ENVER HOXHA

MBI DIKTATURËN
E PROLETARIATIT

SHTËPIA BOTUÈSE "8 NËNTORI"
TIRANE, 1978
PERGATUR PER BOTIM
NGA SHKOLLÀ E LARTË E PARTISË "V. I. LENIN"
PAR ATHËNIE

Ky vëllim përmbyth pjesë të zgjedhura nga Vepër e shokut Enver Hoxha si raporte, fjalime, referate, diskutime, konkluzione, disa edhe e letër, që nga vitet e parë të jetës së Partisë e deri në diteti në vitin 1976, në të cilat sintetizohet mendimi teorik markist-leninist i Partisë sonë për çështjen me themelore të marksizmit, për diktaturën e proletariatit.

Të përmbyt që në vëllim, këto materiale do t'u vijnë në ndihmë kuadrove, komunistëve, klasës punëtore e gjithë masave punonjësë të vendit tonë për të njohur e për të përveçtësuar mësimet e Partisë dhe të shokut Enver Hoxha mbi diktaturën e proletariatit.

Partia e shokt Enver i kanë kushtuar një vëmendje të madhe dhe të vazhdueshme problemit të fitores dhe të forcimit të diktaturës së proletariatit në etapat e ndryshme të revolucionit.

Pushetëtynë populor, që lindi në zharrin e Lufshës Anti-fashiste Nacionalçirimitare, pas Çirimit të atdheut fillon të kryes të funksionet e diktaturës së proletariatit. Partia, duke pasur parasysh kurdoherë parullën: «Këshilla Nacionalçirimitarë janë i vetmi pushetë i populli në Shqipëri», tuftoi me konsekuencën e këtë përdorë për të ruajtur të paprekur uajhëheqjen e klasës punëtore në pushetëin e ri politik, duke goditur me aspirimi qendriment tradhëre të oportunistikëve, të cilit të, në aleanë, me armi të jashtëm, kërkonin ia ndërin pushetën me borgjezinë.

Në strimet e perëndhës së paseçirimat që përshkohen në këtë vëllim pasgjyrotet via markisite-leniniste e Partisë sonë për forcimin e shtetit të diktaturës së proletariatit, për rea-
lūzimin e aleancës së klasës punëtore me fshtarësinë, që përmbë paraqimin në të lartë të dikuturës së proletariatit, lidhur me sigurimin e rollit udhëheqës të Partisë në të tёrё sistemin e dikuturës së proletariatit, me demokratizimin e revolucionarizimin e mëtejshmët të pushitetit popullore në luftë të ashpër me armiqtë e brendshëm e të jashtëm.

Partia jonë dhe shoku Enver Hoxha e kanë parë vazhdimisë në dikuturën e proletariatit si një armi të fuqishme të revolucionit proletar e të ndërtimit socialist. "Dikutura e proletariatit, theksoi shoku Enver në Kongresin e 7-të të Partisë, përmbën armën e fuqishme e vendimtarë për ta çuar përpara, deri në fitoren e plotë e përfundimtarë, revolucionar socialist. Nëpërmjet saj realizohet detyra jetësore e revolucionit, zhvillimi i gjithashtëm i ekonomisë e i kulturës sociale, organizimi dhe drejtimi i ndërtimit të socializmit e të shoqërisë komuniste pa klasa."

Partia dhe shoku Enver kanë theksuar, gjithashtu, se dikutura e proletariatit, ashtu siç a ka vërtetuar edhe përvoja jonë, i duhet klasës punëtore për të kthehu rezistencën e armës, të vjetër e të rëny, dhe që osojat e të tyre për restaurim, i duhet për të përballuar rreziku zhvillimin e jashtëm imperialisto-revizionist. Ruajtjen e forcimin e vazhdueshëm të dikuturës së proletariatit i diktom edhe përvoja negative e Bashkimit Sovjetik dhe e disa vendëve të tjera ish-socialiste, ku praktikja e perimeve të dikuturës së proletariatit që një ndër shqakët e kthimit prapa në kapitalizëm.

Partia jonë dhe shoku Enver Hoxha, duke zhbatuar në mënyrë krijuje të vërtetat universalë të marksizëm-leninizmit në kushte konkrete të vendit tonë, kanë dhënë një kontribut të ri të rëndësishëm në fushën e socializmit shkencor lidhur me problemën e shkatërrimit të pushitetit të vjetër dhe ngritjen e pushitetit të ri popullore qysh në procesin e luftës për çlirim kombinat e shoqëror, si edhe lidhur me rrugët konkrete që garantojnë forcimin e mëtejshmët të dikuturës së proletariatit.

Partia jonë gjithë jetën e saj ka luftuar me konsekuencë për të siguruar udhëheqjen absolute të Partisë së klasës punëtore në sistemin e dikuturës së proletariatit, si kuqit numër një për ekzistencën e saj. Këtë e theksoi edhe një herë me forcë shoku Enver në Kongresin e 7-të të Partisë sonë, ku midis të tjerash thotë: «...udhëheqja supreme që drejtën dikuturan e proletariatit dhe çdo gjë në vendin tonë socialist është partia marksiste-leniniste, e cilë s'lejon dualitet në këtë çështje». Në udhëheqjen e partisë së klasës punëtore në tërë mekanizimin e dikuturës së proletariatit qëndron burimi i forcës së shtetit tonë proletar, qëndron garanci për revolucionarizimin e tij të vazhdueshëm në luftë me të gjithë armiq të tij.

Në luftën për vendosjen e forcimin e dikuturës së proletariatit Partia jonë dhe shoku Enver gjithmonë janë udhëhequr nga mësimet e klasikëve të marksizëm-leninizmit mbi rolin hegjemon të proletariatit dhe kanë luftuar në çdo kohë për sigurimin e këtij roli, si në revolucion ashtu dhe në ndërtrimin socialist të vendit. Per rolin hegjemon të klasës punëtore Partia jonë e ka parë të lidhur nga ushtria me forcimin e rollit udhëheqës të Partisë dhe me forcimin e shtetit të dikuturës së proletariatit. Rëndës është veçantë për forcimin e dikuturës së proletariatit kanë mësimet e shokut Enver Hoxha mbi kontrollin e drejtëvërshëm të klasës punëtore, mbi vendosjen e marrëdhënive të drejtë Parti-klasë masaj, mbi përsosjen e marrëdhënive kuadër masaj etj.

Forcimin dhe revolucionarizimin e mëtejshmët të dikuturës së proletariatit Partia jonë i ka parë të lidhur nga ushtria me luftën kundër burgokratizmit e liberalizmit, si dy armiq të bëndërshëm më të rrezikshëm, si edhe me luftën kundër presionit të gjithashtëm politik, ekonomik, ideologjik e ushtarash të rrethimit kapitalisto-revizionist.

Një kontribut të ri ka dhënë e jep Partia jonë dhe mbi mbrojtjen e teorisë dhe të praktikisë mbi dikuturën e proletariatit nga falsifikimet e shtrembërret që i bëjnë asaj revizionistë modernë dhe gjithë oportunistët e tjerë. Mbi bazën e mësimet e marksizëm-leninizmit, ajo ka përgjithshëm për-
vojën e madhe revolucionare të vendit tonë dhe të gjithë lëvizjes revolucionare ndër kombinat e për çishtjen e diktaturës së proletariatit. Partia jonë ka flakur kurdoherë tej të gjitha teorizimet e revizionistëve moderne, që e shpallin diktaturën e proletariatit si diçka «të vjetruar» e «të kapërceyer» për kush tet e sotme, që e zëvendësojnë shtetin, proletar dhe diktaturën e proletariatit me «shtetin e të gjithë popullit», me «vetaadministrimin punëtor», me «socializmin demokratik», me «pluralizmin» etj. Të gjithë revizionistëti pa përpjesh të dhe lakuqë e borgjezisë, thotë shoku Enver, submojnë me egërri diktaturën e proletariatit dhe zhvillojnë një demagogji të shfryntuar mbi vendosjen gjoja të demokracisë së humbur, duke ndarë në mënyrë arbitrare diktaturën nga demokracia dhe duke ia kundërrenë ato njëra-tjetrës. Partia jonë në të gjitha dokumentet e saj, ashtu siç e theksoi edhe në Kongresin e 7-të, duke e sankionuar këtë edhe në kushtetutën e re, theksIon se «...diktatura e proletariatit është e pandarë nga demokracia më e gjërë, më e thellë e më e plotë për punonjësitet. Sigurimi i një demokracie të gjërë socialiste përbën një kush të themelor për vetë ruajtjen dhe forcimin e diktaturës së proletariatit, ashtu sikurse kjo e fundit përbën kushin e domosdoshëm e vendimitar për ekzistencën e një demokracie të vërtetë për punonjësitet».

