал дълбоки корени в тия краища. А истината изобличава този двуличник и великосърбин. Тя е следната: като направим сравнение между вестник «Нова Македония» орган на Народния фронт в Македония, излизаш в Скопие, който не се чете и не се разбира от македонския народ, и тези вестници, които днес излизат в свободната територия на Егейска Македония — списание «Нова Македония» — орган на антифашисткия фронт на жените, и вестник «Непокорен» — орган на народосвободителния фронт на Егейска Македония, ще видим колко по-естествен и по-разбираем е езикът, на който пишат егейците. Това сравнение ще докаже също така колко много е «еволюирал»
езикът на скопските ръководители към езика на Жика Лазич, Джилас, Темпо и Радован Зогович. И от тук ще се види и ще бレスе истина, че Лазо Колишевски и неговата мафия искат да натрапят не само на македонския народ от Вардарска, но и от Егеиска и Пиринска Македония този изкуличен и неразбираем език.

Но шовинизъмът на скопските ръководители в областта на културния живот не свършва до тук. В град Щип, дето почна революционната си и учителска дейност Гоце Делчев, училищият надпис: «Тук в това училище учителствува великият апостол на македонската свобода Гоце Делчев», е залячен, защото е български. В Охрид надписът на Григор Пърличев: «За увенчаване с лавров венец от Атина» е също залячен. Не само българските песни се забраняват, но неприятно се посрещат и самите македонски народни песни. Който пее македонски песни, се третира като българофил. Из улиците на Скопие в дните на големи манифестации и тържества рядко можеше да се чуе македонска песен. Даже в самите училища македонската песен е поставена на последно място. През време на разните забави, по наредждане се пеят и декламират сръбски песни и декламации.

Отношението на скопските ръководители към изграждане на македонската култура се вижда и от следното: големият македонски поет Венко Марковски сега е в тежко положение. Във фашистка България той има сметка с подкрепата на българските комунисти да пише и да издава стихове на македонски език. По този начин много преди Джилас и Радован Зогович да се загрижат за създаването на «македонски литературен език» Венко Марковски беше вече поставил неговото начало. Песните му, писани на звучното Велешко наречие, се четеха с удоволствие от всички македонци и ги вдъхновяхаха в борбата. Разкарван по разни концлагери от български фашисти, той успя да избяга и да се включи в партизанските отряди на Македония. Още през време на народосвободителната борба при свикването на АСНОМ, той беше член в Президиума на АСНОМ и член в Главния щаб на Македония, както и член на АВНОЮ.
Скоро обаче, с откритото поемане на противобългарския курс на скопските ръководители, той бе ударен. Венко Марковски се противопоставяше срещу изкъчването на македонския език, противопоставяше се и на противобългарските настроения, провеждани от скопските титови оръдия. Той написа писата «Роден кът», в която обрисува героичната борба на македонския народ срещу великобългарските и великобългарските поробители. Тя бе посрещната с възторг от публиката и може би това изпълни Джалас и Радован Зогович. Въпреки че писата бе предварително прегледана и одобрена от агитпропа при ЦК на МКП, след представянето й по нареждане на Радован Зогович и Джалас, тя бе снета от сцената и бе почтена кампания срещу Венко Марковски, като го обвиниха, че представлява великобългарското робство по-черно от великобългарското, и че това било продиктувано от българофилските чувства на Венко Марковски.

Истината обаче, беше, че покрай Венко Марковски те не можеха да търсят Компартията, за която той казваше, че му е помогнала много за идейното му и творческо развитие. Венко Марковски беше написал прекрасна поема «Орлица» — за героичната партия на дядо Благоев и на Георги Димитров. И ето — той бе изключен от партията в Скопие, а след издаването на писата му «Роден кът», той бе окончателно ударен.

Те никога не могат да му простят, че е писал стихове за Сталин и Димитров още през време на народната антифашистка борба, докато за Тито нищо не пишеше. Според тези тенсогърди националисти би трябвало да пише преди всичко за Тито.

Благодарение на това, че Венко Марковски е обичан от целия македонски народ, колишевци се въздържаха да приложат към него крайни мерки, каквито приложиха към Чento и др. Затова те го измъчваха материално и морално с всякакви средства. Материално е съсипан, като дори и неговата неразделна другарка е уволнена от работа, и благодарение на неспирания тормоз над него отново е заболял от туберкулоза и половината му страна е парализирана. Отишли до там, че са го изхвърлили от къщата, в която е живял, за да я да-
дат на най-провинените българомразци като Коле Чашуле — началник политотдел на радио Скопие, като Илия Топаловски-Аврам, н-к отдел печат и пропаганда при «Народна Влада», който беше оповестил годежка си с една девойка от България и когато скопските лакеи от почнаха противобългарския курс, той напусна годението си.

Димитър Влахов, който в началото бе в постоянна дружба с Методи Андонов-Ченто и с Венко Марковски, пред чийто голям талант се кланяше, сега зб не обелва да го защити, а се мъчи да угодничи на Лазо Колишевски и компания, да хули ОФ България и БКП, че уж те спирали македонската интелигенция да се връща от България във Вардарска Македония. Примерът с Венко Марковски показва ясно каква е съдбата на всички честни македонски интелектуалци. Лицемерните поези, които заема Д. Влахов по този въпрос, няма да излъжат никого.

Положението и на други като Венко Марковски не е по-добро. Скопските ръководители, след публикуването на резолюцията на Информбюро и особено след конгреса на ЮКП засилиха терора и преследването на видни македонски комунистически дейци. Терорът се провежда срещу «агитацията на някакъв сепаратизъм» сред населението. Мнозина видни другари комунисти в прогресивни македонци, както и офицери, са викани в предупреждаваня от агентите на Цветко Узуновски, защо имаше че бъдат арестувани, ако продължават да бъдат в допир със Съветското посольство в Белград. А има и много арестувани и осъдени, защото имали сметката да разбият вражеския лик на скопските изменици. «Прочистването е стигнало и до там», че напоследък по нареддане на Ранкович внезапно били уволнени от своите постове четирима македонски министри, а именно: Киро Петрушев — министър на труда, Кръстьо Симовски — министър на горите, А. Каневчев — министър на търговията и продоволствието, както и Кирил Михалкович Василев — министър без портфейл. Какво е станало по-нататък с уволнените министри, е невъзможно. Едно е ясно обаче, че недоволството сред редниците ко-
мунисти и безпартийните народни маси в НРМ от терористическите методи на Ранкович и Колишевски расте от ден на ден. За македонския народ е ясно като бял ден, че групата на Тито, изолирайки Югославия от Съветския съюз и народните демокрации, не само няма да построя социализма, но и обръча да стане жертва на империалистическите вълци. Няма съмнение обаче, че тези усилия на самозабравилите се ръководители ще претърпят пълен провал.

