**Znj. Ermonela Ruspi**

**“E drejta për Informim mbi Aksesin në Dokumente Historike”**

**(Ndikimet ligjore dhe etike të dosjeve të policisë sekrete për qëllime pedagogjike)**

Të nderuar pjesmarrës në këtë konferencë, është kënaqësi për mua të jem pjesë e këtij paneli. E kam mirëpritur ftesën për të folur për një temë kaq interesante dhe të ndjeshme që na përballë me të kaluarën tonë. Me regjimin që gati gjysëm shekulli ka shkaktuar viktima të panumërta dhe ende sot vuhen ende pasojat e kësaj troume të rëndë shoqërore Shqipate.

Ndryshe nga Gjermania që i njohu menjëherë përfitimet e dhënies së aksesit gjithëpërfshirës në dosjet e policisë sekrete, shumica e vendeve të Europës Lindore pritën për mbi 1 dekad për të hapur perden e hekurt të kësaj periudhe të kaluar. Edhe në Shqipëri procesi i hapjes së dosjeve ka qenë një proces plot sfida dhe jo i lehtë. Që pas ndryshimeve demokratike në filim të viteve 90 nevoja për të patur një rregullim ligjor për këtë proces ka qenë e përhershme si në proces i brendshëm i shoqëris e cila kërkonte të ndahej nga e kaluara totaliatre dhe antivlerat e saj dhe ku procesi i verifikimit të së shkuarës shihej si një nga mënyra e nxjerrjes së drejtësisë historike, kapërcimit të së kaluarës dhe bërjes së transparencës në jetën publike. Në përmbushje të mandatit të tij kushtetues për promovimin, garantimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut institucioni i Avokatit të Popullit ka në fokus të vetë dhe kategorinë e ish të përndjekurëve politik dhe të afërmve të tyre që vijojnë sikurse e ceka pak më herët të vuajnë pasojat e regjimit të kaluar. Me interes në këtë rast është drejtësia tranzitore e cila duhet parë në të gjitha prizmet, në të gjitha dimensioned e saj.

Institucioni i Avoktit të Popullit në vitin 2014, nisur nga ndjeshmëria publike e çështjes së hapjes së dosjeve por njëkohësisht edhe nga kërkesat e administruara të ardhura nga ish të përndjekurit politik nëpërmjet një rekomandimi të konsultuar me aktorë të shoqëris civile, i kërkojë parlamentit të Shqipëris, grupeve të deputetëve, qeverisjes së asaj kohe miratimin e një ligji për hapjen e dosjeve. Pikërisht si një hap për të cekur garantimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut. Vlerësimi institucional ishte se ky proces duhet të ishte gjithëpërfshirës dhe konsensual. Në përmbushje të këtij rekomandimi në vitin 2015 u miratua “Ligji për të drejtën e informimit mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit ne Republikën Popullore Socialiste të Shqipëris”. Duhet të theksohet se ky proces i brendshëm u kompromentua paralelisht në koncept dhe ide me aktet e organizmave ndërkombëtar, anëtare e të cilave është Shqipëria. Sikundër Rezoluta e vitit 1986 e Asamblesë Parmalentare të Këshillit të Europës, përmasat për të çrënjosur trashëgimin e sistemeve totaliatre komuniste apo përsëritja e saj në thelb me Rezolutën e vitit 2006, domosdoshmërinë e dënimit ndërkombëtar të krimeve të regjimeve totalitare komuniste. Esenca e këtyre rezolutave thekson nevojën e një procesi emancipimi dhe vetëpërsosje ku nuk mund të përjashtohet dhe diskriminohet askush përmes procesit të hapjes së dosjeve i cili nuk cënon thjeshtë mënjanimin fizik të individëve të veçantë të cilët veprimet e tyre i kanë të lidhur ame të shkurën por njëkohësisht instalim të vlerave të reja të përputhshmëris me pritshmërit dhe të mbartshmen tek brezat e rinjë.