Partia jonë ka theksuar e thekson me forcë se diktatura e proletariatit është ligj objektiv dhe i padiskutueshëm për vendin socialist deri në komunizëm, se ajo jo vetëm që nuk do-bësohet në periudhën e kalimit nga kapitalizmi në komunizëm, por përkundrazi vjen duke u forcuar vazhdimisht. Diktatura e proletariatit mbetet kurdoherë arma vendimtare në duart e klasës punëtore për ndërëtimin e shogërisë komuniste dhe nuk mund të bëhet «shtet i të gjithë popullit», siç thonë revizionistët sovetikë etj., sepse, siç ka theksuar Lenini, «shteti është vetëm një armë e proletariatit në luftën e tij të klasës».

Veprat e shokut Enver Hoxha, mësimet e tij për dik turën e proletariatit, përbëjnë një kontribut në thesarin e mar-

ksizëm-leninizmit. Studimi e përmetësimit i thollë i këtyre mësimve nga komunistët, kuadrot e të gjitha masat punonjësike përbën një detyrë të madhe e të përhershme.

Për të lehtësuar studiuesit në shqyrëzimin e materialeve, në fund ky vëllim është pajisur me një tregues tematik.
NGA REFERATI

«DIREKTIVAT E INTERNACIONALES KOMUNISTE DHE LUFTA NACIONALÇLIRIMTARE»

Mbajtur në mbledhjen e KQ të PKSH

[Shkurt 1943]

...Lufta Nacionalçlirimtare merr një hov të gjerë. Gjendja u poq për krijimin e një Fronti të përbashkët Nacionalçlirimtare, gjë që pjesa më e vendosur e nacionalistëve e gjeti të favorshme. Me iniciativën e Partisë delegatët e ardhur nga të gjitha anët e Shqipërisë, përfaqësojnë e të gjitha tendencave të nacionalizmit shqiptar, të Partisë Komuniste të Shqipërisë, të rinnës komuniste dhe të rinnës populllore femërore shqiptare, të udhëhequr nga qëllimi i shenjtë për çërrimin e Shqipërisë nga thuntra e Halisë fashiste dhe nga tradhëritë e shitur tek i huaj, mbasë shqyrtau mire situatën e jashtme dhe gjendjen në Shqipëri dhe, veçanërisht, mbasë theksuan dëshirën dhe nevojen për organizimin e të gjitha energjive, për bashkimin e plotë të tyre në Luftën Nacionalçlirimtare, zgjodhën Këshillin e Përgjithshëm Nacionalçlirimtar (të përkohshëm), i cili merrte përsipër krijimin e këshillave në të gjitha krahinat...

Këshillat kanë një rëndësi të madhe për luftën, ata janë

1 Në dhjetor të vitit 1942 PKSH është kërkuar direkttivat e Komitët Ekzekutiv të Internacionales Komuniste mbi Luftën Nacionalçlirimtare.
organet më demokratike dhe mobilizojnë gjithë popullin e çdo kategorie dhe të çdo tendence në luftën kundër fashizmit.

Ja se si i përkufizon Resolucionin e Konferencës së Pezës:

«Ndër vendet e pacliruarë këshillat janë organë luftë, bashtojnë të gjitha forcat popullore çlirimtare, bëjnë agjizacion dhe propagandë, udhëheqin luftën politike kundër armikut okupator, mobilizojnë masat popullore për luftën çlirimtare dhe një-kohësisht bëjnë mobilizimin material të sendeve të nevojshme për luftën; këshillat do të jenë kështilla masash të gjera, që të grumbullojnë turma të gjera popullore. Këshillat sigurojnë armë për partizanet dhe vullnetarët e liria dhe i mbajnë me ushqime. Popularizojnë Luftën Nacionalclirimtare, lajmirëqë njëvësjet e armikut, fuqinë e tij e të tjera. Këshillat formojnë dhe organizojnë shtypin, propagandë, agjizacionin, organizojnë sabotazhin (bereqet, të dhjata, lesh etj., çdo ndërhyrje të okupatorit, banke, shoqëri anonime, monopolë, shoqëri bujqësore). Luftë të organizuar kundër bankës bujqësore, kundër shoqërive anonime, që kërkojnë t’i rrëmbëjnë tokën fshatarit, luftë kundër atyre që u japin tokë dhe koncesione të ndryshme italiane nëve, luftë kundër gjithë agjentëve përfshirë në kuriz të popullit me ndërmjetësim të okupatorit. Këshillat demaskojnë të gjithë përfituesit dhe ndërmitësit e okupatorit, popullarizojnë kryengritjen e përgjithshme si një etapë të fundit, si një rrjedhje të luftës partizane, organizojnë dhe përgatitin opinionin publik, burra dhe gra, të rinj dhe të reja.

Në tokat e çliruarë këshillat nacionalclirimtare bëjnë de-tyrën qeveritare, por jo atë ushtarake, vënë rregullin dhe qetësinë, bëjnë luftë kundër tradhtarëve, bëjnë kontrollin e qarkullimit të personave, luftojnë kriminalitetin, vjedhjen etj. Në bashkëpunimin me organet ushtarake, këshillat bëjnë luftë kundër kolonës së pestë, kujdesohen për ekonomikëtin dhe ushqimin e popullit, organizojnë tregonim dhe financat, sigurojnë ushqimet dhe gjërët e nevojshme për çetat partizane dhe njësitë vullnetare, zhvillojnë arsimin dhe punën e edukatës popullore, shumojnë dhe grumbullojnë materialin për propagandë dhe agjizacion, si shtyeleshkronja, radio etj. Bëhet mobilizimi politik për Luftën Nacionalclirimtare, forcohet fuqia e këshillave dhe luftohet çdo armik e çdo rrezik. Për disa gjëra bëjnë gjuqe të vogla dhe veçanërisht duhet që këta kështilla të pajtojnë gjaqet, sidomos sa kohë që është okupatori në vendin tonë. Rëndësia e këshillave nacionalclirimtarë është e madhe. Me anë të këtyre bëhet qeveria, mobilizohet populli në luftë e në kryengritje. Ja, pra, rëndësia e tyre...
NGA

DIREDKATIVAT NË LIDHJE ME GJENDJEN E KRIJUAR PAS KAPITULLIMIT TË ITALISË FASHISTË

10 shtator 1943

GIYTHE KOMITETEVE QARKORE TË PARTISË

...Zbarkimi i aleatëve në Ballkan, ose edhe në Shqipëri, nuk është më një perspektivë shumë e largë. Prandaj organizatat ona duhet të punojnë për të përbaluar një situatë të tillë. Duhet që në rastin e zbarkimit të aleatëve, këshillat nacionalçirimitarë të jenë me të vërtetë pushtet i popullit, të mobili-zojnë gjithë popullin rreth tyre dhe të mos lejojnë që forcet e tjera, si «Balli Kombëtar», të aken influencë në popull. Duhet që Ushtria Nacionalçirimtare të jetë shumë e fortë, të ketë gjithë popullin pas dhe të mos lejojë që të ketë grumbullime të tjera ushtarake, kundërshtare të saj, si për shembull të «Balli Kombëtar». Duhet të dini se fugitë aleate të zbarkimit do të përkrahin të gjitha forcet shqiptare, do për gjejnë përpara, pa preferencë për ato të Lëvizjes Nacionalçirimtare dhe, bile, po të marrim parasysh çështjen e Darlanit, me preferencë për ato reaksionaret. Që të mund të evitohet një gjë e tillë, forcet nacionalçirimitare duhet të fillojnë të impozohen që të kudo dhe në rastin e zbarkimit të paraqiten aleatëve me anën e këshillave dhe Ushtrisë Nacionalçirimtare, si i vetmi pushhet i popullit shqiptar. Aleatët duhet të jenë në Shqipëri me ushtritë e tyre vetëm për të thyer Gjermaninë me këlyshët e saj, por qeverimisë Shqipërisë duhet të jetë plotësish në duart e Lëvizjes Nacionalçirimtare dhe ketë gjë aleatët duhet ta njohin. Prandaj, pra, që sot të gjitha organizatat me të gjitha forcet e tyre duhet të punojnë në këtë drejtim...