Димитър поп Евтимов беше началник на основното образование в министерството на просветата в Скопие. След освобождението на Македония, той издаде първия македонски буквар, написан на чист звучен македонски език — централното наречие, такъв език, какъвто разбират македонците от всички части на Македония. През време на народосвободителната борба се издаваха възбраня и списание «Илинденски път», на езика на който беше написан този буквар. След освобождението излезе първият вестник «Нова Македния». Всички тия писания бяха на чист, звучен и прекрасн македонски език. Но поради намесата на Джилас и Радован Зотович македонският език бе съзнателно изкълчан и стана неразбирам за населението.

Димитър поп Евтимов след публикуването на резолюцията на Информбюро, възмутен от тия враждебни отношения към НРБ и БКП и изкълчването на македонския език, напусна Скопие и се прибра в България. Това виден македонски дец — федералист и журналист, след измяната на скопските ръководители не можа да остане там и да слуша всекидневните изрази на противобългарски настроения. И много други видни македонски прогресивни деяци, отишли от България в Македония, поради тези враждебни отношения, които създаваха скопските ръководители спрямо България и БКП, напуснаха Македония.

Тито и проявите на скопските националисти.

Дълго време за мен, както и за всички, нещата там изглеждаха като временно увлечение от страна на малдите скопски ръководители. Вярно е, че тия шовинистически уклони будеха недоумене и смущение веред чест-
ните хора, но всички си обясняваме, по-право бяхме го-
тови да си обясним всичко това с неизживени настрое-
ния, временни увлечения, които постепенно ще от-
паднат. Струваше ни се, че това е някакъв захлас от
свободата и че с течение на времето всичко ще прекине,
и грешките ще бъдат оправени. Смятахме също, че
нешата се движеат без знанието и дори против разбира-
нето на централното управление на ФНРЮ и особено на
Маршал Тито. Споделих мисли с други другари по тия
въпроси и специално с Димитър Влахов и решихме да
направим доклад до Тито.

В доклада, който се състоише от 16 страници, дето
се описваха борбите на македонския народ и на прогре-
сивната македонска емиграция в България и особено
приносе от българските комунисти към тая борба, беше
изложено и следното:

«Нова ОФ България направи горното даром. ОФ пра-
вительство на България доказа, че има братски сърдечни
отношения към нова Титова Югославия. (Говори се по-
дробно в доклада за македонската бригада «Гоце Дел-
чев», за което пишем на друго място)…

Би требвало за този голям жест, който направи ОФ
правителство на братска България горещо да му се бла-
годаря. За голямо съжаление това във федерална Маке-
дония не стана. Напротив, там почна да се насаждат
хладина и недружелюбно отношение към всички, които
идваха от България — офицери, общественици, интелек-
туали и др.

Хладното и недружелюбно отношение накара да се
отчуждят всички македонски емигранти, идващи от Бъл-
гария.

Знайно е, че в България има 600,000-на македонска
емиграция. По-голямата част от нея е от Егеийска Маке-
дония. Тя е живо свързана и с Вардарска Македония:
Живата роднична връзка ги свързва. Тази емигра-
ция в България, както това писах в първите редове на
настоящето, даде кървави жертви — големи македонски
dейци — на бесния царски режим и българската реакция.
Има сред нея честномислещи и прогресивни интелекту-
али, лекари, инженери и други специалисти. Голяма би
била ползата за федерална Македония да привлече и приобщи на полето на строителството такива хора. Има също и способни офицери.

А онова недоверие, което се изказва към братска ОФ България е вредно за бъдещия развитой за създаване на братски и вечни отношения — обединение на южното славянство. А знаят се и Вашите декларации в духа на гова единство и братско разбирателство, и Вие сте го- рещо обичан от цяла България и легендарно популя-рен там.

Също така е известно вече, че нова, възродена демо- кратична ОФ България бързо, смело и решително се справи с фашистите. Великобългарската опасност сега е нищожна, може да се каже, че не съществува вече, за- щото ОФ правителство и Компартията водят безпощадна борба срещу този шовинизъм и фашистките остатъци. Ясна е декларацията на ОФ правителство и по правилното разрешение на македонския проблем в нова Гитова Югославия.

Създаването на едно такова хладно отношение към всички, които идваша от България, се дължи на другарите Любчо Арсов и Вера Ацева — членове на Прези- диума на АСНОМ и членове на ЦК на МКП, които в първата фаза на военните действия бяха в Пехчево, дето беше щаба на корпуса. Те станаха причина, като ми продиктуваха да подпиша един ултиматум по указание на Темпо, да се изтеглят Четвърта и Първа българ- ска армия. Този ултиматум създава хладно отношение, огорчи много ОФ правителство на България и особено Компартията. За този ненавременен и неполитически ултиматум в София представителят на СССР, другарят Лаврицев, ми направи остра забележка, че не бива към нова ОФ България да се създават хладни и вра- ждебни отношения, тъй като тя се е отвърсила от фа- шизма. Трябва с нея да бъдем в тясно сътрудничество за създаване предпоставки за обединение на южните славяни. Научих, че и Вие сте правили в този дух бе- лежка на другарите от федерална Македония.

По-горе упоменах и за онова хладно отношение към мен, Може би с това ме подканваха да се върна в Бъл-
гария, както направиха мнозина. Аз обаче, не се върнах
и напуснах югославската армия. Това време използу-
вах да организирам македонската емиграция в Бълга-
рия. По указание на др. Димитър Влахов — председател
на народния фронт на Македония, чийто член съм в
Главния отбор, заминах за България да подготвя еми-
грацията за конгреса, да я приобща към свободна рав-
нoprавна федерална Македония и демократична феде-
ративна Югославия.

Обиколих големите градове Варна, Бургас, Поморие,
Сливен, Пловдив и Лом, населени с компактна македон-
ска емиграция, особено от Егейска Македония. Там
държах публични събрания с участие на българското
гражданство и представители на ОФ комитети. Това
съвпадна и с голямата акция за подпомагане Юго-
славия и приютяване нейните деца в България. Съ-
бранията бяха импозантни и емиграцията и българското
gражданство посрещаха с голям ентусиазъм правилното
разрешение на македонския въпрос — равнopravна fe-
deralна Македония във федеративна демократична Юго-
славия. Вземаха се общи резолюции на събранията и се
изпращаха благодарствени телеграми до Вас. Когато се
споменаваше Вашето име, виновникът за създаването на
нова федеративна и демократична Югославия, името Ви
на прославен и легендарен балкански герой се посрек-
ящаше с бурни ръкопlausения и ставане на крака. Маке-
dонската емиграция и българският народ горещо Ви обя-
чах. Телеграмите са изправени чрез генерал Владо По-
пович — шеф на военната мисия в София. Тук прилагам
вестици, в които се предават речите от тия събрания.

