**Mi lenne,ha...**

 Mi lenne,ha ez a kitelepítés most történne meg? Én ezt képzelném el...

A falunkban Fertőrákoson a német nemzetiségi polgárokat,megfosztva vagyonuktól és állampolgárságuktól 2016 tavaszán elkezdik kitelepíteni Németországba. Rengeteg lakóház maradt üresen,beleértve a sajátunkat is és sok föld került a magyar államhoz.Egy bizottságot hoztak létre,akik összeírták a kitelepítendők névsorát.Sajnos a mi családunk is a kitelepítendők közé került.Apukám testvére fellebbezett,amit el is fogadtak,mivel a nagynénim az egészségügyben dolgozik.Sajnálatos módon a fellebbezéseknek csak 2%-át fogadták el.Édesanyám szülei és a nagybácsim nem kerültek fel a listára.Nagyon sokat sírtunk,hogy mikor fogjuk őket újra látni.A falunk 70 százalékát érinti a kitelepítés,sem könyörgés,sem a sírás,jajgatás nem segített,szétválasztották a családokat,barátokat,rokonokat.Parancsba adták,hogy egy ember egy 50 kg-os batyut vihet magával.Én bepakoltam a telefonomat,a legkedvesebb ruháimat,egy-két számomra fontos emléktárgyat.Ha a szívemre hallgatok senkit és semmit nem hagyok itthon.A falunkat teljesen lezártál,nem lehettet senkinek elhagynia a házát addig ,amíg nem szóltak hogy indulni kell a vasútállomásra.Itt megkezdték a családok bevagonírozását,sajnos sokan már itt elszakadtak a szeretteiktől,mert nem egy vagonba,vagy nem ugyanazon vonatra kerültek.A házamat soha nem felejtem el,itt éltem,itt nőttem fel és amint lehetőség adódik már jövök is vissza!

 A vagon elindult velünk és búcsúzóul mindenki azt mondta:

 ,,Isten nevében”

 Giczi Laura,Fertőrákos,2016.05.19.