Vopra, vull. I, f. 364, 369-370
NGA

LETRA DREJTUAQ KOMITETIT QARKOR TË PARTISË
KOMUNISTE TË SHQIPËRISË PËR GJIROKASTRËN
MBI ORGANIZIMIN E PUSHTETIT POLITIK
USHTARAK NË ZONAT E ÇHËRUAUA DHE
MBI FORCIMIN E RADHEVE TË PARTISË

22 shtator 1943

KOMITETIT QARKOR TË GJIROKASTRËS

Të dashur shokë,
E morën raportin tuaj në datën 27.8.1943 si dhe letrën
tuaj në datën 1 shtator 1943.

Sigurisht situata e tashme në Gjirokastër duhet të jetë
ndryshuar krijt nga ajo që në shkruanit në raporte e në letra,
se gjatë këtyre ditëve eventimentet janë precipituarë, e sidomos
me kapitullimin e Italisë.

Bash për këtë situatë ne do të dëshironim, dhe është e
domosdoshme, të na vini në korent sa më pari, që të mundim
cësiajoj t’ju japim ndihmën edhe ne, se duhet të dini se këto
momente janë aq kritike sa dhe vendimtarë, dhe një gabim i
bërë nga anë jonë mund të na kushtojt shumë. Para një jave
ju kemi qar një letër të gjatë me direktiva, të cilat duhet t’ju
sarojnë dhe t’ju udhëheqin në këto momente. Besojmë se do
ta keni marrë dhe do ta keni punuar dhe vënë në zbatim. Na duhet
se s’është e tepërt t’ju përsëritim dhe disa sende të tjera që
të mos bini po në ato gabime që kanë rënë disa shokë në ven-
det që kanë çhiruar. Me marrjen e ndonjë qyreti përnyjëherësh
duhet të stabiliçoni pushtetin tonë, domethënë këshillin nacio-
nalçirimitar. Këshilli nacionalçirimittar nuk duhet të jetë një
cëshill formal dhe sektar, por një këshill i vërtetër, i zgjeruar
sipas Rregullores së dalë nga Këshilli i Përgjithshëm. Ky kë-
ßhill duhet të marrë përfshirë në dorë gjithë qeverimin e
vendit dhe për këtë shokë në këshill duhet të krijojen sek-
sonet e ndryshme me një anëtar të këshillit përgjigjës të
seksionit. Këto seksione duhet të jenë: ai i brendshmë, i arsimit,
i boretos, i financave, i shënhëtësisë dhe i propagandës. Mund
të krijoji dhe ndonjë seksion tjeter, po ta shihni të nevojshme.
Çdo kryetar seksioni duhet të organizojë punën, duke marrë
mret vetes ndihmëtarë, qoftë nga ata që kanë marrë pjesë në
Lëvizjen Nacionalçirimitarë, qoftë nga ata nëpunësitet e ndesi-
shëm që s’i kanë shërbyer okupatorit. Këto seksione duhet
menjëherë të hyjnë në veprim, dhe me organizimin e shpejti
dhe të shëndoshe të i japim popullit të kuptojë se ka kush i
mbron interesat e tij me një drejtësi të madhe. Në asnjë më-
nyrë nuk lejohet të krijojet konfuzion dhe të japim përshtyp-
jen se s’dimë të qeverisim. Partia jonë duhet të qendrojë aq
lart në organizimin e pushtetit, sa u tregua e zonja në orga-
nizimin e luftës.

Në kohë je me komandat ushtarake të formohen përnjë-
herësh komanda e qarkut dhe komanda e vendit me shhetet e
tyre, në të cilat të marrin pjesë njerëzit më të besuar të luftës
è të Partisë, elementë gushtimtër. Të gjitha format e pushtetit
të vjetër të fshihen dhe të mos pranojnë. Nuk duhet të ek-
zistojë forma e karabinierisë, këtë do të zëvendësojnë një
komandat e vendit e të qarkut me elementë të zgjedhur nga populli
dhe nga guerilljet e qytetit. Në rast se «Balli Kombëtar» për-
piqet të ngatërrrojë ujërët, ju duhet me marrë masa energjike
që të pengohet, si edhe masa propagandaistike, duke vënë në
dukje pozhtëritë të tij, qëllimet dhe mënyrën e qeverimit të
fj. Ngandomjëherë mund të përdoren dhe mënyrat të forta, të
cilat të peshohen mirë dhe të kryhen me vend.

Armët që mundësish do t’ua merrni italiane të, s’duhet në
asnjë mënyrë të shpërndahe edhe në persona që s’luftojnë,
për këto të depozitojen në vende të sigurta. Armët automatike
të jenë vetëm në duart e anëtarëve të Partisë. Gueriljet e qyteteve të jenë mundësish të armatosura me dyfshë, automati, dhe këto të mbrojtë me çdo kusht interesat e populitt, të mbrojtë popullin nga vjedhjet që mund të bëhen nga kushdo qoftë. Njësitet e qytetit të bashktëpunojë me këshillin nacionaçllirimtar. Ndër fshatra, komuna dhe nënprefektura, të vendosni për njëjtorësh pushetit dhe të krijojnë komandat e vendit. Të mbahen konferencë të gjera në fshatrat për mbrojtjen e këllë pushetit popullor dhe të demaskohen pa mëshinë «Ballë» dhe manovrat e tij. Të popullarizohen Lufta Nacionalëçllirimtar dhe këshillat. Partia Komuniste në çdo konferencë duhet të dalë si shtyllë e luttës, të vini në dukje heroizmat e Partisë sonë, sakrifisat e saj, rrugën e drejtë, dhe në këtë mënrra, pa e ndarë këtë nga Fronti Nacionalëçllirimtar, t'ia futni në shpirt popullit dhe ky të shohë te Partia jonë forcën përparimitare dhe sipërtimtare. Në radhë të parë të bëni çmos për vellazzërimin e të krishtërëve dhe të mysllimanëve, të luftoni shovinizmin dhe në vend të tij të ngjallni dashurinë në masat mysllima e të krishtere, dashurinë dhe vellazzërimin. Në Dropull të vazhdohet puna si më parë. Energjitë tona duhet të drejtojmojnë tani në luftime kundër nazizmit gjerman dhe njëkohësisht të forcënë pushetit tonë.

Të jni të zgjaur kurdoherë para grackave që mund t'ju ngjerej rea dësion për t'ikërkëtë që më konsiderohej si shpërblim. Të më marrë rrethi po lufta të tjerët kundës së vytëve që të krishtë dhe të mysllimakeve, të luftoni shovinizmin dhe në vend të tij do të ngjallni dashurinë në masat mysllimakeve të të krishtere, dashurinë dhe vellazzërimin. Në Dropull të vazhdohet puna si më parë. Energjitë tona duhet të drejtojnë tani në luftën kundër nazizmit gjerman dhe njëkohësisht të forcënë pushetit tonë.

Të fala juve dhe gjithë shokëve
Për Komitetin Qendror të Partisë
Komuniste të Shqipërisë
Shpati

Vepër, vull. 1, f. 384-387

NGA

LETRA DREJTUAR KOMITETIT QARKOR TË PARTISË
KOMUNISTE TË SHQIPËRISË PËR BERATIN
ME ANËN E SE CILES KRITIKOHET
PËR OPORTUNIZËM NDAJ «BALLIT KOMBËTAR»
DHE UDHEZOHET PËR FORCIMIN E PUSHITIT
TË KËSHILLAVE NACIONALÇLLIRIMTAR