На 4 февруари 1945 год. се състоя първият свобо-
dен конгрес на македонската емиграция в свободна Бъл-
гария. С монте събрания подготових този конгрес. Го-
ворих и на този конгрес, като поздравих емиграцията от
името на македонските единици на югославската армия.
За съжаление вестник «Нова Македония» не отбеляза
нищо за тия събрания и за този конгрес. Даже и спе-
cialните листове, издадени по случай годишнината от
съмртта на първоапостолите на македонската револю-
ция Гоце Делчев и Яне Сандански не са допуснати в
Македония, защита са писани на български език. Изпращането на бригадата «Гоце Делчев» от София беше същото на филм. Този филм бе донесен в Скопие. Цензурата на Галевния щаб за Македония и специално политикомисарят Борко Темелковски-Лиляк не разреша да се прожектира в кината, защитата бил българофилски.

Конкретно по въпроса за приобщаване на македонската емиграция към Федерална Македония. Необходимо е здрава спойка между трите части на Македония. Такова едно особено, да се изразя, хладно отношение към емиграцията и отчуждава от федерална Македония. Това не е в интереса на голямата южнославянска идея.

Особено внимание трябва към Пиринска Македония. Тя има свой манталиитет и психика. Тя е рожба на Яне Сандански, дала е поради федералистичните и прогресивни разбирания най-добри си синове — Яне Сандански, Чудомир Кантарджиев, Александър Буйнов, Тодор Паница, Стою Хаджиев, Георги Пенков и още десетки хилади души. Тя беше бариерата срещу нахлуване във вътрешността на Македония великобългаризмът на кобургите.

Въобще привличането и приобщаването на македонската емиграция е от голямо значение и необходимост за каузата на федерална Македония и особено за захранване здравите позиции на нова Югославия. Тя е живата връзка с федерална Македония. Тя не бива да се отблъства, сред нея има много честни и прогресивни дейци. Да се запази традицията на приемственост от миналата величава Илинденска епопея — чутовна епопея на първоапостолите на Македонската революция и на целия македонски народ. Там са другарите на Делчев, Яне Сандански, Димо хаджи Димов, Георче Петров. Там са ветераните на Илинденската епопея, там са и техните последователи — борци срещу великобългаризма на продажния немски цар Борис.

Няма защо да се скрива следователно, че всички тия борци са намирали прием в България и там живее голямата част от тях.
Да се премахне барнерата, която дели емиграцията от България с федерална Македония.

При такива настроения неволно се служва на реакцията. Да не се създава повече подозрение срещу отечественофронтовска братска България. Свободно и безпрепятствено да отиват в България, Югославия — респективно в Македония, тъй като половината от тях имат роднински и семейни връзки и не бива семействата да се откъсват от общуване. Това най-много боли. А това е, което най-много използва реакцията, за да раздвоюва и създава настроение против федерацията.

Друже маршале,

За да Ви напиша настоящото доста дълго изложение, ми дадоха повод известните грешки, които станаха в федерална Македония и хладното отношение към всички, които дойдоха с мен от България. Аз много се извинявам, че трябва да Ви отнемам време, за да Ви занимавам с гореписаното. Времето Ви е толкова нужно в този момент за изграждането и закрепването на придобивките от гигантската борба срещу окупатора и вътрешните издайници, закрепването и благодарствието на общата ни татковина — федеративна демократична Югославия.

Исках обаче, обективно и честно, като родополовец, да изпълня своя дълг към Родината, като Ви осветля по известни неща, които не могат да бъдат достъпни до Вашето внимание.

Смърт на фашизма — свобода на народа!

С другарска почит и борчески привети:

Белград, 5 юни 1945 година.

Полковник Пеço Трайков
от Егейска Македония»
Този доклад доказва, че събитията в Македония не само не са били неизвестни на Тито, но са били пряко вдъхновявани и съзнателно провеждани от неговата клика, тъй като той не само не възприема информацията, но дори засили този курс. Те са били тръгнали вече още тогава по пътя на предателството. Резолюцията на Информбюро и писмата на ЦК на ВКП(б) до ЦК на ЮКП поставиха в истинска светлина действителното положение на Титовци. Станашо ясно, че това не са отделни факти, а цял низ, система съзнателно и упорито провеждана. Станашо ясно, че това е резултат на националистическо загниване на ръководителите на ЮКП.

Димитър Влахов, както винаги и сега показва своята подлост. Той не само че не подписва моя доклад, но по същия начин е постъпил и по отношение на Димитър поп Евтив. Последният е бил лично натоварен от Влахов да събере известни сведения по провеждането на културния шовинизъм от страна на скопските ръководители, както и по провеждане на антибългарския и антисъветски курс, по разкриване на известния шпионски процес, който са намесени югославски офицери, като агенти на англо-американското разузнаване и които са допуснати от скопската Държавна сигурност да избягат в Гърция. Димитър поп Евтив изготвя този доклад и го поднася на Влахов за подпис, той отклонява това по една или друга причина и накара самия поп Евтив да прати изложението до Тито.

Димитър Влахов, в стремежа си да угодничи на скопските ръководители и белиградските господари, винаги се преструваше, че нищо не знае и нищо не вижда. След като изспя на конгреса на ЮКП клевети срещу БКП в срещу Народната република България, той тръгна след конгреса в обиколка из Вардарска Македония, където продължи да напада БКП. Изглежда че белиградските ръководители не са достатъчно сигурни в него. Те са му внушили и откритото писмо до вожда на българския народ и до любимецата на световния пролетариат др. Георги Димитров, в което, отивайки против истината, Влахов отправи обвинения към правителството на Отечествения фронт и БКП. Това провокаторско писмо це-
лешиха да отхвърли вината за враждебното отношение на скопските ръководители спрямо Народната република България върху ОФ правительство. В това писмо, с при
същата му фарисейщина, той пише: «Ние очакваме от Вас такава подкрепа, каквото получихме и получаваме от югославските народи и от човека, който Вие така вулгарно клеветите — от др. Тито. За съжаление не по-
лучихме подобна помощ от Народна република Бълга-
рия. Напротив, на някои научни културни работници-ма-
кедонци, които искат да дойдат в Македония, се при-
възват спънки, като се води тайна пропаганда против на-
шата Република, че уж Македония била посърбена и се управлявала от сърби».

