**REPUBLIKA** E **SHQIPERISE**

**MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT**

**DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR**

**DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DURRËS**

**ZYRA VENDORE ARSIMORE TIRANË**

**DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DURRËS**

**ZYRA VENDORE ARSIMORE TIRANË**



**SHKOLLA E MESME “SADIK STAVILECI” KATUND I RI**

**Email:sadik-stavileci@live.com**

**TEMA**: KRIMET NAZISTE NDAJ SHQIPTARËVE.

.

**PUNOI** : KLEA DOKA

**KLASA**: 12-A

**GJIMNAZI**: “ SADIK STAVILECI”

**TEMA**: KRIMET NAZISTE NDAJ SHQIPTARËVE.

Po jetojmë në këto kohë ku shumë gjëra kanë ndryshuar nga një shekull më përpara. Në një demokraci besohet se të drejtat dhe liritë e njeriut respektohen dhe se zëri i popullit dëgjohet. Ky shekull ka qenë veçanërisht i vështirë për qytetarët shqiptarë. Këto janë kohët në të cilat brezat kanë kaluar dhe kanë lënë gjurmë në historinë e popullit. 8 gusht 1938, shënoi fillimin e kampit të përqendrimit Mauthausen, i cili mbante shumë të internuar edhe nga vendet e huaja. Kampi i tij mori një pozicion ekstrem, duke e kthyer në kampin më të frikshëm të asaj kohe. Ndryshe, ky kamp njihet si “Shkallët e vdekjes”, ku të burgosurit punonin pa u lodhur duke ngjitur 186 shkallë dhe duke mbajtur blloqe që peshonin rreth 50 kilogramë. Blloqet shpesh binin mbi kokat e punëtorëve të tjerë kur ata u dorëzoheshin, duke çuar në lëndime. Nëse njëri prej tyre arrinte të ngjitej në majë, të tjerët që tentonin të ngjisnin shkallët ekzekutoheshin ose dënoheshin, ndaj të burgosurit vdisnin çdo ditë, ku shumë prej tyre zgjodhën vetëvrasjen. Ndryshe nga kampet e tjera të përqëndrimit, Kampi Mauthausen përdorej kryesisht për shfarosjen e njerëzve përmes punës së inteligjencës. Është raportuar se në këtë kamp kanë hyrë 427 shqiptarë, prej të cilëve vetëm 24 kanë shpëtuar. Në listën e të mbijetuarve nga kampi i përqendrimit Mauthausen në Austri ishte edhe shqiptari Beqir Xhepa. Ai ka folur gjerësisht për punën e tij në dorëshkrimet dhe intervistat që ka dhënë. Ai rrefente se si ka ecur reth një orë për të shkuar në atë kamp të vendosur në majën e një kodre. Ishte e detyrueshme që të lente pas cfarë kishe marrë me vete, të bënin një dush e të shkonin tek berberi për tu dukur njësoj me te tjeret dhe ashtu lakuriq I merrnin dhe I rrjeshtonin para oborrit ku tashmë nuk kishte vend për turp kur në lojë ishte jeta e gjithsecilit prej tyre. Nën dritën e prozhektoreve ua shperndanin uniformat, ku numrat e shqiptarëve varionin nga 99760 deri ne 100071. Aty ai mësoi se më përpara kishte qenë edhe një grup shqiptarësh I përberë nga 25 vetë, të cilët kishin qenë të internuar në Itali, mirëpo me kapitullimin e Italisë Fashiste, nuk ishte gjetur asnjë gjurmë e tyre. Ndoshta ata ishin ekzekutuar ose ishin zhdukur në mënyrë misterioze. Shqiptarët nuk mundën të formonin grupin e tyre, por u shpërndanë midis kombeve të tjera të huaja. Kjo do ta bënte të vështirë për njerëzit që të ndihmonin njëri-tjetrin ose të merrnin informacione për atë që u ndodhi ose si u ekzekutuan. Beqir Xhepën e kishin bashkuar me fëmijët e kombeve të tjera pasi ishte me I vogli e kështu mësoi