26 shtator 1943

... Në qytetin tuaja eksistojnë dy pushetë: njëri i «Ballit» dhe tjeteri jni, gjë që s'ndihet të ndodhë. Nuk mund të tolerrajmë që «Balli» të ngjere pushetin e vet krahas me tonin, nuk duhet të lejonë dualitet në këtë gjë. Prandaj duhet patjetër ta luftoni këtë pushet dhe të njihet vetëm pushetit një, të luftohet ai me çdo mënrrë: me propagandë, me mitingë, duke folur haptazi, në konferencë të gjera se ç'është «Balli» dhe njëritët e tij me radhë. Të demaskoni «Ballën» dhe njëritët e tij, që prej Abyz Enmerk ditë të Fuzilë Frashër. Bashkim nuk ka të «Ballën». Atl qe të kuptojnë se ç'është «Balli» le të vijnë të hyjnë në radhët tona dhe të mëhhojnë publikisht qëndjen e tyre në «Ballin» si dhe të pranojnë gabimin që kanë bërë. Shokë, vendosja e pushetit nuk është një shaka, dhe, në rast se ne nuk do të dimë të veprojmë si duhet, që në ditët e para, të jemi të sigurt se do të gjërajnë pengesë të mëdha për më vonë. Këshillat tani nuk duhet të zgjidhjen me atë kriter që i kemi zgjedhur deri më sot, të cilët në mjaf tarte kanë qënë të vdekur dhe formësit. Këshillat tani janë forma më e përsosur e pushetit dhe me aktivitet të shumëhënë. Këshilli i tanishëm në vendet e ciliruar, dhe sidomos në qytete, nuk mbledh vetëm
në dihma, për qeveris dhe drejton gjithë jetën shoqërore të qytetit dhe të garkut në të gjitha degët e saj, me gjithë komplikacionet që takohen në jetë e në luftë. Prandaj për zgjedhjen e tyre të veprohet sipas Rregullores dhe Statutit që ka këshilli dhe që sigurisht i keni. Këta këshilla të zgjidhen prej gjithë popullit dhe të ndahen në seksione të ndryshme, si seksioni i arsimit, i batores, i financës, i shëndetësisë etj., dhe për çdo seksion të ketë një këshilltar përgjegjës, burre i vendosur, besnik i luftës me provë dhe me vinxperiencë. Ky, në seksionin e tij, mund të ndihmohet edhe prej ish-nëpunësisë të vjeter.

Duhet të ketë gjithsejli zyrat e veta, se këto punë nuk bëhen në këmbë. Duhet që populli të shohë se me të vërtetë ne dimë të qeverisim dhe të evitohet patjetër anarkia dhe çrrregullimi.

Duhet që në qytet të mos shihen më xhandarë e të tjërë si këta, por duhet të organizohen komandat e vendit e të qarkut dhe këto të kënë partizanët e tyre, të cilit do të mbajnë kurdoherë shenjat daluuese të partizanëve. Këta të jenë shembull disiplina e drejtësisë dhe të mbrojtë popullin. Në qytet këta duhet të stabilizojnë rregullin, pastërtime, furnizimin e popullit me ushqime, të luftojnë spekulimin etj. Të gjitha këto, shokët, duhet t’i vini në zhaltim, mos u merrni me gjëra të drejtori dhe të harroni rolin drejtues. Mos kujtoni tani se Berati është është ciluar dhe ne lejetoh të bëjnin edhe ndonjë lëshim. Lëshimet tani më të pëpër se kurdoherë janë një dem i madh për ne. Komanda ushqëra të veprojë kurdoherë, duke e godit armi-kun dhe duke vënë gjithë forcën e vet për të ndihmuar stabilizimin e pushtetit dhe forcimin e tij. Sot më tepër se kurdoherë duhet të spastroni elementët e poshtë dhe armi të popullit dhe të Partisë...

Veprë, vël. 1, f. 394, 397-399

NGA

LETRA MBI MASAT PËR FORCIMIN E PUSHETIT TË KËSHILLAVE NACIONALÇIRIMTARË DHE TË PARTISË, MBI QENDRIMIN KUNDREJT «BALLIT KOMBËTAR», KUNDREJT «LEGALITETIT» DHE KUNDREJT MISIONEVE USHTARAKE ANGLEZE

I tetor 1943

SHOKUT...

për veprim gjithë komiteve qarkore të Partisë

Ju kemi çuar disa letra; deri tani besojmë se i keni marrë dhe i keni punuar. Në këto momente paraqitet urgjente dërgimi i lajmave dhe i raporteve të inrta nga ana juaj, sepse vetëm në këtë mënry e do të mundim të ndihmojme shqiptarë-shtator dhe të dashurim e shpejtë dhe të drejtë çështjeve që po rrokullisen.

Në radhë të parë në paraqitet qëshhta e pushetit, dua të them vendojja kudo e këshillave nacionalçirimtarë, forcimi i tyre dhe mbrojtja e tyre nga çdo tentativë e «Ballit» ose e ndonjë partisë tjeter, që do të përpjegjë t’i sajtojë ose t’i luftojë haplati. Për këtë punë nuk duhet të ketë dy kuftime: vetëm pusheti i këshillave duhet të ekzistojë dhe anjë pushetet tjeter, nuk ka këmordhë dhe dualitet në këtë gjë. Për këtë shkatë ne duhet të jemi të zgjuar dhe jo të flêmë e ta lëmë «Ballin» të hyjë në ndonjë vend dhe atje ai të bëjë ligjin e të vetëvendos, kurse ne të lidhish duart dhe të kënaqenim me një luftë politike. Në këtë kohë forcat tona, që në shumë raste
 jane më të shumta se ato të "Ballit", presin duarlidhur që demaskimi i "Ballit" të bëhet komplet dhe pastaj të shohin a mund të veprojnë. Këtë e them që veprimet e ndryshme që kanë bërë shokët në krahina të na sërbejnë si mësime. Për shembull, në Gjirokastër ballištitë hyjnë të parë në qytet me 600 bashizoculë, dhe Ali bej Këlcyra, Bahri Omari dhe Koço Muka kanë marrë frenat dhe po sheshin mend në Gjirokastër. Shokët tanë hyjnë më vonë në qytet me 1 500 veta, thonë, dhe në vend që t'i spastrojnë këto plehra që andej, po kënaqen me një luftë politike kundër tyre, ndërsa gjatë kësaj kohe "Balli" vazhdon punën e tij. Puna politike kundër "Ballit" nuk duhet të jetë e vjetme në këto raste. Ajo duhet të ndihmojë veprimet ushtarake, të cilat duhet të jenë decizive; nuk mjajtojnë mitingje dhe konferencë, por duhet menjëherë të merret pushiteti, të organizohen komandat dhe të stabilitohet pushiteti i këshillave, duke mbajtur disiplimin, rregullin, duke organizuar jetën në qytet dhe duke luftuar me ashpërsinë më të madhe dhe me pushkë në dorë të gjitha padrejtishtë dhe vjedhjet që i bëhen popullit nga kushdo që të jetë. Nuk duhet të qëndrojnë spektorët përpara poshtësive të "Ballit" dhe të presim që nga këto gjeste "Balli" të demaskohet; ne duhet të ndërhyjnë dhe t'i godisim pa mëshrë. Asmëj hezitim kur është puna për të mbrojtur popullin. Ndryshe ne e kemi të humbur në qoftë se veprjojnë me zemër prej murgeshe. "Balli" nuk ta liron pushetitin, dhe askush tjetër, në qoftë se nuk e rrëmben me forcë, se është e drejtë jote dhe e popullit. Në Berat ngjet gjithashtu po ky avaz: nga një anë pushiteti i "Ballit" e, nga ana tjetër, pushetit yndë dhe, nëpërmjet të dyve, xandarmërja e vjetër mbështetë. Për "Ballin" të gjitha raportet që në vijnë nga shokët tanë s'kanë të tjera terma veçqe këto: ""Balli" s'qenka gjë, ai demaskohet, ai bën gabime, ai udhëhijet prej

1 Pas kapitullimit të Italisë fashiste në shqator 1943, Komiteti Qarkor i PKSH për Gjirokastër, që drejtohen nga Bedri Spahiu, nuk mori masa për shtetërimin e aparatit të pushitet të vjetër, por leloj që ky aparat të vilëhe nën kontrollin e "Ballit Kombëtar" dhe të përdorej prej tij.