Ние посочихме много факти, които показват, кой
пречи и кой не допуска във Вардарска Македония маке-
донската емиграция и как се постъпва с нея, когато тя
отиде там. Това писмо е още един документ за безгра-
ничната подлост на този продажник. Защото Влахов не
каза по какви причини се връщат и напускат Вардарска
Македония тия интелектуалци — «бугари» и какви са
отношенията на местната административна власт към
тях. Тяхното движение в останалите части на Югославия
е забранено. Излизането им от Скопие и отиването до
провинциалните градове на Македония става със специ-
ално разрешение. Има и такива куршиози: асистентът по
славянска филология Дуриданов има предписание от
министъра на просветата Никола Минчев да замине за
Охрид за проучване стари славянски паметници. Орга-
ните на министъра на вътрешните работи Цветко Узунов-
ски не разрешават български поданик да отиде до Ох-
рид. И след много спънки асистентът се връща в Бъл-
гария. Директорът на техническата гимназия в Ско-
пие — Захариев и много други още, се връщат в Бъл-
гария. На мноzilla затова, че са посрещали радушно и
приютили в къщи на спане идващи делегации от маке-
донската емиграция в България, им са правени преду-
прижденки, че ще бъдат арестувани. Винаги тия деле-
гации се придружаваха от Митко Зафировски, за да
следи какво говорят и с кого се срещат от местното
население.
Влахов крие истина и не казва нищо за настроенията, които се създаваха против него. На неговия син, да не говорим за самия Влахов, са отправяни предупреждения да не говори български. Димитър Влахов, като всеки кариерист, е разбрал, че колкото повече хули славната БКП и Народната република България, толкова ще върви по-нависоко. Заради тази кариера той не пощади нито един от старите си бойни другари и не ги подкрепи никъде в никакво отношение. Провокаторът Лазо Мойсов открито напада и хули ВМРО (обединена), понеже била създадена по инициатива на БКП. Когато той плаче за македонската интелигенция в България, защото поставяха в немилост неговите стари бойни другари Панко Брашнаров, Киро Петрушеv — доскорошен министър на труда, защото не обелва зъб за Димитър поп Евтимов, който състави първия македонски буквар и се върна в България!

Домогванията на скопските ръководители спрямо Пиринския край.

Още при първото минаване на Темпо през 1944 година в Пиринския край, той, без да държи сметка за правилното разрешение на македонския въпрос в една южнославянска федерация, и противно на общите интереси, подкани населението от Пиринския край да се присъедини час по-скоро към Югославия, тъй като България е победена страна и тя щяла да плаща репарации. Същевременно той беше дошел да види и вече видя новообразуваната бригада «Гоце Делчев». Въпреки това, той даде нареждане в Пиринския край да бъде сформирана друга бригада — «Яне Сандански». Сформирането на тая бригада създава доста неприятности и недоразумения. Защо — питахме се всички — е необходимо създаването на нова бригада, когато всички могат да влязат и бяха вече в редовете на българската войска: в 39 и 14 полкове, съставени от местното Пиринско население, влизащи в VII-ма Рилска дивизия и намиращи се на фронта на Ново село — Струмишко?

Намерението на скопските ръководители беше образуваната нова бригада да бъде включена в македон-
ските народоосвободителни войски и посредством нея да окупират — «докато се сетат бугарите» Пиринския край. Със същата тенденция и образуваният след това корпус бе кръстен Брегалишко-Струмийски, обхващаш реката Брегалица и реката Струма, т. е. Пиринския край. За същата цел и Щабът на бригадата «Яне Сандански» бе определен да бъде в Горна-Джумая, като се проектираше бригадата да бъде разгърната в дивизия, влизаша в състава на Брегалишко-Струмийския корпус. По така начертания план, предвиждаше се при удобен случай, по нареддане на скопските ръководители, да бъде окупиран Пиринския край и обявено присъединяването му към Югославия, като изтъкнат, че това става по волята на самото население. Като проводник на всичко това бе изпратен известният ни вече Любчо Арсов, който почна да подготвя осъществяването на този пълен план. Благодарение на бдителността на пиринското население, ОФ правителство и намесата на генерал Борис Кончев, който въз енергични мерки срещу безразборното разгръзване на военните складове, отпочнато от бригадата «Яне Сандански», провокаторски план на скопските шовинисти бе осуетен. За тая твърдост на генерал Кончев, скопските ръководители го намразиха повече и засилиха противобългарските си провокации и спрямо БКП. Един виден ръководител от ЦК на ЮКП по-после ми каза, че те са сбъркали, като са сформирали и изпратили целния корпус на фронта, трябвало е една част от бригадата «Гоце Делчев» да остане по места в Пиринския край и посредством нея да се обяви присъединяването му към Югославия.

Оттогава те почнаха да провеждат шовинистически си курс, че може да се образува федерация, но поне два дена преди това Пиринският край да бъде даден на Югославия, за да го сложат в «ред», като изпратят предварително свои хора. Въобще те смятаха да осъществят федерирането с България, като изпратят на отговорни военни постове техни верни хора. Те най-открито сочеха за главнокомандуващ на войските маршал Тито. Гово реха открыто, че на отговорните места в партията ще сложат здрави хора и ще се справят с опозицията и с
всички отечественофронтовски партии. Затова почнаха да си служат със свои емисари, изпращани в Пиринския край. Използуваха свободата, която ОФ правителството даде на населението от Пиринския край, изпратени под формата на учители и книжари — емисари от Скопие, почнаха да своеволничат и да провеждат на българска територия открито противобългарска пропаганда.

Пиринският край, който до 9 септември беше под кървавото робство на Михайловистите, посрещна с радост и чувство на облекчение създаването на южнославянска федерация. Тук населението беше толкова изстрадало преди 9 септември, че виждаше в осъществяването на тази федерация единствен път, по който ще се гарантира мирното развитие и спокойния им живот.

Най-после южнославянската федерация ще стане — казваха си хората, ще се премахнат веднага завинага взаимноизтребителните войни и за нас ще настъпи по-светъл, мирен живот. Населението искаше присъединяването на Пиринския край към Вардарска Македония вярваха, че това ще стане в рамките на една предварително осъществена южнославянска федерация. «Някакви граници на Бараково», беше единодушното мнение на населението. «Ние сме по-близо до София и не можем да се делим от България», «Ние сме икономически свързани с България», «Ако ни присъединят към Вардарска Македония, без България да влезе във федерацията, ще се изселим в България», казваха трети и така нататък. Такива бяха изказванията и желанията на цялото население от Пиринския край. Пред уплахата, че насилствено ще бъде присъединен Пиринският край към Вардарска Македония, без да е създадена южнославянската федерация, сред населението се говореше за масово бягство и изселване в България.

Когато станаха известни на света решенията на Коминформбюро и се разкри предателската политика на титовата клика и националистическия уклон на ръководството на ЮКП, настъпи действително успокоение за наследението от Пиринския край. Голямо успокоение на-
стъпи, когато в Горна-Джумая пристигна представител на ЦК на БКП, който изнесе разяснителен доклад върху настъплителното положение в ЮКП и във връзка с резолюцията на Коминформбюро върху становището на нашата отечественофронтовска общественост и на ОФ правителство към така развилите се събития. С този доклад бяха окончателно демаскирани егоистичните и шовинистични попълзванения на титовци и колишевци, които искаха да заграбят Пиринския край по един недостоен и изменнически начин.

Скопските националисти и македонската емиграция в България.

Борейки се срещу великобългарската политика на царските правителства, българският народ, в лицето на своите прогресивни сили, ендowmentенно активно подпомагаше справедливата борба на македонския народ за освобождаване от чуждо робство. Българският народ даде братско гостоприемство на всички прокуденя от гираническите режими македонци. Никъде няма такава масова емиграция — над 600.000 души, както това e в България. А скопските изменици и провокаторът Лазо Мойсов се стремят на всяка крачка да ругаят българския народ. Те не можеха даже да настанят 15.000 македонци емигранти, дошли във Вардарска Македония да ги обзаведат в отводнените земи в Битолско, Овче поле и другаде, а ги изпратиха във Войводина, за да ги денационализират.