Keto dokumente kanë qenë të njohura edhe për parlamentin e Shqipëris që në vitin 2006 ka miratuar rezolutën përkatëse për dënimin e krimeve të komunizmit. Gjithashtu Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut ka qenë shumë e ndjeshme sa i përketë çështjes së informimit të dosjeve të policisë sekrete në të gjitha vendet e Europës Lindore dhe e ka konsideruar këtë proces si një pjesë të tranzicionit drejt demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Këto vendime kanë qenë të rëndësishme për të adresuar shkeljet e të drejtave të njeiut që kanë ndodhur gjatë regjimeve totaliate, për të siguruar llogaridhënien dhe drejtësi për viktimat e tyre. Gjykata Europiane e të drejtave të njeriut ka argumentuar se hapja e dosjeve ishte e nevojshme për të zbuluar të vërtetën dhe parandaluar përsëritjen e shkeljeve të të drejtave të njeriut.

Kam shkëputur 2 raste nga praktika e gjerë e kësaj gjykate. Në një situatë kërkus apo ankus pranë gjyaktës ka qenë një ish bashkëpuntor i sigurimit të shtetit dhe në një rast tjetër një person i cili ka vuajtur përshkak të një dosje të klasifikuar nga ana e policisë sekrete. Në çështjen Assenov kundër Bullgarisë ankusi u ankua se sipas nenit 8 të konventës për vendimet e Komisionit për Hapjen e Dosjeve për ta ekspozuar atë si të lidhur dhe bashkëpuntor me ish shërbimet e sigurisë. Sipas qëndrimit të Gjykatës Europiane të të drejtave të njeriut ekspozimi i anëtarëve të safit dhe bashkëpunëtorëve të fshehtë të aparatit represiv të regjimit komunist të cilët kanë punuar ose vazhdojnë të punojnë në pjesë kyçe të sektorit publik që nga rënia e regjimit syon të përmirësoj transparencën e jetës publike dhe të promovojë besimin tek institucionet e reja demokratike. Në këto kushte Gjykata e konsideroj kërkesën e tij haptazi të pabazuar dhe e rrëzoj. Ndërsa në çështjen në rradhë kundër Rumanisë ankusi ankohet për mosekzistencën në ligjin Rumunë të një të një mjeti efektiv për tu drejtuar Këshillit Kombëtar për Studimin e Arkiva të Sigurisë që ti lëshojë atij dosjen apo dhe mundësinë për ta shkatërruar dosjen që policia sekrete kishte përgatitur gjatë survejimit në regjimin e kaluar komunist. Në qëndrimin e saj Gjykata Europiane shprehet se dosjet e përgatitura nga organet e sigurisë që prmbajnë gjithashtu informacione që lidhen me persona të ndryshëm nga subjekti i një dosje të caktuar të cilat përbëjnë pjesë të fondit arkivor kombëtar përbëjnë gjithashtu një burim të rëndësishëm dokumentacioni me një synim për të rivendosur të vërtetën historike. Kështu dorëzimi i këtyre dosjeve perosnave në fjalë dhe shkatërimi i tyre dëmton si interesin privat të palëve të treta për të qenë në gjendje të konsultohne me informacionin në lidhje me ta ashtu dhe me interesin e përgjithshëm të shoqëris për të rindërtuar dhe rrjedhimisht për të njohur realitetin historik.

