Чега се сећамо када се сећамо Холокауста

Једном давно, догодило се нешто страшно. Било је то време када је једна група људи сматрала да је боља и важнија од других. Ти људи били су нацисти, а њихова власт трајала је од 1933. до 1945. године. Нацисти су у то време владали Немачком, а потом и великим делом Европе. Међутим, оно што су они радили није била владавина, већ нешто потпуно друго. Њихова власт била је тиранија! У име своје идеологије, нацисти су убијали милионе људи, већином Јевреје, Роме и друге мањине. Холокауст је назив за ужас који су починили. Када се данас сетимо тога времена, прва помисао буду нам страшне ствари које су се тада дешавале. Сећамо се људи који су одвођени у логоре у којима су мучени и убијани. Сећамо се и како су узимали све што је од њих остало и водили их у гасне коморе. Сећамо се и како су им одузимали децу, и како су жене биле злостављане и силоване. Али, поред свега тога, када се сетимо Холокауста, сећамо се храбрости и отпора. Памтимо људе који су ризиковали своје животе зарад других. Учимо и говоримо о онима који су се борили против нациста, који су се жртвовали за правду. У нашем сећању станују и они који су преживели, који су сведоци свега што се дешавало. Помињемо и чувамо од заборава све оне који су се борили да истина о Холокаусту буде сачувана и пренета даље, младим генерацијама у наследство.

Када се сећамо Холокауста, сећамо се и како изгледа бити изузетно храбар. Ако се заиста сећамо свега овога, можда ћемо бити способни да живимо у свету у којем су различитости поштоване и у којем се људи боре против мржње и дискриминације.

Нада Димић