Прогресивната македонска емиграция в България измисли героична борба против монархофашистката диктатура, против великобългарския шовинизъм и против бесния върховизъм на Ванче Михайловистите.

Един от емисарите, изпратен от скопските ръководители, за да разлага македонската емиграция, бе Митко Зафировски, който преди това беше в скопската държавна сигурност, после дойде в София, като секретар на Югославската легация. Главната задача на този емисар — родоотстъпник бил да всичко разкол сред емигрантите, като обявяваше за предатели ония, които симпа-
тизират на България, на БКП и провеждаше пропаганда срещу нейни отговорни хора, вместо да работи за все по-голямото сближение на двата народа.

Македонската емиграция и населението от Пиринския край твърдо устояха на всички опити на скопските емисари и с възмущение отбиваха техните попълненения. За македонската емиграция публикуването на решениета на Коминформбюро беше най-голямото уважение, че като отстояваха на всички скопски попълнения, са стояли на правилни позиции. Въпросът за Пиринския край намери отражение в решенията на XVI-тия пленум на ЦК на БКП, които бяха посрещнати с голямо задоволство от всички.

В подкрепа на тия решения излезе Временният централен комитет на македонските културно-просветни дружества „Гоце Делчев“ в България, начело на който застана изпитаният борец и многозаслужил македонски революционер др. Владимир Поптов, член на политбюро на ЦК на БКП. Временнит централен комитет излезе със спешно обръщение, с което направи преценка на XVI-тия пленум и подчертая задоволството на македонската емиграция и населението от Пиринския край от взетите решения, които дават възможност, за пълното културно и икономическо издигане на Пиринския край и за безпощаден Удар срещу шовинистическите аспирации на скопските националисти.

Кой и какви са скопските ръководители.

Темпо, Джилас, Радован Зотович и всички, които днес провеждат настървена и злостна антибългарска пропаганда, всички, които сипят хули срещу героичната партия на българските комунисти, днес ръководят съединените на македонския народ. Тук има нещо за отбелязване. Ръководството на МКП е изградено повече на лични интереси, на роднински връзки, както това става в буржоазните страни и партии.

Лазо Колисевски, министър-председател на НРМ и генерален секретар на ЦК на МКП, е възпитан в сръбски пансион в Крагуевац, от където през 1941 година
Видва в Македония за първи път и не знае майчиния си македонски език. Цветко Узуновски от с. Царев двор — Ресенско, министър на вътрешните работи и организациялен секретар на ЦК на МКП, е балканак на Колишевски.

За моралния и престъпен лик на палача на македонския народ Цветко Узуновски говорят много факти за извършени престъпления от неговите хора Михайло и Чушкара (от УДБ), последният сега пом.-министър на вътрешните работи, каквото е прекрасната комунистка Пандора. Към този случай трябва да се добави и убийството на партизанката Лена Методиева от с. Бистрица, Битолско.

Борис Колев Гърдев е бил войник в пограничната войска през 1943 година. Неговата част има седалище в с. Бистрица, Битолско. Тук той се сгодява за хубавата девойка Лена Методиева от същото село. Тя произхожда от видното семейство Фотеви и е племенница на Богоя Фотев, понастоящем Председател на Президиума на НР Македония.

Войникът Борис Колев става партизанин в македонски отряд още през 1943 год. Не след дълго Лена го последва. Двамата годеници, за да не са в една партизанска бригада, биват разделени.

Тя попада в бригадата на Цветко Узуновски, а нейният годеник става полковник в друга бригада. С големи увещания Цветко Узуновски успява да привлече към себе си девойката като й обещава женитба и високо положение, като й казва, че ще става министър и че от него ще зависят много работи и пр. и пр.

Когато тя разбира, че е бременна и доверява това на Узуновски, той се отказва от нея. За да се отърве от нея, той устроява шантаж и застреля Лена, като се мотивира, че била колеблива и могла да се предаде на фашисткия окупатор и че била неморална.

След убийството на девойката нейният чичо Богоя Фотев повдига въпрос, иска да се анкетира случайт и реабилитира честта на неговата племенница, храбрата партизанка Лена Методиева. Той отнася въпроса до ЦК на МКП и на края до нейния секретар Лазо Колишевски.
Последният увещава Богой Фотев да си оттегли искането за анкета и да не се повдига никакъв шум, понеже де- войката «била неморална» и др. измислици. Богой Фотев е стар партиец, но е слаб и страхлив и се смълча, за да даде място на Цветко Узуновски да стане балданак на Лазо Колишевски.

Техните съпруги произхождат от видното семейство Ахил Чальовски — антегар в Битоля, награден с много кралски медали за особени заслуги към великобръския шовинизъм на кралска Югославия. Лиляна Чальовска — съпруга на Лазо Колишевски е сътрудница и инструкторка на МКП.

Никола Минчев, подпредседател на министерския съвет, е роден в Кавадарци. Неговият баща, дългогодишен български учител, завежда антиропа на МКП. Той буквално е лакей на Колишевски и е човек без никаква самостоятелност.

Кръстю Цървенковски, член на ЦК на МКП, родом от Прилеп, е млад момък, възпитанъвъвъвеликобръскишовинизъм. Неговите чичовци са в България, а почтияния му баща не се срамува да се именува Трайко Цървенков. Лазо Мойсов, прокурор на НРМ, също великобръски възпитанник, е безогледен карьерист, който се учи как се прави карьера от Димитър Влахов, Любчо Арсов и Вера Ацева, за които на друго място доста писахме.

Борко Темелковски-Лиляк от Прилеп и Страхил Гигов от Велес, членове на ЦК на МКП, заемат тия места изключително заради своето българомразство.

Това са учениците и послушниците оръдия на белязданските титовци. Те не гонят днес истинските терористи-михайловци, чийто шеф е агент на англо-американските империалисти и на гръцките монархо-фашистки банди, а преследват всичко, което е честно, всеки който обича славянството, който служи на истина, на правдата, прославена от Ленин и от Сталин.

Това е групата на Колишевски, която носи историческата отговорност за предателството и кощунството с македонските интереси; група, която ще сподели всички последствия от измяната и предателството на Тито и неговата клика спрямо общия антиимпериалистически фронт на социализма.
Македонският народ не ще се подаде на провокациите на титовите националисти.

За читателя е вече ясно как скопските национал-шовинисти прикрито и брутално действуваха и действуват за разделянето на братските южнославянски народи. Основната тяхна мисъл е всички да нападат Народна република България и нейното демократично ОФ правителство. За изходна точка на техните обвинения служат клеветите срещу героичното съпротивително движение и неговата ръководителка БРП(к). Особено яростно отриват принос на българския народ в борбата му за изгонване на немците от Балканиите и в борбата му за освобождението на Македония и Сърбия. Те с насмешка говорят за «освободителната мисия» на българската народна войска в Отечествената война срещу хитлеровите орди, като отриват неоспоримите заслуги, които има тя в тая война и победите, които извоюва под мъдрото ръководство на маршал Толбухин. По този начин те косвено отриват освободителната роля на великата Съветска армия, без помощта на която някоя завладяна от немците страна не би могла да извоюва свободата си.

