**Равногорски покрет као носилац југословенског отпора у Другом светском рату**

Филип Пејковић

*Центар за таленте Београд II, Београд, filip.pejkovic@yahoo.com*

1. Сврха и циљ истраживања

Извргавање руглу и често фалсификовање историје Равногорског покрета, које је трајало више од седам деценија, као и јавни иступи појединаца или група током распада Југославије, довели су до тога да је ова тема компромитована међу најширом публиком, што је за последицу имало недостатак квалитетне литературе. Ради тога је било неопходно извршити темељну историјску анализу уз помоћ сведочења оновременика, како би се дошло до прецизног прегледа повести Равногорског покрета.

2. Примењене методе рада

Критичком обрадом литературе, настојало се избећи све информације које су плод послератне пропаганде идеолошких неистомишљеника, као и очигледне симпатије појединих аутора које скрећу са пута објективног истраживања. Треба напоменути да је за основ овог рада узете две књиге: ''Равногорска историја'' чији је аутор Радован Калабић и ''Дража – смрт дужа од живота'' аутора Пере Симића, али су по потреби коришћене хронологије, мемоари и друге публикације.

 .

3. Резултати истраживања

Темељним истраживањем дошло се до закључка да су припадници Равногорског покрета били антипод онога како су приказивани током владавине социјалистичког режима у Југославији. Иако нису изнета никаква нова сазнања, упознали смо се са доста прећутаних чињеница о улози овог антифашистичког покрета током Другог светског рата, али и о његовим старешинама у које можемо убрајати имена узорних официра, војника и домаћина.

4. Закључак

Равногорски покрет је уживао подршку у савезничким круговима, док су се у славу његових вођа писали хвалоспеви и снимали филмови у Сједињеним Америчким Државама. Међутим, крупни политички договори су овај покрет отпора

ставили на маргину ратне дипломатије, премда његова борбена дејства нису изгубила интензитет. Неправедан однос према припадницима Равногорског покрета траје пуних седам деценија, што се види из начина на који им је суђено, оптужби за сарадњу са окупационим снагама, лишавање грађанских, људских и процесних права, итд. У сваком случају, није могуће оспорити да је Равногорски покрет имао водећу улогу у борби против окупатора на простору Краљевине Југославије, обзиром да је први отпочео озбиљнији оружани устанак чак и на територији читаве Европе.

5. Литература

1. Перо Симић, *Дража – смрт дужа од живота*, Службени гласник, Београд 2012.
2. Мр Радован Калабић, *Равногорска историја*, ИКП Евро, Париз 1992.
3. Žarko Jokanović, *Jovanka Broz: Moj život, moja istina – od rođenja do bolničkih dana*, Beograd 2013.
4. Luka Mičeta, *Povratak kralja,* Laguna, Beograd 2013.
5. Александар Ранковић, *Дневничке забелешке*, Југословенска књига, Београд 2001.
6. Oto Skorceni, *Specijalna misija*, Algoritam, Beograd 2009.
7. *Hronologija oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941-1945*, Vojnoistorijski institut, Beograd 1964.