I Nën shqator-tetor 1943 komanda partizane e qarkut të Beratit, që drejtohen nga Gjin Marku, pa dijinë në Shqipëri të Përgjithshëm dhe, në kundërtanën me vijnën e Partisit, lejoj hyrjen e lejë të forcave gjerë mane në Beratin e gjitha nga forcat e Ushtrisë Nacionalës. Ky akt përbënte një faj shumë të rëndë dhe si i tillë u dënu nga Partia Gjin Marku u përjashtua nga KQ i PKSH.
ZHVILLIMI I LUFTËS NACIONALÇRIRIMTARE TË POPULLIT SHQIPTAR NË LIDHJE ME NJARJET NËRÐKOMBËTARE

Në lidhje me evenimentet e jashme që po rrokullisen dita-ditës, me zgjerimin e forcimin e Frontit Nacionalçrirmtar në Shqipëri, me spastrimin e çirimin e zonave të têra nga okupatori e tradhtarët dhe në lidhje me problemet e mëdha e të ndryshme që shtrohen përpërata popullit tonë paraqitet e nevojshme dhe urgjente të marrim masat që me ëkohë për zhvillimin e mëtejshëm të luftës me sukses. Është e nevojshme që populli ynë, i cili ka vuajtur dhe ka derdhur kaq gjak, të

1 Kongresi i 1-ës Antifashist Nacionalçrirmtar zhvilloi punimet nga 24-28 maj 1944 në qytetin e çhilluar të Përmetit. Ai zgjodhi Këshillin Antifashist Nacionalçrirmtar si trupin më të lartë legjislativ dhe ekzektiv që do të përfaqësonate sovrintetin e popullit shqiptar, si brenda dhe jashtë vendit, apo i Konmitetit Antifashist me atributit e Qeverisë së Përkhoshme Popullore, me President shokun Enver Hoxha. Kongresi hodhi themelit e votet të ri shqiptar të demokracisë popullore dhe vendoci të ndalohej Zogut që përkthet në Shqipëri, të mos ajshëm anëjtë që për mund të formohet brenda ose jashtë Shqipërisë, kundër vulinësit të lirë të popullit, të anulohejnë të gjitha marrëveshjeve politike dhe ekonomike që kështu lidhur qeverisë e Zogut, me ashtetën e huaja, të vazhdohej lufta kundër përfshirjes gjermane dhe tradhëtarëve shqiptarë deri në shkatërrimin e tyre të plotë dhe vendosjen e pushtetit të demokracisë popullore në të gjithë vendin.
ky të ketë nën dipendencën e tij të gjitha misionet në Shqipëri, që asnjë mision anglez të mos qëndrojë më pranë elementëve tradharet të popullit tonë dhe t’i ndihmojë këta me material lufte ose sende të tjera. Komiteti Antifashist i Çlirimt të njëhet si një orgam i pushtetit, i dalë nga vullneti i popullit shqiptar dhe populli shqiptar, që lufton heroikisht, të qëndrojë në një skellë me popujt e tjërë përparimdashës dhe të ketë të drejtat që gëzojnë këta popuj.

Për të gjitha këto kuptohet se sa e nevojshme dhe me rëndësi është formimi i një qeverie provizore, e cila do të mund të rregullojë shumicën e këtyre gështjeve dhe të dalë jashtë si i vetmi përfaqësues legjitim dhe juridik i popullit shqiptar...

Vepër, vël. 2, f. 206, 219-220, 223-224

...Referatet e ndryshme që janë mbajtur në aktivin e Brigadës I janë të mira në përgjithshëm, dhe një punë e tillë duhet të vazhdohet edhe në brigadat e tjera, por shokët duhet të kënu kujdes që, sa thuhen në ato referate dhe ç'konstatohen, të mos mbeten «lettre morte», se pastaj është vetëm pedantizëm. Kur flitet për këshillat duhet të bëhen qarimë më të gjera, duke vënë në dukje formën e re të organizimit ose, më mirë të themi, konkretizimin e punës së këshillave me formimin e qeverisë provizore. Roli i këshillave mbetet kurdeherë kryesori, se ata janë pushtetë popullor dhe demokratik dhe jo si thuhet në referat, se këshillat do të krijojnë pushtetën. Por roli i këshillave duhet të kuptohet mirë dhe sështëq i thjeshtë. Me kriimin i komitetit ata bëhen organet e pushtetit. Këta përfaqësiojnë vullnetin e popullit dhe këta janë bazat e shëndosha nga do të dalë gjithë aparat. Diri tani këshillat kanë qënë organë që kryemin në praktikë pak gjëra,

NGA

LETRA KUADROVE DREJTUES POLITIKE TË DIVIZIONIT I TË UNÇH LIDHUR ME NGURRIMIN NË ZBATIMIN E UURDHIT TË SHTABIT TË PËRGJITHSHËM PËR KALIMIN E DIVIZIONIT NË VETI DHE ME FORCIMIN E PUSHTETIT TË KËSHILLAVE NACIONALÇLIRIMTARË

1 korrik 1944

1 «Lettre morte» (frëngj.) — letër e vdekur, gjë që mbetet në letër e nuk zbatohet.
por me rëndësi, si mbledhjen e ndihmave për ushtrinë etj. Tani ata do të kryejnë dytyra të tjera. Pëkësëpëri ata do të kryejnë edhe funksionet e gjyqeve, natyrish duke u bazuar në disa ligje, të cilat jemi duke i studuar në Komitet dhe do t'i aprovojmë në Kryesinë e Këshillit për t'i vënë në aplikim. Nga këshillat, të cilët janë organet e pushtetit, do të varen administrativisht edhe komandat e vendit, që, përveç dytrave të tjera, do të kënnë edhe atë të organizimit të rrjetit informativ si edhe krijimin e rojeve partizane. Këshilli Nacionalçlirimtar do të jetë pushteti, por bri tij do të krijohen dhe aparate të veçanta të çdo sektori pune, si ai i arsimit, i botores, i shëndetësisë etj. Këto aparate do të varen drejtpërdrejt nga ministritë përkatëse, nga ku do të marrin urdhra dhe direk-tiva, por në çdo qark do të krijohet një këshill administrativ i qarkut, ku do të marrin pjesë të gjithë kryetarët e këtyre seksioneve pune, natyrish të një kryesinë e kryetarit të këshil- lit të qarkut. Në këtë këshill administrativ, i veçantë nga këshilli nacionalçlirimtar i qarkut, do të rrohen të gjitha proble-met e qarkut, do të kontrollohet puna etj. Këshilli nationalçlirimtar do të jetë ai që do t'i krijojë këto aparate, që nga i fsa-tit deri të i qarkut. Për shembulli, të marrim seksionin e kulturës e të propagandës. Këshilli i qarkut ose i katundit duhet të marrë iniciativë për të zgjedhur njerëzh të frontit, njerëzh të besuar dhe të përshtatshëm për këtë sektor dhe të krijojë një redaksi të veçantë për nxjerrjen e një buletini ose të një gazete, për krijimin e një grupi ose këshilli iniciator për organizimin e një grupi teatral, muzikor etj. Njëkohësisht një njeri përgjegjës, i derguar posaçërisht nga Ministria e Kulturës Populllore, shkon në atë qark dhe, i ndihmuar nga këshilli, jep udhëzime, forcon organizimin e kësaj pune dhe ndihmon në zhvillimin e tyre në shoqëri të veçanta. Pasi të jenë mëkëmbur këto, që lypin ndihmën e këshillave (dhe të Partisë sonë në radhë të parë), të gjitha lidhen me Ministrinë e Kulturës Populllore, e cila krijon aparatin e vet në qark dhe përgjegjësi i këtij aparati në atë qark merr pjesë në këshillin administrativ që thamë më lart. Kësisoj për të gjitha ministritë.

Në këtë drejtim, pra, duhet të punojnë anëtarët e Partisë ndër terrene si edhe këshillat nacionalçlirimtarë...

_Vepra_, vull. 2, f. 263, 266-270
NGA KONGRESI I PERMETIT NË ÇLIRIMIN E PLOTË TË SHQIPËRISË

Korrik 1944

... Konferencja e Përezës ishte baza dhe hapë i parë drejt bashkimit dhe organizimit, drejt grumbullimit të luftëtarëve në njësi të rregullta, drejt hedhjes së ëzave të pushtetit popullor demokratik të këshillave. Pas shumë luftërash e përpjekjes, kundër okupatorit italian, kundër tradhatarëve të «Ballit Komëtar» dhe kuislingëve të ndryshëm, lufta jonë arriti gjer në Konferencën e Labinotit, e cila forcoi pushtetin dhe e centraлизoi atë. Në korrik 1943, në Labinot u krijua Shtabi i Përgjithshëm dhe Ushtria e rregullt Nacionalçirimitare, që u bë t'meri i okupatorit dhe i tradhatarëve dhe mbrojtja e të dresh-tave të popullit dhe të tokave të çliruarë.