Грандоманията на титовци и скопските им служи ги тикна по пътя на измяната спрямо славянството и славовната демократия, и колкото да искат да скрият това, всички прогресивни сили виждат как те са се настанили в змийското гнездо на англо-американските империалисти. Това виждат и самите народи на Югославия и специсално на Вардарска Македония.

Напразно скопските ръководители се стараят чрез изопачаване историята и хулиганствуване да отделят македонския народ от славянството, от вековната му дружба с българския народ и да заличат дълбоката му обич и признательност към народите на великия Съветски съюз. Македонският народ знае колко съкъпо му струват всички опити на разни предатели да го отклонят от пътя, начертан от Гоце Делчев и Яне Сандански. И той никога нямаше да се отклони от него, колкото и усилия да прилагат предатели като лазо колишевци, вlahовци, лазо мойсовци.
Македонският народ води упорита борба заедно с
другите народи на югославия срещу поробителите.
Тая борба на югославските народи бе изнесена
от най-здравите прогресивни сили, вдъхновявани от
чувствата на южнославянското единство, всеславянската
съюзност и във във великата кауза, за която се борят
вечни прогресивни сили в света. В тая борба паднаха и
много свидни жертви, първите синове на югославските
народи. Българският народ винаги високо е ценил и по-
читал героичните борби на югославските народи, и нi-
кога не е оспорвал техния принос в борбата срещу фа-
шизма. Никой прогресилен българин не се е отнасял с
ругатни и хули към югославските народи и тяхната
борба, както това правят отговорни хора в Югославия
eпърво българския народ. Дори и след измяната и пред-
дателството на титовата клика българският народ прави
голяма разлика между тая клика и югославските народи,
които водят вече борбата срещу изменниците от Белград
и Скопие, без да се страхуват от жестокия терор, който
упражняват титовци.
За нас, които бяхме в Народна република Македония
като бойци и граждани, е несъмнена голямата привър-
заност на македонския народ към всеславянската соли-
дарност и братските му чувства към българския народ.
Това личеше от непринудената радост, с която той по-
sреща българските войски и идващата от ОФ Бълга-
рия македонска бригада «Гоце Делчев». Затова маке-
donският народ няма да се подаде на провокациите на
dнешните ръководители от Белград и Скопие, и заедно
с всички здрави сили на Югославия ще се бори до окон-
чателното сгромолясване на титовската предателска
клика и скопските изменници, до окончателното възтър-
жествуване на идеята на Гоце Делчев и Яне Сандански
в Македония, за да стане Македония верен и достоен
син на великото славянско семейство на фронта на све-
tовната демокрация, начало на великия Съветски съюз.
КОНГРЕС НА ШОВИНИСТИЧЕСКА И ПРОТИВО-
БЪЛГАРСКА ПРОПАГАНДА

Националистическото падение на Тито и на съдружните му пролича съвсем ясно на инсцениранияте «конгреси» в Югославия. Това не бяха конгреси на комунистически партии, а на натрапници, на самоизбрани се делегати чрез полицейските органи на Ранкович. Но, най-нагледен е примерът с конгреса на колишевци, който се състоя през м. декември 1948 година в Скопие, по време на конгреса на БКП.

Както и трябва да се очаква, титовци и колишевци от трибуната на тоза така наречен «конгрес» изсипаха маса нелепости против Информбюро, против ВКП(б), против комунистическите и работнически партии в народно-демократическите страни и особено срещу БКП, с «аргументи», равностойни на гъбелсовата пропаганда. Слабостта си те се опитваха да облекат в «марксистко-Ленинска» фраза. Тяхната «сила» се изрази в клевета, в за-блуждаване на общественото мнение на македонския и на югославските народи.

Полициите на Цветко Узуновски бяха изправили на конгреса само верните кучета на Тито и на Колишевски — проявените антиинтернационалисти, българомразците и тираните на прекрасните македонски народ. Още в началото на конгреса пролича неговия «комунистически» характер. В почетния президиум бе избран само ЦК на ЮКП, разбира се, начало с Тито. По терка на Колишевски, на света не съществуват други комунисти, освен титовци. И ето, главатарите в тоза «комунистически» конгрес, изолирани от братското комунистическо семейство на другите страни и народи, пропити до костите си с шовинизъм, изсипаха безброй хули срещу БКП.

Политическият доклад, изнесен от Колишевски (който най-малко познава македонската борба, тъй като никога
не е живял и работил в Македония) представлява сърмен документ, насочен преди всичко против България и БКП. В него най-безсрамно е изопачена македонската освободителна борба и безспорният принос на БКП в тази борба. Този принос е признат и от всички честни борци като се почне от Гоце Делчев и Яне Сандански, и се стигне до Димо хаджи Димов. Вместо да бъде подчертан с благодарност всепризнатият принос на БКП към македонското революционно-освободително и социалистическо движение, колишевци се силият да го отричат. Нещо повече, Колишевски отъждествява политиката на калената в интернационалистически дух БКП, от основаването й до днес, със завоевателната политика на българската буржоазия спрямо Македония. Ясна е целта му. Македонският народ винаги е обичал и е манифестирал своите благородност към БКП (което никак не е по волята на шовинистите от типа на колишевци) и винаги е мразил и се е борил против българската буржоазия. Сега колишевци се мъчат да лепнат някакво летно на БКП, та дано македонците я намразят. Колко наивни са колишевци!

Колишевски до такава степен ненавижда България, че на много места, когато трябва да говори за разпространението на социализма в Македония, от къде е донесен и подхранван, той се задоволява с общите фрази «първи, които запознаха и разпространиха социалистическите идеи в Македония, бяха нашите печалбари и другите емигранти в чужбина», или пък казва: «За популяризирането на революционното национално-освободително движение са допринесли и другите социалистически партии».

Колишевски просто не иска да назове нещата с истинските им имена. Той не иска да каже открито, че имено партията на българските социалисти и емигрантите в България донесоха социалистическото движение в Македония и подпомагаха неговото развитие. За какъв дяволски великомърдък веха инициалите говори Колишевски, когато партията на социалистите в България е основана от дяда Благоев, който е роден в Македония. В
духа на дядо Благоевите идеи са възпитани най-изтъкнатите македонски революционери.

Защо Колишевски крещи против това, което пишеха някои социалисти преди 40 и 50 години, за «македонските българи», когато по това време македонците изобщо са се чувствували българи? Даже и първоапостольът на македонското революционно-освободително движение Гоце Делчев сам се наричаше по народност българин. Знае ли Колишевски, че след разпокъсването на Санстенанска България, на редица места в Македония изникнаха бунтове и протестни въстания против въстановленията на Берлинския конгрес? (разложкото, крехненското, пехчевското и др. въстания).

