**Tema : Krimet naziste ndaj shqiptarëve**

 Nazizem. Nje term i cili ngjall frikë, tmerr , dhe cungim tek çdo individ e aq me tepër tek ata që e përjetuan nën lëkurë. Edhe pse s’dua ta nis këtë shkrim me lëvdata për vendasit e mi, do ta bëj pasi s’rri dot kur sa më shumë që lexoj , mësoj , dhe dëgjoj mbi retrospektivën e popullit shqiptar, brenda meje seç qarkullon një gjak I ëmbël i cili në brendësi mbart fort një krenari. Por nga çfarë u nisa që po i shkruaj me kaq ndjenjë këto rreshta?

 Eja me mua dhe lërmë të dërgoj nga ” Ferri në Ferr” duke të treguar historinë ose më saktë mizoritetin që fati I një shqiptari të zgjuar, intelektual, të pamposhtur dhe mbi të gjitha të pafajshëm kaloi. E kam fjalën për vitet e pushtimit nazist në Shqipëri, ku popullit shqiptar ju desh të përballej me një sulm të gjithanëshëm dhe famëkeq . Vite të cilat gjyshi im thotë që edhe sikur thjeshtë të mendojmë sikur do na vijnë prap trupi do na rrënqethet nga tmerri. Shqiptaret që me anë të llogjikës dhe pikëpamjes së drejtë të tyre kundërshtonin qoftë edhe një presje në atë tymnajë që po ndodhte , fati I tyre nuk do të ishte gjë tjetër veçse një pikë e tejdukshme në ajër , të cilën perveçse ta shihje as ta shpresoje për ta parë nuk mundeshe. Trimat shqiptar me një diversitet moshash, dominuese ajo gjashtëmbëdhjetë vjeçare , për fatin e tyre të pabesë u dërguan në burgun në ferrin e Maut’hausnit . Një kamp përqëmdrimi ku shqiptarët i priste një tmerr i vërtetë. Një kamp ku brenda mbaheshin mijëra njerëz të vendeve të ndryshme të cilëve arrije t’iu numëroje dhe brinjët aq të dobët sa ishin.Kështu edhe për ne nuk do bëhej ndonjë përjashtim , njejtë edhe neve pas pak kohësh do na numëroheshin brinjët madje madje dhe eshtrat. Pa kaluar derën e atij kampi djallëor një shqiptari i’u tha:” Kush hyn nuk del nga këtu”.

Dhe përgjigja e tij kish pas qënë :” Atë e din zoti!” Dallohej dukshëm që edhe pse e dinin se çfarë po i priste ata besonin dhe shpresonin të dilnin gjallë nga ai vend mizor. Po të lexosh doreshkrimet e çumara te tyre përlotesh dhe rrënqethesh kur rrëfehen makabrat çnjerëzore që bëheshin mbi to. Tmerri I tyre fillonte që në mëngjes kur bëhej apeli .Nëse nuk mbaje mend numërin tënd indetifikues do vriteshe dhe jo vetëm ,edhe më keq , më parë do torturoheshe . Kështu ndodhi me Beqir Xhepën kur një moment u hutua dhe nuk e mbajti mend numërin . U rrah në dëborë dhe trupi I tij u hodh ne turmën e trupave të tjerë te vdekur ose madje kishte dhe nga ato raste kur I rrihnin me kamxhikë te rëndë. Vakti I tyre nuk ishte gjë tjeter veçse nje sasi e pakët buke të cilëen mezi e pëtypje aq e fortë sa ishte dhe nja dy lugë lëng barishtesh të cilat mbanin mbrena dhe copa materialesh të ndryshme.Aq të uritur ndiheshin saqë copëzat e qymyrit I kafshonin dhe u dukeshin si çokollatë. Nje copë bukë sa për të mbajtur frymën gjalle . Por jo, ata duhet te rendeshin pa asnjl llojë kundërshtimi në punët më të rënda , një herë ngrij gurët pastaj uli ato, thjesht sa për t’i torturuar në ekstremin e mundshëm .Nuk I numëroje dot te vdekurit aq shumë sa ishin ne ditë.E ta mendosh që mes tyre edhe shqipëtarët.

Populli ynë ka si traditë të vyer nderimin e e trupit të të vdekurit dhe kjo traditë copëtohej bashkë me zemrat e shqiptarëve kur shikonin miqtë e tyre teksa digjeshin dhe hirin e trupit të tyre ishin ata vetë që duhet ta derdhnin ne lumë.E ajo çka mendonin ishte: “ Çfarë do u themi familjarëve mbi trupat e vëllezerve tanë”? Dhimbja , pikëllimi dhe çdo gjë e rëndë kishte pushtuar trupat , shpirtërat dhe fytyrat e tyre.Të rrethuar në cdo cep nga një ferr te cilin edhe pse po e shkruaj më duket i paimagjinueshëm në mendjen time.Një ferr I cili nuk I kushtoi pak kombit tonë. Një ferr I cili dërrmoi zemrën e shumë trimave, shumë nenave qe s’donin ta gdhinin ditën , shumë femijëve te cilëve ju shkëlqenin sytë nga lotët dhe shpresa shikonin nga dritarja për te parë babain e tyre teksa kthehej tek ta , shumë motrave dhe vellezërve te cilëve ju coptohej zemra por mundeshin dot ti ndihmonin.Dërrmoi çdo ind e çdo qelize te shqiptarit I cili nuk kishte se çfare të bënte tjetër veçse ta shikonte mikun e tij teksa digjej për së gjalli dhe gjëja që do përjetonte ishte ulja e shpresës për jetën e vet.Edhe pse jo më trupa por skelete kjo nuk ishte arsye për të mos blrl punë tl rënda gjatë të cilave nuk të lejohej të pije as ujë. Një ditë nje I pervuajtur u ul të pijë pak ujë se ishte këputur nga lodhja .E rrahen aq keq saqë shqiptarër e tjerë kur e shikonin mbyllnin sytë dhe nxirrnin lot nga dhimbja. Nje prej heronjëve mbijetues te asaj kohe Gaço Çomo tha se tmerri I tij më I madh ishte momenti kur I desifektonin me kimikate të rënda saqë thjesht aroma e tyre dëmtonte rëndë trurin dhe jo vetëm. Kësaj është ti thuash me plot gojë TMERR . Po ,po nje TMERR I VËRTETË. Por në fund shqiptarët me vyrtyte aq burrërore dhe fisnike me bënë të kuptoj se ata I mbate gjallë shpresa dhe shpirti tyre i paster te cilin nuk kisje nevojë ta desifektoje se në të kullonte nder dhe burrëri. Me bëne të ndihem krenare që brenda meje buron dhe rrjedh gjak I kësaj kombësie!

 Disa prej tyre fatmiresisht arritën të ktheheshin nga kampi dhe me pas na dhanë rrefenjat e tyre, e me shume se kaq na dhane mesazhin me te bukur: “Të mësojme e mos të harrojmë atë qe kemi kaluar , se ndryshe nuk do ja dimë kurrë vlerën kësaj parasje qe po jetojmë”! Tani e kuptova sa me fat qënkemi, të rrethuar nga një bote terësisht tjetër. Të rrethuar nga kjo paqe të bukur që shpresoj të mos e prishë me asgjë.

 Punoi: Keisona Dedaj, Rreshen