**DOMOVINSKI RAT**

Rat. Riječ zbog koje svi promjene izraz lica.Riječ koja je promjenila ljudske živote. Jesu li to stvarno zaslužili? Jeli moralo poginuti toliko nevinih ljudi? Neka pitanja jednostavno mogu ostati neodgovorena.Slušam sve ljude koji su izgubili svoje voljene.Možda sad imaju slobodu i svoju obitelj,ali nemaju ono isto povjerenje među ljudima.Izgubilo se.Zamisli samo.Te tuge i čuđenja kada ti kažu da kreće napad na grad,a ti moraš otići i ostaviti sve što si trudom zaradio.Sada je jedino bitno naći sigurno mjesto za život.Svi idu bilo kuda,makar u daleke zemlje,puni očaja.Sva ta djeca očiju punih suza i jada.Rado žele onu sreću,rado bi nešto učinili,ali bespomoćni su.Tog trena bespomoćni su svi.Svi osim napadača.Svaki dan do iznemoglosti tući ljude koji nisu znali što ih čeka.Tući one koji samo traže slobodu u svojoj državi.Tada,nisu je imali.A nisu ni znali hoće li je više ikada dobiti.Zamisli sebe na njihovom mjestu.Boje se,ali žele osigurati sretan život sebi i svojoj obitelji,u svojoj zemlji.Prolaziš svojim gradom,a on više nema istu radost,nema isti izgled.Nema djece na ulici,ne čuješ njihov smijeh i igru.Ne vidiš sretne obitelji u šetnji.Ne vidiš zaljubljene parove na klupi.Kao da je sve nestalo.Slušam priče svojih najbližih,koje probude blagi nemir.Pitam se jesu li baš oni morali proživjeti nešto takvo.Pola njih žali za svojim obiteljima i voljenima.Za velikim brojem njih još se traga.Kupreška visoravan doživjela je tešku ulogu u ratu.Poginulo je 160 žrtava.Njih 160 od 3. do 10. travnja 1992.godine.Kako li je bilo onim ženama dok odlaze ostavljajući za sobom svoje muževe i djecu?Srce im je puno tuge.Neprestane suze padaju niz njihova sjetna lica.Koliko je njih poginulo da bismo danas mogli živjeti normalno?Njima trebamo uputiti naše nade i molitve.Trebamo biti sretni i sa smiješkom se buditi svakog jutra.Oni to možda nisu mogli,ali su željeli.Vjera i pomisao na njihove obitelji,kažu.To je ono za što smo se borili.Vi ste ono za što smo se borili.Da,tužno je sve to promatrati i vratiti se u prošlost.Ali,budimo ponosni.Ponosno hodajmo svojom zemljom!Neka Sunce na našoj prekrasnoj Visoravni ozari naša lica.Kako kažu stariji: "Život nam je promjenio,al je vrijedilo.Vrijedilo je za vas djeco.Za vašu sreću i vaš ponos.Koliko samo pjesama je napisano na ponos zemlji i čast onima koji su je branili.Trebamo stati jedni uz druge i reći: "Hvala im".Hvala jer smo sretni danas.Onaj opustošen grad dobio je svoju boju.Dobio je sretniji život.Zbog onih koji su svoje živote dali za živote drugih.Ljudi kažu: "Da biste znali što je strah,trebali biste ono iskusiti.Po prvi put bojali smo se za svoj život i svi su strahovali za svoje obitelji.Pitali su se gdje je pola njih i hoće li se uopće vratiti?A oni,negdje daleko trpjeli su jake udarce na svojoj koži.Jedni druge čak nisu mogli prepoznati koliko su bili pretučeni.Svaki dan su bili na različitim mjestima,negdje daleko od svog doma.Možemo biti tužni i očajavati,ali oni koji su ginuli za nas to ne žele.Žele da se ponosimo jer smo sretni i živi na svojoj zemlji.Budimo u zajedništvu sa svim ljudima.Od rata i sukoba nećemo doživjeti ništa dobroga.Sjeti se samo i razmisli!Borili su se za tvoj život i živote drugih.Budi ponosan svim srcem,jer kroz život danas možeš koračati sigurno.Možeš imati sreću i ljubav i što je najbitnije.Slobodu,slobodu na svojoj rodnoj grudi.

"NE GAZITE GROBOVE JUNAKA VI ŠTO DRAGU DIŠETE SLOBODU

JER ŽIVITE NJIHOVE ŽIVOTE NE MUTITE OD IZVORA VODU"

**ELENA IVKOVIC**