Ако Колишевски беше марксист-ленинист, щеше да разбере тези и многото още други такива факти и щеше да бъде на ясно по въпроса за македонската нация, за пътя на изграждането й, което, разбира се, е един прогресивен факт. По такъв начин той нямаше да бъде оръдие на югославския национализъм, оръдие на мечтателите за велика Югославия, така, както михайловистите бяха оръдие на великобългарите.

Интересно е също така да се отбележи, че Колишевски почти нищо не говори за голямото прогресивно движение на Сандански и санданистите, което беше вдъхновявано и ръководено от социалисти, и което след Гоце Делчев носеше знамето на македонската революция.

По-нататък Колишевски говори за ВМРО (обединена). Интересното е, че колишевци доста чувствително ревизират по-ранното си становище спрямо ВМРО (обединена), но все още по особен начин говорят за нея. Колишевски като дявол от тамян се пази да не спомене името на създателя и ръководителя на ВМРО (обединена) др. Владимир Поптомов.

А какво направиха със синовете на Чаулев — един от създателите на ВМРО (обединена)? Убицът на Чаулев — Димче Стефанов, необезпокояван, живее в НР Македония. На протестите на синовете на Чаулев, които бяха офицери в титовата армия, Колишевски не обвърна внимание. Или, по-точно, обвърна внимание доколкото да ги уволни и подгони. А убицът стои необезпокояван.
Впрочем това е ясно — колишевци стоят напълно на позициите на михайловистите и по-скоро водят борба срещу комунистите, отколкото срещу михайловистите.

На всеки е известно престъпното поведение, което имат колишевци към заслужилите на ВМРО (обединена) дейци, като Павел Шатев, Панко Брашнаров, Алексо Мартулков-Бисмарк, Кръсто Шакира, Кирио Петрушев и др. Да не говорим за Бане Андреев, един от първите организатори на ВМРО (обединена) във Вардарска Македония, партнеч от 1923 година, когото, въпреки стре- межа му да угодничи на титовци и колишевци, те заме- ниха като министър на мините с «освободителя» на Македония, вманиацията шовинист Светозар Вукманович- Темпо!

Целният доклад на Колишевски е пропит с противо- комунистическа и противобългарска отрова. Той изпада до такава безумна омраза против нова България и БКП, че без стеснение твърди:

«Пренасянето на тяхната полемика (става въпрос за борбата на тесните срещу широките социалисти — м. б.) от България в Македония не само че не допринесе за развитието на социалистическото движение, но и попречи за създаването на единен национален фронт против тур- ското робство, за националното и социално освобож- дение».

Да се твърди, че борбата на Димитър Благоев про- тив реформизма и опортунизма е попречила на развитието на социалистическото движение в Македония и още повече за националното и социално освобождение, е глупост. Борбата на тесните социалисти срещу опорту- нистическото широканствуване в България е актив, който спомогна твърде много за по-скощошното борбество на партията.

Особено ядно Колишевски атакува «шовинистичес- ката» дейност на БКП през време на периода 1941 — 1944 година. До втръсване на дълго и широко се спира на «антипартийната», «контраволюционна» дейност на Методи Шатров-Шарло. А истината е тази, че Методи Шатров загина в сражение на 4 септември 1944 година на своя революционен пост, в борба срещу фашизма в
България като командир на оперативна партизанска зона.

Колишевци говорят и за «опортюнизъм» на ЦК на БКП по въпроса за въоръжената борба. А известно е, че два дена след разбойническите нападения на хитлеристите срещу СССР, политбюро на ЦК на БКП възприе курс на въоръжено въстание за мобилизиране силите на партията, РМС и другите патриотични организации и поставянето им на военна нога. А на 26 юни 1941 година излезе и първата партизанска чета в България, начело с приятеля и другаря на Методи Шатаров, Никола Парапунов. Не много след това излязаха и редица други чети. (Провокаторът Лазо Мойсов в своите писания говори, че Парапунов от Пиринския край пръв е поел партизанската борба, без да упомене, че същият е член на ЦК на БКП и следователно върши това в изпълнение решението на партията, а не по нареддане на Темпо).

Колишевски вдига връзва срещу БКП, че тя не признава македонците като нация, че отнема всички права на македонците от Пиринския край и отношението ѝ спрямо същия уж било завоевателно. Вбесени са колишевци по въпроса за Пиринския край, защото Пиринското население им даде ритник. Пиринското население се противопостави достойно на пропагандата на емисарите, изпратени от Скопие.

Между другото Колишевски се позовава на следната постановка на Коминтерна от 1934 г., която уж не била изпълнявала от БКП:

«...Главен лозунг ... трябва да бъде правото на македонския народ на самоопределение, включително и правото да се откъсне от поробителските държави и да извоюва обединение и независима република на македонските работнически маси ... » (буквален превод от вестник «Нова Македония» от 21 декември 1948 година).

Знае се, че важен дел в определянето на тази постановка имат и ръководителите на БКП, начело с др. Георги Димитров, а Колишевски тогава не беше дори член на комунистическата партия. И точно срещу това самоопределение е насочена цялата политика на Колишевски, която цели присъединяването на Пиринския край и на цяла Македония само към ФНРЮ.
Как разбират Колишевски и компанията самоопределения на Македонския народ и колко искрено го желаят, говори случаите с Методи Андонов-Ченто. При разглеждането на конституцията на ФНРЮ Ченто повдига въпрос как трябва да се разбира текстът, който дава право на федералните републики да се самоопределят с право дори на откъсване от федерацията. Това питане много разтревожи болгарските ръководители. Те нададоха страшен вой срещу Ченто. В заседанието на изпълнителния комитет на Народния Фронт на Македония те го обвиниха, че с повдигането на този въпрос иска да се откъсне Вардарска Македония от ФНРЮ и да се присъедини към България. Това нелепо тяхно твърдение беше продиктувано от страх да не им се разсърдят Тито, Джилас, Темпо. По-късно за този въпрос на Ченто бе нанесен жесток удар.

Какво становище е имала и има БКП по македонския въпрос, по въпроса за южнославянската федерация, дали тя признава македонския народ като нация и пр. на това ние намираме блестящ отговор в доклада на др. Георги Димитров пред V конгрес на БКП. В него той казва:

«Нашата партия е стояла винаги и днес стои твърдо на позицията, че Македония принадлежи на македонците. Верни на традицията на македонските революционери, заедно с всички честни македонски патриоти, ние сме непоколебимо убедени, че македонският народ ще осъществи своето национално единство и ще осигури своето бъдеще, като свободна и равноправна нация само в рамките на федерацията на южните славяни».

Само такова разрешение на македонския въпрос ще ползва силите на демократическия лагер, силите на социализма. Това обаче, не са харесва на титовци и на колишевци. Този марксистко-ленински начин на решаване на македонския въпрос не отговаря на техните националистически планове. Те искат да се върви по другия път — по пътя на анексията на цяла Македония към Югославия. Но това е буржоазно-националистически път за хегемония на Балканите. Към тази имено хегемония се стремят титовци, използувайки като прикритие македон-
ския въпрос. За да прикрият антисоциалистичен характер на своята националистическа политика, титовци са принудени да си служат нашироко със същите методи на фалшификация и клевета, с които изобилно си служат буржоазните клики на обречения на загиване капиталистическия свят.

