WINSTON CHURCHILL

Winston Leonard Spencer Churchill je ena najbolj nenavadnih političnih osebnosti v Veliki Britaniji v štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Svojo veličino si je pridobil kot britanski voditelj in kot osrednja osebnost evropskega odpora proti nacistični Nemčiji.

Bil je sin lorda Randolpha Churchilla in Jenny Jerome, hčere ameriškega industrijskega mogočneža. /KLIK/ Kot vojak je služboval v Indiji, Sudanu in v burski vojni. Njegove izkušnje, ki zajemajo tako ujetništvo kot pobeg iz njega, so ga povzdignile v znano osebnost. /KLIK/ Leta 1900 je bil izvoljen v parlament kot član konservativne stranke. Leta 1906 pa je »prestopil« in se pridružil vladi liberalcev. V letih 1910 in 1911 je bil notranji minister, zatem pa minister mornarice.

V javnosti se je znova prikazal leta 1917 kot član vlade liberalcev, ki jo je vodil David Lloyd George. Najprej je bil minister za oborožitev, nato obrambni minister in od leta 1921 minister za kolonije. Churchill se je kasneje znova pridružil konservativni stranki in postal finančni minister v obdobju od leta 1924 do 1929. /KLIK/ Vzpon Hitlerja je v Churchillu znova zbudil željo po uveljavitvi. Bil je skorajda edini, ki je obsojal britansko vlado zaradi njenega pristajanja na Hitlerjeve zahteve v Evropi. O predsedniku vlade Nevillu Chamberlainu in münchenskem sporazumu je s Hitlerjem rekel: »Sprejeli smo poraz brez boja.« /KLIK/ 3. septembra 1941, je Churchill postal minister mornarice. Maja 1940 ob napadu Nemčije na Nizozemsko in Belgijo je Chamberlain odstopil in Churchill je postal ministrski predsednik. Ko je junija 1941 Hitler napadel Sovjetsko zvezo, je Churchill sprejel Josipa Stalina za zaveznika. Decembra istega leta je Hitler napovedal vojno Združenim državam. Kljub tesnemu prijateljstvu s predsednikom Franklinom Rooseveltom pa Churchill dolgo ni mogel prepričati Američanov, naj začnejo veliko ofenzivo proti Nemčiji. /KLIK/

Britanci so se strinjali, da je Churchill kot vojni voditelj napravil izjemno veliko, niso pa mu zaupali socialne obnove Britanije po vojni. Medtem ko je bil s Stalinom in Rooseveltom na jaltski konferenci, je njegova stranka doživela na volitvah hud poraz in na mesto ministrskega predsednika je prišel laburistični voditelj Clement Attlee. /KLIK/

Leta 1951 je Churchill znova postal ministrski predsednik. Strastno se je zavzemal za združeno Evropo, a ni napravil nič takega, da bi se mogel pridružiti evropskim ustanovam. Leta 1953 ga je kraljica Elizabeta II. imenovala za viteza. Dobil pa je tudi Nobelovo nagrado za književnost. Leta 1955 se je umaknil s položaja ministrskega predsednika, vendar je še naprej ostal član parlamenta. /KLIK/

Umrl je leta 1965. Pokopali so ga z vsemi državnimi častmi on navzočnosti voditeljev vsega sveta. Kakor je sam želel, so ga pokopali na vaškem pokopališču v Bladonu v Oxfordshiru.