Spoštovani visoki gostje, spoštovane pripadnice in pripadniki sil za zaščito in reševanje.
V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko danes na ta praznik nagovorim.
Prvi marec je dan sil za zaščito in reševanje. Praznujemo ga od leta 1992 in v vseh teh letih se je zvrstilo nešteto dogodkov, kjer je bilo potrebno posredovati.
V teh letih smo si nabrali tudi veliko izkušenj. Veliko smo doprinesli državi, zato, da lahko živi varno in v miru.
Zadnji takšen dogodek je bil potres v Turčiji, kjer so tudi naše sile šle nesebično pomagati in tam so zopet opravile svojo nalogo več kot odlično.
Če pa se ozremo na naše dogodke, pa je bil nedvomno največji dogodek lanskega leta požar na krasu. Tam so se vključile vse sile za zaščito in reševanje.
Ni bilo pomembno, katero uniformo kdo nosi pripadnik katere organizacije je delovali, smo kot en in to je tudi tisto najbolj pomembno. Na ena strani je pomembno, da se sile opremljajo, da se modernizirajo, da imamo izobraževanja, da imamo usposabljanja tečaje, da sledimo modernim tokovom.
Po drugi strani pa sta najbolj pomembna duša in srce. Kajti sama tehnika brez ljudstva je mrtva tehnika, ne da se je uporabiti in ne more koristiti. v Sloveniji združujemo obe komponenti, imamo močno razvito prostovoljstvo, katerega duh je zgled tudi drugim državam. Brez prostovoljcev si tega sistema ne moremo predstavljati.
In nobena država, ki bi temeljila samo na poklicnih enotah brez te pripravljenosti prostovoljnih enot za posredovanje ne more biti uspešna, zlasti pa ne Slovenije. In Slovenija ima dolgo tradicijo reševanja pomoči sočloveku.
Ne samo kot gasilci, temveč tudi kot pripadniki vseh drugih organizacij.
Gasilci gorski reševalci jamarji potapljači vodniki psov, potem tudi policisti, vojaki in pripadniki rdečega križa, slovenske karitas, radioamaterji pa gotovo sem še koga pozabil, naj mi bo oproščeno na tem mestu, ker si nisem zapisal vseh, ampak vsakemu od vas posebej gre iskrena zahvala in del te zahvale bodo tudi današnja priznanja, ki jih boste prejeli.
Sicer pravijo, da krogla in medalja nikoli ne zadeneta pravih prsi, ampak verjamem, da danes ni tako. Prepričan sem, da bodo šla priznanja v prave roke, da bodo šla vam tisti, ki ste se še posebej izkazali na področju zaščite in reševanja, ki ste še posebej pustili velik del sebe na prizorišču na vseh mogočih ujmah nesrečah, reševanjih, takšnih in drugačnih.
To so velikokrat tragični trenutki. Velikokrat gre za žalostne usode.
Ko je treba reševati, včasih tudi brez uspeha, včasih tudi ne moremo rešiti vseh življenj in včasih potem še dolgo premlevamo te dogodke in se sprašujemo, ali so res storili vse, kar smo lahko v danem trenutku. Vendar so ta vprašanja odveč zagotovo sestavili vse in še več, zato, da rešujete premoženje.
In da rešujete tisto, kar je najdragocenejše človeška življenja.
Vse, kar se je zgodilo v lanskem letu, nam bo ostalo v trajnem spominu. Ničesar ne bomo pozabili, pomembno pa je, da nas vsi tragični dogodki tudi nov dajejo zanosom za naprej. Kako jih še bolj učinkovito reševati tako še bolj učinkovito preprečevati in kako biti še bolj pripravljen na dogodek, kadar se ta zgodi?
Spoštovanje gospe in gospodje pripadnice in pripadniki cilj za zaščito in reševanje. Dovolite mi, da vam iskreno čestitam ob vašem in našem prazniku.
Iskrene čestitke tudi vsem dobitnikom priznanj.
Prepričan sem, da gredo v prave roke, naj vam ne zmanjka poguma, energije in zanosa, kajti vsi skupaj smo v službi naše domovine Republike Slovenije, njenih državljank in državljanov. In njim smo odgovorni, da damo vse od sebe.
Hvala lepa.