Ето какво пише Ленин в 1912 година за отношението на националния въпрос на нашата и други балкански социалистически партии:

«Съзнательните работници от балканските страни първо издигаха лозунга за последователно демократическо разрешение на националния въпрос на Балканите. Този лозунг е Федеративна балканска република».

Но това не се хареса и не се признава от жалките колишевци — те търсят упорито някакви си завоевателни стремежи на БКП още от онова време.

Титовци и колишевци се показваха достойни наследници на слугите на балканските крале, на Пашич и Жика Лазич. Станаха носители на нов върховизъм.

Но не само Колишевски отдела основно място в доклада си за охулване на нашата славна БКП. Още от първия ден титовите оръдия на конгреса започнаха с изтърканата вече клевета, че не представителството на югославските ръководители, а българската комунистическа партия била виновна за резолюцията на Информбюро. На същия конгрес говори представителят на ЦК на ЮКП Благой Нешкович — подпредседател на югославското правителство, и в неговото слово центърно място заемат клеветите, отправени срещу БКП и българския народ. Той най-брутално и цинично обвинява БКП, че била изменила на Бледската спогодба. Нешкович, разбира се, не споменава факта, че титовци осуетиха създаването на Южнославянската федерация и избягаха от срещата с нашата делегация, начело на която беше др. Георги Димитров. Телеграмата на ЦК на ЮКП по този случай е страшен обвинителен документ срещу тях. Тя е само част от титовите враждебни националистически прояви. Лъжата, че БКП е изменила на Бледската спогодба, е толкова груба, че не е нужно да бъде опровер-
гана след всичко, което се писа и се знае от цял свят по тези въпроси. С манталитетата на дребни политикани, титовци положиха усилия да «докажат», че БКП ги е наклеветила пред Информбюро.

Още няколко думи за Нешкович. Предел конгреса на МКП той каза:

«Никога нашето ръководство не е поставяло искането Пиринска Македония да се присъедини към НР Македония, преди осъществяването на Южнославянската федерация, без оглед на това, че македонският народ има правото да поставя въпроса за своиите национални интереси».

Кого се опитва да заблуждава БLAGой Нешкович?! Много добре е известно, че имено титовци шумяха на ляво и на дясно, че «македонският въпрос е чисто югославски въпрос», «въпросът за присъединяването на Пиринския край към Македония е съвсем отделен от въпроса за Южнославянска федерация» и т. н.

Това становище колишните разгласяваха не само пред населението във Вардарска Македония, но и пред всички македонци от България, посещавали по разни поводи НР Македония. В това на дълго и нашироко скопските ръководители убеждаваха и мен, когато бях в Македония. С тези изказвания титовите емисари в Пиринския край тормозиха до безобразие населението, което, здраво възпитано в идеите на Гоце Делчев, Яне Сандански и Димо хаджи Димов, не само се възмущава у, но и удари ритник на самозабравилите се изменения на правото македонско дело.

Населението на Пиринския край, както изтъква в своя доклад др. Георги Димитров, се чувствува от край време най-тясно свързано политически, стопански и културно с българския народ. И това население по никакъв начин не желает да се присъединява към НР Македония, телото, както пристъпи към осъществяването на федерацията на южните славяни, в рамките на която, заедно с националното единств, тя запази тия свои тесни връзки с българския народ. Пради това то не чувствува и нужда предварително от никаква административна автономия, за която сега с всички сили се държат титовци и коли-
шевци, подкрепяни от българските фашисти и ванчевци-
хайловисти.

На същия «конгрес» членът на ЦК на ЮКП Темпо
излия старата си песен против БКП, чито ръководители
«за цялото време през войната и след войната водеха
великобългарска шовинистическа политика по македон-
ския национален въпрос». Разбира се, този вманичен
шовинист е достоен съперник на противокомунистичес-
ките пропагандатори от която и да било капиталисти-
ческа клика.

Известна е подлата маневра на Темпо след 9 септем-
ври да се окупира Пиринския край «докато се усетят бъл-
гарите».

Един след друг се редят колишевските делегати на
националистическия и противобългарски конгрес да си-
пят клевети срещу БКП: Любчо Арсов, Страхил Гигов,
Димитър Влахов, Видою Смиленски, Михайло Апостол-
ски, Никола Минчев, Борко Темелковски-Лиляк, Бане
андреев, Лиляна Чальовска, Илия Топаловски и т. н.

За оратор пък против наези част от политическия
доклад на БКП, изнесен от др. Георги Димитров, в
кято се говори за времето на тесните социалисти, ко-
лишевци бяха определили... Димитър Митрев, «голе-
мият» македонски литературен критик, който най-малко
познава героичния път на БКП. Същият, като студент в
София през време на лютите борби срещу фашизма, не
вземаше абсолютно никакво участие в тях, а обикаляше
кръжимите по София.

И ето, представете си, той говори, че на Петия кон-
grес на БКП бил направен опит да се фалшифицира от-
ношението на БРСДП (тесни социалисти) към бор-
bата на македонския народ за национално и социално-
освобождение. Би било полезно за Димитър Митрев да
направеше справка при своя баща — Анастас Митрев,
стар тесен социалист до отиването му в Македония,
член на БКП и един от ръководителите на учителското
социалистическо движение в Македония до 1913 година,
за да разбере големия принос на тесните социалисти в
освободителната борба на Македония.
Изяната на колишевци към пролетарския интернационализъм достигна до там, че те гласуваха специална резолюция против Информбюро, ВКП(б), БКП и ком-партните от всички страни за „нечуваните в историята на работническото движение нападки и клевети против нашата партия“.

На края на колишевския „конгрес“ бяха избрани новите членове и кандидат-членове на ЦК на МКП. В него влизат всичките познати тесногърди националисти и българомразни, грамадното большинство от които са станали членове на компартията през 1941—1944 година. Старите, изпълнени македонски комунисти-революционери и честните млади комунисти, които са истинските представители на МКП и на македонските трудещи се маси, не са допуснати в новия ЦК, но не само че не са допуснати, те са и по затворите.

Колишевци искат да изкопаят пропасти между македонския и българския народ. Но тази коварна игра няма да успее, защото любовта на македонския народ към българския е нерушима. Братството между двата братски народи е историяческа традиция, изградена през вековете. Македонският народ ще остане верен на завета, завещан от неговите първоапостоли Гоце Делчев, Яне Сандански, Димо хаджи Димов и плеада други, за изграждането на Южнославянска федерация, за братството между всички балкански народи, неща, за които в „комунистическия конгрес“ никъде не стана дума и за което в резолюцията не се намери място.

Колко силно говорят фактите и как мъчно истината може да се прикрива зад лицемерните троцистки фрази!