Ndërsa përsa i përketë situatës në Shqipëri vlerësoj se ndryshimet e bëra në vitin 2022 në ligjin për hapjen e dosjeve gjithmonë në përputhje edhe me kërkesat e kahershme të shtresës së të përndjekurëve politik parashikon tashmë hapjen e të gjithë dosjve dhe deklasifikimin e dokumentave ashtu sikurse u përmend dhe nga parafolësit në panelin e parë. Duke u dhënë mundësi qytetarëve për tu njohur me dokumentet e ish Sigurimit me përjashtim të dokumenteve që përmbajnë informacion që cënojnë sigurinë kombëtare. Mjafton sipas ligjit kur të hapet një dosje dhe kur të publikohet të jetë marr këndvështrimi i të gjithë palëve të përmendura dhe të jetë marr gjithashtu pëlqimi i palës së prekur. Njëkohësisht parashikohet riverifikimi i figurës dhe të atyre perosnave për të ciët dalin informacione të reja dhe kur ata kanë kaluar në sitën e komisioneve të më hershme parlamentare me synimin për largimin nga politika dhe jeta publike të bashkëpuntorëve të ish Sigurimit duke përcjellë një mesazh “Askush nuk mund të jetë imun përpara riverifikimeve të mundëshme”. Çështë e rëndësishme të theksohet se procesi i hapjes së dosjeve nuk është aq i lehtë sa mendohet në letër. Është një proces vërtet sfidus por është një detyrim që të gjitha organet e përfshira kanë ndaj shoqëris dhe në mënyrë të veçantë ndaj atyre që janë të prekur në mënyrë të drejtpërdrejt nga ky proces. Është një detyrim ndaj të gjithë atyre që vuajtën presekutimin e regjimit të kaluar diktatorial përsa regjimi në atë kohë priste një besnikëri të pakushtëzuar nga qytetarët jo të gjithë e kthyen këtë lloj besimi dhe këta individët u identifikuan ose u quajtën si tradhëtarë të kombit ose armiq të popullit. Por nga ana tjetër ky proces kontribon në dhënien e një vlere të plotë për liritë dhe të drejtat themelore të njeriut në sytë e të gjithë brezave të rinjë të cilët të shkëputur në kohë nga ajo periudhë e kanë të vështirë të kuptojnë sesi mund të ishte kjo periudha jonë e kaluiar e errët. Ky proces gjithashtu i jep mundësi shoqëris për të hulumtuar dokumentacionin në interest ë një ndiçimi sa më të plotë të së shkuarës në pikëpamjen historike dhe shkencore për tu ballafaquar me të vërtetën. Për studiuesit dosjet mund të shërbejnë si një burim për të rishikuar të kaluarën duke ndihmuar në rikuperimin e historive të humbura rreth të kaluarës dhe ndërtimin e rrëfimeve biografike pë rata që ishin të impikuar në këto regjime. Ato na tregojnë shumë për fatet e viktimave por një kohësisht na tregojnë dhe mjaft informacione për ata që kanë qenë të implikuar, informator apo bashkëpuntor. Nga ana tjetër ky procs i shëben shëndoshje së marrëdhënieve tona në tërsi si shoqëri për të vendosur një të drejtë mes nesh ndërmjet të shkuarës tonë dhe të ardhmes tonë.

E dëgjova më herët edhe në panelin e pëshëndetjeve që me të drejtë u përgëzua pjesa e aktiviteteve sensibilisuse, ndërgjegjësuse në veprimtaritë shkollore dhe është positive kjo gjë. Fakti që ne sot kemi një ditë përkujtimore, “Ditën europiane të kujtesës për të gjithë viktimat e regjimeve totalitare” pra me veprimtari, me pjesmarrjen e të gjithë nxënësve të shkollave. Njëkohësisht kemi një marrëveshje bashkëpunimi nëpërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Autoritetit të Dosjeve për të realizuar aktivitete të përbashkëta për të ndërgjegjësuar nga pikëpamja historike nxënësit. Janë të gjitha aktivitete shumë të rëndësishme sikurse dhe ky aktivitet i sotëm ka rëndësi për të përçuar nga niveli i mësusve pastaj në nivelin e diskutimeve mësues nxënës e me rradhë. Këto aktivitete sjellin ndërgjegjësim dhe ndihmojnë në ndryshimin e kulturës së nxënësve dhe promovimin e lirisë së shprehjes, pluralizmit dhe respektit për lirit dhe të drejtat themelore të njeiut. Nxënësit kanë mundësi të diskutojnë për ngjarjet e të kaluarës dhe të ndërgjegjësohen për rrezikun e ideologjisë totaliatre. Në fund pa e zgjatur do ta përmbyll me disa fjalë të profesoreshës rumune Lavinia Stan, një njohëse e gjerë e qeverisjes post komuniste dhe e drejtësisë tranzitore: “Kur një shtet hap dosjet rindërtimi i historisë nuk u përketë vetëm historianëve por dhe atyre që e kaluan atë kohë represioni”.

Flaminderit!