**Tema: Krimet naziste ndaj shqiptareve**

Të gërmosh në të shkuarën për krimet ndaj shqiptareve nevojitet shumë pasi rrjedha e shqiptarëve nis me krime, me padrejtësi, vuajtje sepse për një arsye ose nje tjetër ne jemi gjendur në mesin e një bote ku liria ka njē çmim dhe ai çmim paguhet deri në frymën e fundit. Krimet ndaj shqiptarëve u pasuan ndër vite si pasojë e urrejtjes pēr shqipëtarët , një popull pa forcë kundrejt botës. Krimet naziste ne shqipëri shënuan një tjetër goditje për popullin shqiptar I cili ra pre e urrejtjes së një lideri famëkeq , I cili cënoi lirinë e 400 shqiptarëve qe u burgosën padrejtësisht në kampet e kontrolluara nga Gjermania Naziste gjatë viteve 1940-1945. Urrejtja dhe dëshira për të mposhtur njē vend ku mungonte forca për të ngritur zërin , ku mungonte dëshira për të jetuar tashme ishte bërë prioritet në vendet europiane . Zeri I shqiptareve cirrej ndër rrugët e ferrit ku fryma e fundit shuhej për liri. Çdo vepër nga shqiptarët ndër vite eshte cilësuar bindshëm një krim por në të vërtetë s'mund te jetë krim të rezistosh ndaj pushtuesve ,të kërkosh të drejtat e tua , të duash lirinë tënde , të marrësh frymë për vendin tënd sepse këto pika së bashku formojnë dëshirën për të mbijetuar.

Kampet e përqendrimit ishin një formë shfarosje që perfshinte kedo qe tentonte te ngrinte zerin kunder kesaj levizje dhe kjo shfarosje përfshiu dhe popullsinë shqiptare e cila niste me mizori , me kushte çnjerëzore dhe mbi të gjitha torture.

T'i mbijetoje një krimi të tillë nevojitej guxim dhe forcë për të hapur dyert e lirisë , të mbyllura nga një qënie njerëzore. Teksa mizoria e një torture te tillë preku vendin tonë ajo çka i mbetej shqiptareve ishte fati i tyre i paditur në duart e Hitlerit . Kjo torturë rikthehet ende sot si nje pjesë e historisë shqiptare e paraqitur me fakte dhe argumente nga 23 shqiptarët që ia dolën t'i bënin ballë një mizorie të tillë . Faktet tregojnë që pjesa tjetër mbeti e bluar në "mullirin e kockave" ku mes tyre mbeten partizanë ,komunistë,nacionalistë, por mbi të gjitha mbetën si njerëz që i perkisnin populllit shqiptar. E gjithë kjo histori mbart ndër vete të gjithe barrierat që populli shqiptar duhet të kalonte për të dalur nga zjarri që ndodheshin ,ku fati i shumë shqiptarëve ishte tragjik ndërsa për të mbijetuarit ishte një mrekulli fakti që ishin ende gjallë.

Të mbijetuarit e asaj kohe dëshmojnë se ajo periudhë formoi një nga historitë më të dhimbshme dhe ndër më tragjiket për popullin tonë. Rruga e shqiptarëve drejt shfarosjes kaloi në shumë faza torture ku disa mbetën pas dhe disa vazhduan rrugën për tu bashkuar ne rrugën e ferrit.

Copëza të tilla historie duken si të mbetura pas dhe të heshtura por në fakt një histori e tillë tregon sesa shumë është nevojitur për të krijuar paqen e sotme ku tortura , dhuna, kushtet cnjerzore cilësohen si një krim dhe liria është fituar në menyrë apsolute . Në këtë menyrë rrodhi historia për shqiptaret të pushtuar, te internuar, te pambrojtur dhe të pasigurt por sot të cliruar nga cdo gjë.

Punoi: Manuela Çepa