gjuhen sllave. Beqir Xhepen pasohet edhe nga Dhimiter Simoni, personazhi i njohur i kthyer nga kampi i përqendrimit në Mauthausen. Ai u dënua sepse dyqani I tij u bë njësi guerile dhe një qendër drejtuese e partizanëve që i çonin të rinjtë drejt luftës partizane për çlirimin e atdheut. Pas ca kohësh, ai u zbulua dhe u internua në kampin e përqendrimit Mauthausen. Ditën e ceremonisë së varrimeve, ai ishte një nga të burgosurit e kampit të përqendrimit të Mauthausenit që përfaqësonte Shqipërinë. Është edhe historia e Ahmet Zenelit, i cili I mbijetoi kampit e u kthyer në shtëpi. Ahmeti ndihmoi në lirimin e disa komunistëve të njohur dhe përfundoi në kampin Mauthausen tre ditë më vonë. Thuhet se dhjetë persona ekzekutoheshin çdo ditë për gjashtë muaj rresht. Ai punonte shumë dhe e dinte shumë mirë llojin e torturave që përjetonin të burgosurit në atë kamp. Pas kapitullimit të Gjermanisë, ai rikujtoi se si disa njerëz të armatosur e shoqëruan me makinë në një adresë të panjohur. Kur u kthye në shtëpi pasi ishte larguar për një kohë të gjatë, ishte shumë e vështirë të kthehej në një jetë normale derisa fëmijët e tij u rritën dhe u shkolluan. Ata jetonin nëpër barake të cilat ishin ndërtime prej druri me 8 metra dhe përbëheshin dy dhoma. Çdo dhomë kishte një krevat dhe një aneks kuzhine. Dhoma e ndenjes përdorej si dhomë gjumi e punës së të burgosurve. Të burgosurit zgjoheshin në të njëjtën kohë në verë ose në dimër. Frika nga jeta e përditshme ishte gjithmonë një pjesë e vazhdueshme e jetës. Ata punonin zakonisht gjashtë ditë në javë, por kishte disa të burgosur që duhej të punonin edhe të dielën. Shifrat e humbjes në peshë ishin shumë të mëdha. Nuk ishte e pazakontë që një i internuar të humbiste 10, 20 ose 30 kg gjatë dy muajve të parë të internimit. Çdo bllok vuante nga shkalla e vdekjeve prej 80-100 njerëz në ditë. Të burgosurit në prill te vitit 1945 merrnin vetëm 50-75 gram bukë në javë.. Në çlirimin e Shqipërisë deri më 9 maj 1945, kur mbaroi lufta, aty u vranë, u helmuan dhe u dogjën qindra e mijëra të tjerë. Më 3 maj 1945, ushtarët e fundit SS u larguan nga kampet Mauthausen dhe Gusen. Mijëra të mbijetuar ishin aq të dobët pas çlirimit, saqë vdiqën në javët dhe muajt pas çlirimit. Ata çmontuan objektet e vrasjeve masive, shkatërruan prova inkriminuese dhe vranë të burgosurit e kampeve të përqendrimit. Një ekip hetuesish mbërriti në kampin e përqendrimit Mauthausen. Në ditën e Dëshmorëve të Kombit, kujtojmë të gjithë njerëzit që i kanë kushtuar jetën çlirimit të vendit të tyre dhe avancimit të të drejtave të njeriut. Këta njerëz na kanë treguar se çfarë është e mundur dhe ne u jemi mirënjohës për përpjekjet e tyre. Kujtojmë gjithashtu të gjithë njerëzit që dhanë jetën për lirinë, demokracinë dhe të drejtat e të gjithë shqiptarëve. Festa e Ditës së Dëshmorëve përkujton Qemal Stafa, nacionalist maqedonas i vrarë në vitin 1942 gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Shqipëria nuk i njihte ligjërisht dëshmorët e Atdheut deri në vitin 1912. Gjatë Luftës Nacionalçlirimtare u ngritën përmendore në nderim të dëshmorëve të rënë në fushëbeteja.

**PUNOI** : KLEA DOKA, **KLASA**: 12-A **GJIMNAZI**: “ SADIK STAVILECI”