**28η ΟΚΤΒΩΒΡΙΟΥ 1940 ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ**

Ογδόντα χρόνια μας χωρίζουν από την έναρξη της μεγάλης αντίστασης του λαού μας κατά του φασισμού.

Σύσσωμος ο λαός μας αντιστάθηκε απέναντι στην υπεροπλία του ιταλικού στρατού και μπόρεσε μέσα σε ελάχιστο διάστημα να απωθήσει τον εχθρό μέσα στην Αλβανία, που είχε εν τω μεταξύ γίνει προτεκτοράτο του Μουσσολίνι. Η ήττα του ιταλικού φασισμού στα βουνά της Ηπείρου σήμανε την έναρξη ενός άλλου αγώνα, αυτού της αντίστασης εναντίον των συμμάχων τους χιτλερικών, στους οποίους η Ελλάδα αντέταξε το δεύτερο **ΟΧΙ**(Απρίλης του '41). Όμως η τρομακτική σε μέγεθος υπεροπλία των επιτιθεμένων επέφερε την κατάκτηση της χώρας που μοιράστηκε σε τομείς διοίκησης μεταξύ Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων.

Η μαύρη περίοδος της Κατοχής καταυγάστηκε από το φως της Εθνικής μας Αντίστασης που επέφερε συντριπτικά πλήγματα στους τρείς κατακτητές με πρωτοπόρες τις οργανώσεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Το δράμα όμως αυτής της τρομερής περιόδου επεφύλασσε μία επιπλέον τραγωδία, λόγω της ιταμής επέμβασης του αγγλικού ιμπεριαλισμού που οδήγησε στον Κόκκινο Δεκέμβρη αλλά και της υποχωρητικής στάσης της εαμικής ηγεσίας.

 Εκείνοι που στην Κατοχή συνεργάστηκαν με τον κατακτητή έγιναν οι νέοι σφαγείς του λαού μας μέσα στο λουτρό αίματος της εμφύλιας σύρραξης. Ο φασισμός που πριν λίγα χρόνια είχε κατά κράτος ηττηθεί βρισκόταν και πάλι στο προσκήνιο.

Κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί είχαν πλέον ως στόχο την εκμηδένιση κάθε αριστερής φωνής μέσα από τις εξορίες, τις φυλακίσεις, τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις εκείνων που έδωσαν το αίμα και την ψυχή τους για την αποτίναξη του τριπλού κατοχικού ζυγού, με αποκορύφωμα την επιβολή της φασιστικής δικτατορίας τον Απρίλη του '67.

Η μεταπολίτευση του 1974 με πολύ αργά βήματα επέφερε μια σειρά αλλαγών στο κοινωνικό κυρίως επίπεδο, αλλά τα φασιστικά υπολείμματα βυσσοδομούσαν και επανειλημμένα προέβαιναν σε πράξεις βίας και τρομοκρατίας.

Η μεγάλη οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, απαξίωσε το πολιτικό σύστημα και επέφερε συγχρόνως ένα έντονο αίσθημα δυσπιστίας, απαγοήτευσης και φοβίας για το αύριο.

Έτσι ένα ποσοστό του πληθυσμού εγκλωβίστηκε στις απατηλές υποσχέσεις περί δήθεν αγώνα κατά του συστήματος, δηλαδή στις δαγκάνες του φασιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, η οποία μέσα σε μικρό σχετικά διάστημα μπήκε και στο μισητό στην ίδια Κοινοβούλιο. Αυτό το μόρφωμα ενισχύθηκε ποικιλότροπα από μερίδες της αστικής τάξης και μεγάλο μέρος των επίσημων και μη ΜΜΕ. Όμως η είσοδος στο Κοινοβούλιο αυτού του μορφώματος ήταν η απαραίτητη κάλυψη για μία πλειάδα τρομοκρατικών του επιθέσεων με ύβρεις,

τραυματισμούς και γενικά επιθέσεις εναντίον κυρίως μεταναστών, προσφύγων, αριστερών και αντιφασιστικών δυνάμεων με μοιραία κατάληξη τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Σαντζάκ Λουκμάν το 2013. Παράλληλα είχε αναπτυχθεί ένα όχι ευκαταφρόνητο σε δύναμη και πείσμα αγωνιστικό αντιφασιστικό κίνημα που οδήγησε σταδιακά σε αποκάλυψη του εγκληματικού χαρακτήρα του μορφώματος αυτού και την εν συνεχεία παραπομπή σε δίκη των ενεχομένων σε πράξεις βίας και τρομοκρατίας μελών του. Έτσι φθάσαμε στην καταδίκη των ιδεολογικών επιγόνων του Χίτλερ μετά από μία δίκη που διήρκεσε πεντέμιση ακριβώς χρόνια (20 Απρίλη 2015- 20 Οκτώβρη 2020). Η καταδίκη αυτή υπήρξε αποτέλεσμα της σθεναρής στάσης του αντιφασιστικού κινήματος και ιδιαίτερα της Πολιτικής Αγωγής που με συντριπτικά στοιχεία τεκμηρίωσε τον εγκληματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής.

Τα ιδεολογικά κατάλοιπα του φασισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της ομοφοβίας και της μισαλλοδοξίας ενυπάρχουν ακόμη σε ένα κομμάτι της κοινωνίας πράγμα που μας επιτάσσει την εγρήγορση και την περαιτέρω αντίσταση σ' αυτά τα φαινόμενα. Η καταδίκη της Χ.Α. αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην νεότατη Ιστορία μας, αλλά ο δρόμος που μένει να διανυθεί για τον εξοβελισμό κάθε ανάλογου φαινομένου είναι ακόμη μακρύς.

Το **ΟΧΙ του 1940** μετά από ογδόντα ολόκληρα χρόνια συναντά το μεγάλο  **ΟΧΙ** του λαού μας απέναντι στα κατακάθια του υπόκοσμου που στελέχωναν το νεοναζιστικό μόρφωμα.

**Είναι μια νίκη όχι για επανάπαυση αλλά για συνεχή επαγρύπνηση και αντίσταση**