Okupatori gjerman, me shkeljen e vendit tonë, nuk jetë përpara një popull të hutuar, të organizuar, nuk i jetë luftëtarët të izoluar, të pasprovuar në luftë dhe pa një disiplinë të hekur dhe të vetëdëshme, por jetë një popull të organizuar rreth këshillave nacionalçirimitare dhe ushtrisë. Okupatori e ndieu se qëndrimi i tij në vendin tonë nuk do të ishte i rehatshëm, dhe për këtë arsy, tokë me kuislinget, me «Ballin», me «Legalitetin» dhe me gjithë plehrat e tjera të vendit tonë, organizoi ofensivë pas ofensive kundër Ushtrisë Nacionalçirimitare dhe popullit shqiptar. Përpara terrorit gjerman dhe atij të reaksionarëve, populli shqiptar dhe Ushtria Nacionalçirimitare treguan heroizme të papërshkruashme. Populli i gjithë krahanave me armë në dorë, tokë me Ushtrinë Nacionalçirimitare, mbrojtë çdo pëllëmbë tokë, çdo kasolle. Në këtë fazë të re të luftës sonë u mblodh Kongresi Antifashist Nacionalçirimitar, që u mbajt në Permet në 24 maj 1944. Ky Kongres është kurorëzimi i luftës sonë të madhe dhe shprehja e vullnetit dhe e dhëshirave të një populli të tërë që lufton, është realizimi i dhëshirave të mijëra bijve të popullit, që sakrifikuajn jetën e tyre që populli shqiptar të mbërrijë në këtë dite, të marre frenat e lëvizjes në dorë dhe të vetëgjykësitet.

Në zgjarrin e luftës populli shqiptar dërgoi në këtë Kongres historik delegatet e vet më të besuar dhe të sprovuar në luftë përbesikërimën e tyre të shënjt tij. Për të parën herë në vendin tonë populli ynjë, që tradhatarët reaksonarë së kështu konideruar kurrë si një faktor, por që e cilësonin si prapănik dhe të denjë të millej të shfrytëzohej, bëri zgjedhje me udhë demokratike. Një muaj zona të lira të tërë zienin nga mitingjet e popullit, i cili zgjdhde delegatet, në një kohë kur Ushtria Nacionalçirimitare sulmonte barbarët nazistë dhe tradhatarët. Delegatë të shumtë erëhen dhe nga zonat e okupuara si përfaqësues të popullit heroik të atyre viseve që nën terrorin më të zë kanë mbajtur lart flamurin e luftës.

Kongresi i Përmetit ishte bashkimi i gjallë i popullit dhe i ushtrisë, ishte bashkimi i plotë njerëzish dhe bindjesh politike të ndryshme, ishte vëllazërimi i të gjitha besimeve që ekzistojnë në vendin tonë, të bashkuar të tërë në Frontin Nacionalçirimitar. Komunistë, republikanë demokratë, klerikë patriotë etj., vëllazëroheshin në këtë Kongres me rëndësi, të gjithë të frymduar nga një ideal i madh – çlirimi i atdheut – të lidhur nga shtëpi njëri me tjetrin me gjakun e tyre të për-bashkët të dërdhur pa kursyer në luftën antifashiste kundër okupatorit dhe tradhatarëve për shpëtimin e vendit, të nderit e të zakoneve shqiptare dhe për vendosjen e pushtetit demokratik të popullit.

Rëndësia e Kongresit Antifashist Nacionalçirimitar të Përmetit qëndron në punimet dhe në vendimet e tij, në frymën që ndihoj në atë Kongres, në rrethanat e jashmte dhe të brendshme në të cilat u zhvillua dhe në repercusionet që pati dhe
do të ketë në dobë të luftës, si brenda aushu dhe jashtë Shqipërisë.

Me veprimet e tij historike ky Kongres konsolidoi Frontin Nacionalçirimitar, i hapë perspektiva të gjera luftës dhe i dha pushtetit një formë konkretë dhe të re, të përshatshme me rrethat e luftës dhe në baza demokratike përparimtare. Kongresi zgjodhi Këshillin Antifashist Nacionalçirimitar dhe këtëj i dha të gjitha atributet e pushtetit ligjshëm dhe ekzekutiv, dhe Këshillin i Përgjithshëm, i veshur me këto pushtet e dhet që përfaqëson vullnetin dhe sovranitetin e popullit shqiptar, emëroi organin e vet ekzekutiv dhe urdhërdhënsë, Komitetin Antifashist Nacionalçirimitar. Vendimeve të mësipërme me një rendësi historike, Kongresi u shtoi vendime të tjera me poaq rëndësi politike dhe jetike për vendin tonë dhe që shprehin dëshirat e mbarë popullit shqiptar. Vendimi kryesor është vazhdimi i luftës më të rreptësi kundër okupatorit dhe tradhëratë të grumbulluar në organizata të ndryshme si ajo e «Ballit Komëtar», e «Legalitetit», e «Partisë socialdemokrate» etj. Ky vendim, i marrë unaninësht dhe me duartrokitje të papërta, tregon se populli ynë e ka kuptuar se shpëtimi i tij varet vetëm nga lufta e rreptë dhe e papërta që duhet të bëjë kundër armi qve të tij...

Me kriçimin e Komitetit Antifashist me të gjitha atributet e një qeveri provizore, marrëdhëniet tona me shtetet aleate do të forcohen. Komiteti do të mbrojë të drejtat e popullit tonë dhe do të kërkojë që edhe populli shqiptar, si dhe gjithë populli e tjera që luftojnë okupatorin, të ketë dhe ai delegatët e vet zyrtarë kudo që bidoshen çështjet që i përkasin vendit tonë. Komiteti do të parashtrojë pranë qeverive aleate të gjitha dëshirat dhe vendimet e popullit shqiptar dhe do të bëjë që populli ynë heroik të ketë vendin e tij të merituar me gjakun që ka derdhur në radhën e parë të anëtarëve të blokut antifashist. Në çështjen e brendshme ai do të organizojë pushtetin e shëndoshë të popullit, duke spastruar gjithë mbeturinat fashiste dhe metodat e vjetra që janë përdorur për të shfrytëzuar popullin tonë, dhe do të sjellë kudo në fuqi popullin, i cili ta ndiejë për herë të parë në historinë e tij se ai vetëqeveriset. Komiteti do të marrë gjithë masat për organizimin e jetës publike dhe për rirdërtimin e atdheut të djequr prej okupatorit dhe kuqëndër, do të marrë masat për të mëkëmbur industritë tonë dhe për t'i zhvilluar ato. Me të tjera fjalë, në luftë e sipër dhe me luftë do të organizohet Shqipëria e re, Shqipëria demokratike e popullit, Shqipëria pa okupatorë dhe tradhërë, Shqipëria, ku të gjithë të gëzojnë të drejtat që u jep shoqërie dhe të gjithë të respektojnë të drejtat që ka shoqëria mbi ta.

Kongresi i Përmetit hodh bazat e shëndoshë të drejtësisë së popullit, të sovranitetit të tij, të cilat s'ka kush i shyp, s'ka kush i shkël, por për kundrata do të respektohen dhe do të mbrohen jo vetëm prej styre që kanë derdhur gjak, por prej gjithë popullje përparinështës, sepse ato hapin rrugën për ndërtrimin e një shoqërie të re përparimtare.

Enver Hoxha

Vepra, vll. 2, f. 279, 281-284, 287-288
NGA

LETRA KUADROVE DREJTUES POLITIKË TE KORPARMATËS I MBI KRIJIMIN E KORPARMATËS I TË UNÇH, MBI ORGANIZIMIN E PUSHTETIT TË KËSHILLAVE NACIONALÇLIRIMTARE NË SHQIPËRINË E VERIUT DHE MBI KONSPIRACIONIN

[Gusht 1944]

