Ziarul Unirea

Intotdeauna am considerat ca atunci cand ne apropiem de o sarbatoare importanta sufletelor noastre devenim m-ai buni si poate m-ai rabdatori. Din nefericire nu este intotdeauna adevarat. Fugim dupa bani si dupa averi si uitam sa fim oameni. Si cred ca se aplica tuturo indifferent de statutus sau provenienta sociala.

Am facut o mica introducere pentru ca nu vreau sa intru direct intr-un subiect dureros la care am fost martor astazi 6 Aprilie 2017. Am sa ava prezint o poveste scurta despre ceva ce numim democratie-comunisto-romana. Cu multi ani in urma am sperat ca toul se va schimba si probabil cei care am decis sa prosperam pe alte meleaguri poate doar o sa putem sa ne intoarcem la locurile natale.

Dupa evenimentele de astazi nu m-ai cred asta…..cred doar cee ace simt o durere adanca in suflet. Imaginati-va o persoana in varsta asteptand patru ore in fata unui birou doar ca sa afle o informatie, doar ca sa intrebe ceva!!!! Si asteapta si asteapta si asteapta pentru ca omul de la tara are o educatie aparte si stie ca trebuie sa fie smerit si sa nu deranjeze. La un moment dar apare in toata splendoarea o acritura acoperita in fond de ten si cu un schelalait ieftin sa le transmita tuturor ca “o sa pierde-ti daca nu faceti ce spun eu!”. Eu…..spectator innocent caruia a inceput sa ii fiarba sangele in vene pentru ca puteam simtii durerea a 30 de oamni care au asteptat atatea orepe un hol intunecat si fara speranta. Acritura cu fata pictata a continuat si a tipat si a tipat numai ca din nefericire nimeni nu a avut curajul sa ii raspunda sau macar sa se apere cumva. Am intrebat “de ce?”. Raspunsul a fost “ pai ce sa facem maica draga ca daca spunem ceva nu ne m-ai primeste deloc”. Concluzia este ca in continuare nimeni nu a facut sau face ceva. Aceeasi tragedie in Policlinica Alba Iulia ca intotdeauna. Acum 20de ani era la fel astazi in 2017 este la fel. Cum se poate trai asa? Cum te lasa inima sa ii raspunzi asa unui om acre abia se tine pe doua picioare? Dragilor acesti parinti si bunici puteam sa fie parintii si bunicii vostrii. Oare cum se poate asa ceva? Am scris intr-o limba accesibila tuturor. As m-ai adauga ca am trimis o scrisoare asemanatoare D-lui Mircea Hava cu multa speranta.

Cu stima si respect

Prof Dr Nicoleta Morariu