...II. — Organizimi i pushtetit është në rend të ditës. Çdo gjë për ngritjen e pushtetit dhe për forcimin e tij. Gjithë anëtarët e Partisë në ushtri, në terren, Rinia Komuniste, Bashkim i Rinisë Antifashiste, të tërë duhet të kontribuojnë me të gjitha forcat në ngritjen e pushtetit tonë. S'mjafton me shkruajmë në një vend dhe me krijue këshillin dhe me ikë, por me organizuese seksionet e ndryshme në këshill, me udhëzue ketë seksionet e si duhet të organizojnë punën, me ndihmë në kërimin e skuadrave të punës, me ndihmë rindërtimin, me ndihmë hapjen e shkollave, organizimin e gjyqëve popullore, organizimin e kulturës, të propagandës, zhvillimin kulturor të popullit, me luftime analafabetizmin, me krijue grupet teatrale, muzikore, me krijue shtypin në çdo krahinë, me organizue shtëpitet e rinisë, me krijue, me një fjalë, një pushtet të ri e të sajëdoshë, me krijue një jetë të re, ku i tërë populli të marrë pjesë me interesim të madh në jetën shoqërorë, ku populli të shohë se ky është regjimi i tij dhe i vetmi. Të mos jemi sektarë në punë, dua të them të mos shohim vetëm një anë të punës, por atë ta shohim në tërësini e saj dhe kjo të na bëjë konshientë të barrës së madhe që kemi në kurriz. Kryerja e kësaj barre varet nga ne, drejtojesit, varet nga përdorimi që do t’u bëjmë ne energjive të shëndosha që kemi në dispozicion. Vetëm duhet të arrijmë të futim në shpirtin e shokëve sidomos, dhe mbassandaj të njërëzve të Frontit, bindjen se vetëm me punë të papërre dhe të matur do të arrijmë në rezultate të dëshiruara. Anëtarët e Partisë duhet të dinë mirë se puna e tyre nuk mbaron në mbledhjen e celulës, por atje fillon për të mbuarar në të mesuarit shkrim e këndim dhe katundarit më të humbur. Lufta e anëtarëve të Partisë për të forcuar ushirinë, për të forcuar pushtetin, për të forcuar prapavijat është një luftë vigane dhe s’ka kush ta kryejë përveç nesh, ne jemi dinamoja, të gjithë të tjere janë ndihmës. Dhe kur dinamoja s’punon, atëherë s’mund të është makina. Në këtë luftë të shumimshme, me pushkë e me koka, me shpirt sakrifice dhe me shpirt organizatorë, me djersë e me mundime, do të dallohen anëtarët e Partisë, do të skartohen të plogësit et të frikshmit, do të spástrohen sabotatorët. Në këtë punë ndërtimtare do të njihen udhëheqësisë e mirë, organizatorët e shëndoshë.

Për punët e pushtetit do t’ju vijnë direktiva të veçanta, të cilat të studiohen me rrënjet, të kuptohen më së miri dhe të mos merren «a la légère», se atëherë mjerë ne. Duhet të shkunden anëtarët e Partisë në të gjitha repartet, në terren e kudo, duhet të shkundet rinis, duhet të shkundet gjithë populli, dhe një frymë e re e punës të përshkjojnë këdo, të gjithë të elektrizohen dhe të hidhen në punë, se vetëm kësisaj do të fitojnë...

Vepër, vëll. 2, f. 328, 329-331

1 "a la légère" (frëngj.) — në mësyrë të sipërfaqësinë.
nga skajet më të largëta të Shqipërisë dhe këto shprehinë darshurinë e madhe dhe ndjenjat e larta të popullit tonë luftëtar, shfaqin vendosjen e madhe të tij për ta vazhduar me hovin më të madh luftën qërimtarë dhe besimin e plotë në Komitetin Antifashist, që udhëheq me sukses këtë luftë. Formimi i Komitetit ra si një bombë e madhe në radhët e tradhatarëve që bashkëpunonin nga që do të kërkonin dhe dë nga përgatitnin me kujdes shfarronjen tonë. Gjithashtu formimi i Komitetit ua prishin për që kurdamis jashtë vendit tonë rikonstruarat shqiptarë, të cilët jenë mbështetjen në disa garçë reaksionare të jashtme. Këta njërez e shihin në përvetëzime tonë në mërgim realitetin e këtij luftën e rreptë tonë, dhe përvetëzat tonë të mërgimit, që janë me mish e me shpirt me këtë popull e me luftën e tij, se pasaj janë demokratë me shpirt e me vapen, që janë gati të japin çdo gjë për atdheun e tyre të lindjes, ndodhen ende në errësirë dhe s‘mundin të kontribuojnë sa duhet për luftën tonë.

Formimi i Komitetit i likuidoi dhe i bëri qesharake për-përkujtjet e reakSIONARëve shqiptarë të brendshëm dhe të jashtëm, që përpiqeshin të formojnë qeverira kukulla pa asnjë bazë në popull dhe këndur vullnetit të tij, e ku të merrnin pjesë, natyrisht, të gjithë ata që dje dhe sot s’k’ndon bërë tjetër, vçese lodrën e armiqve të populltit.

Kongresi i Përmetit dhe formimi i Komitetit Antifashist konsoliduan frontin tonë dhe grumbulluan gati gjithë popullin rreth tyre për në luftën e shenjtë. Pushetit në konsoliduar dhe vendimet e marra prej Kongresit të Përmetit u zbatojnë njëri pas tjetrit prej Komitetit Antifashist dhe prej Ushtrisë Nacionalçirjimitare...

Të dashur shokë këshilltarë,

Fioret tona kanë qenë të shumta dhe të vazhdueshme në çdo lëmë veprimi dhe kjo i detyrohet qëndrimi politik dhe ushtarak të drejtë të Lëvizjes Nacionalçirjimitare. Parimet e luftës sonë të drejtë, të konkritizuarë në platformën e Pezës dhe të plotësuarë në Konferencën e Labinolit dhe në Kon-
gresin historik të Përmetit, janë zbatuar me përplikëri dhe me sukese. Nëtri të katërat e Shqipërisë, dhe për së shpejtë në të gjithë Shqipërinë, janë formuar këshillat nacionalçiritërë, populli merr pjesë me vullnetin e tij të plotë dhe atje ai ka gjetur shprehjen e sovranitetit të tij; në ta populli ka gjetur mënyrën e qeverimit e më mirë të themi të vetëceverimit. Ngritura e këshillave nacionalçiritërë dhe funksionimi i tyre gjatë luftës kanë qenë një nga faktorët e triumfeve tona. Këshillat nacionalçiritërore, me rolin e tyre si pushtet dhe me punën e tyre të palohur politike, kanë qenë dora e djathë e ushtrisë sonë. Veprimet e ushtri, dhe veprimet e këshillave ishin të lidhura ngushtë, dhe nga harmonizimi i plotë i të dy pushteteve, nga lufta dhe nga puna e tyre e palohur, e kryer me një dashuri të madhe për njëri-tjetrin, dolën këto rezultate të shkeluera. Të nderojmë dhe të broharrin punën dhe luftën e palohur të këshillave nacionalçiritërore, këtyre përfaqësuesve të denjë të popullit tonë.

Me krijimin e Komitetit Antifashist puna e këshillave dhe e pushtetit mori një hov të madh. Filloi centralizimi i kësaj punë, populli u grumbullua rreth frontit dhe ushtria, ai fitoi besim më të madh në punën dhe në luftën e vet. Udhëzime dhe direktime u dhanë ngaana e Komitetit për forcimin e pushtetit dhe për shumëzimin e aktivitetit në të gjitha fuqat. Rrezultatet ishin të dukshme. Në lemin arsimor me qindra shkolla janë gërur në zonat e çliruara dhe me mijëra fëmijë kanë filluar mësimet e tyre të rregullta. Me një zell të pa-treguar fëmijët e vegjël dhe të pafajshëm të popullit tonë, hën mbrojtjen e armesë të Ushtrisë Nacionalçiritërore, po vazhdojnë, me bindje të plotë për një të ardhme të bukur të luftëzuar të tyre, mësimet e braktisura. Po organizohen kurse arsimtarë, nga do ta dalin mëses të tij të ri, të cilët do të skrijnë jetën e tyre për të edukuar brezin e ri, shpresën e at dheuut. Po organizohen kurse për analisabë të nga krijohin shtëpi kulture për të ngjitur nivelin kulturor të popullit. Në

lëmin e kulturës e të propagandës po organizohen kudo konferenca dhe mitinge, po forcohen shtypi yne, po krijohen grupe muzikore e teatrale për të edukuar dhe për të ngjitur lart shpirtin e popullit tonë. Në lemin e ekonomisë po organizohen tregjet, po jepen udhëzimet e duhura për zhvillimin e sukës të punës në këtë sektor me kaq rëndësë për vendin tonë. Çështja ekonomike është problemi më i rëndësishëm që ka prekur paçeporë Komitetet dhe që duhet kurdoherë të na prekurpoj. Populli ynë, i dëmtuar nga lufta, vuan së tepërmë ekonomikisht. Kraha të taha kanë mungesë buke, për të mos zënë në gojë nevojat e tija, të cilat edhe ato kanë një rëndësi të madhe. Megjithëse në luftë, ne duhet që, në mos e zgjidhshkim të ngrishësh këtë problem, të paktën të vëmë shpatullat të gjithë për ta përminisur këtë gjendje. Me vullnet të mirë dhe pa u lodhur të zhvillojmë punën për ngritjen e ekonomisë së vendit, ashtu si kemi vënë shpatullat për të luftuar okupatorin. Për këtë gjë nuk duhet vetëm djerësor, por duhet të zhvillohet në mes të popullit ndjenja e solidaritetit dhe të ndihmës reciproke. Në këtë luftë, ku të gjithë po derdhn gjak për të shpëtuar at dheum, duhet dhe në lemin e ekonomisë të ndihmojnë shqiptarët. Në këto kohë ai që ndihmon shokun ka ndihmuar veten e tij, ka ndihmuar ushtrinë, ka ndihmuar at dheum. Në lemin e shëndetësisë, me gjithë mungesën e barra, po bëhet çmës për krijimin e ambulancave e të spikeve, po organizohen kurse për infermierë për me sigurje shëndetin e popullit dhe të ushtria.

Në katuran, ndryshet, Komiteti Antifashist është përpjekur që të luftohet me tërësim kundër okupatorit dhe armiqve të brenda-të, që në zonat e lirë të punohet për forcimin e pushtetit, të punohet për rindërtimin e vendit, të punohet për zhvillimin kulturor të popullit. Frolyt e para u dhanë dhe dita-ditës po shoqëron përpara dhe do t'u treçojmë të gjithë pesimistëve se populli yë dhe njerëzi të rinj që farkëton kjo luftë, aq sa dinë të luftojë trimërish për lirinë e vendit të tyre do të dinë gjithashtu të punojnë e të ndërtojnë at dheum e tyre të shenjtë.
Një nga dytrat kryesore të Komitetit Antifashist ishte të punonte e t’ë hartonte bazat ligjore të pushitet tonë demokratik, mbi të cilat do të qëndrojë i patundur shteti ynë i ri. Këto ligje me një rëndësi kapitale do të vijen në aprovim, do të konkritizojnë organizimin dhe funksionimin e aparatit të shtetit.

Kujdesi dhe qëderi më i madh i të gjithë neve pjesëtarë tëve të frontit duhet të jetë që tërë kjo punë që kemi ngritur të ketë tëmeme të forta për t’i rezistuar ndërsa rreziku. S’duhet të na kënaqin shfaqjet e përcjekta, por të shohim me sy realitetin dhe atje ku puna çalon ta ndërtojmë shëndoshë. Pusheti që po ngremë s’është një pushjet i rastit, por është gjithë e ardhmja e vendit dhe e popullit tonë, që ka quajtur tërë jetën, që po derdh gjakum e të vlefshëm e që po digjet për të parë paskëtaj ditë më të lumtura. Prandaj në të gjitha degjë e këtij pushjeti duhet të sjellim popullin në fuqi dhe ai të jetë sovran i fatave të veta. Për me realizue më së miri këtë barrë të rëndë duhet ta kuqtojme mirë esencën e këtit pushjeti, duhet ta kuqtojme ne, ta kuqtojë i gjithë populli ynë. Ligjet fondamentale të këtit pushjeti demokratik janë të qarta e të thjeshta, të kuptueshme dhe të realizueshme prej të gjithëve. Cdo gjë eshtë zhvushër nga procedura e koklavitur e ligjve të mëparshëm, të formuluar apo açoqat shësiaj për të mështur larg popullin dhe njëkohtësisht për ti ngërënë të drejtat. Por s’jafton vetëm t’i kuqtojmë këto ligje, duhet edhe t’i zbatojmë me rigorozitetin më të madh dhe t’i mbrojim më me ashpërësim më të madhe kundër kuçi do që të mërkoi t’i shoqërujë e t’i marrë nëpër këmbë. Ai që skhel këto ligje, ai që i sëpërdorin, ai skhel i sëpërdorën vullnetin e popullit, ai s’mund të mbetet pa u ndëshkuar në pushetin e ri që po ndërtohet.

Deri tani këshillat nacionalçirrimtarë, qofshin ata të fshatit, të nënprektureve, qofshin ata të prektureve, kanë kryer njëkohtësit rolin e pushetit dhe rolin politik. Me vendimet e reja të organizimit të pushetit, këshillat nacionalçirrimtarë dhe komitetet ekzekutive janë vetëm organe të pushetit dhe të gjithë ata këshilltarë që çaktohen prej këshillave nacionalçirrimtarë në komitetet ekzekutive janë funksionarë të shtetit. Si të tillë ata janë përgjegjës përpara këshillave nacionalçirrimtarë që i kanë çaktuar dhe përpara popullit të asaj nën-prefektura ose prefecture ku bëjnë pjesë të këta funksionarë të shtetit të ri, të dalë nga gjiri i popullit, duhet të zbatojnë urdhrit që marrin nga Këshill Nacionalçirrimtar e nga Qeveria, të punojnë natë e ditë me ndërgjegjë të plotë e me drejtësi të madhe për atë popull që u ka dhënë besimin. Si funksionarë ata duhet të asajkohojë prej të gjithëve, dhe ata nga ana e tyre, me punën dhe me sjelljet e tyre, të meritojnë këtë respekt dhe dashuri. Në këtë pushjeti të ri askush s’duhet të kuqtojë se me ardhjen e tij në një këshill do t’i permetohet të bëjë abuzime e të këqi në kurriç të popullit; populli do të jetë aty afër, përcakthet të, që do ta ndihmohojë, do ta kontrollojë, do ta kritikojë dhe do ta heqë, në qoftë se ai s’punon mirë. Për kundrazi, populli do të dojë me dashuri më të madhe dhe do të mbrojë me gjithë shpirtat ata që punojnë me drejtësi për popullin. T’i kemi këto prinipe të qarta, si ne, si populli, në rast se kemi vendosur që gjithë ky qëkaj që është derdhur të mos shkojë këtë, dhe me këto kritere të shëndoshë t’i për-vështirin popullisë e të dërgTIM djerës dhe mundin tonë.

Rreth këtij pushetit ne duhet të grumbullojmë gjithë popullin shqiptar, askush të mos mbetet jaashtë Frontit, por të gjitha masat e gjera të popullit të drejtohen dhe të ushqehen me politikën e drejtë të Frontit Nacionalçirrimtar. Për t’i kryer këtë punë politike të gjerrë në masat e popullit është i nevojshëm krijim të më vetë i organizues politike të Frontit Nacionalçirrimtarë 1. Për formimin e kësaj organizuar politike pa-jetë që i njerëzi u bie të formoni ju, shokë këshilltarë, përfaqë-suesit e denjë të popullit tonë...

1 Në Mbledhjen e Dytë të Këshillit Antifashist Nacionalçirrimtar e vendos që këshillat nacionalçirrimtarë të mbetën vetëm si organete të pushetit popullor, ndërsa Fronti Nacionalçirrimtar e krijojë organizatat e tij më vetë, këshillat e frontit.
Shokë,

Kongresi i Përmetit, i mbledhur në momente të vështira, ku merrnin pjesë delegatë nga të gjitha anët e Shqipërisë së ciluar dhe të okupuar, i dha vendit tonë Këshillin Antifashist, përfaqësësinë e denjë të populit shqiptar. Në këtë Kongres përkohë të parë vullneti i populit tonë u shpreh liristik, për herë të parë e shtruar e gjera të popullit, burra, gra, pleq e të rinj, morën pjesë në jetën politike të vendit. Kongresi i Përmetit, Këshillin Antifashist të Shqipërisë e veshi me atributet lëvizësive dhe ekzekutive njëkohësisht, dhe, në përbërësi të të drejtave që kishte, Kryesia e Këshillit emërroi Komitetin Antifashist, organin kryesor ekzekutiv dhe urdhërdhënës të saj. Komiteti Antifashist ka pasur të gjitha atributet e një qeveri provizore, dhe, si e tillë, përpara tij viheshin problemet: me drejtue popullin shqiptar në luftë, me forcën dhe me ashpër-sue këtë luftë kundër okupatorit dhe tradhëtarëve, me cilurë tokat e okupuara, me forcën Ushtrinë NacionalËllimtare, me zgjerje dhe me forcën pushtetin e këshillave. Në këtë fazë të luftës sonë, Komiteti Antifashist, me atributet e një qeveri provizore, ishte guri themeltar i kontraksistetit të pushtetit popullor, frytë i luftërave tona të përfortëshme. Komiteti Antifashist, organ ekzekutiv i pushtetit, i përshkaktohet në rrethinë politike të saj kohë, çeli rrugës e një qevera demokratike të Shqipërisë, organ ekzekutiv i pushtetit, i përshkaktohet në rrethinë politike të sotme. Dhe këto rrethana politike të sotme janë ndrysh me ato të katër muajve më parë. Lëvizja janë shtët zgjeruar pa masat, lufta janë ka marrë praportorë të konsiderueshme. S'jemi më në kohën kur në Shqipërinë Jugore po përkatësej ofensiva e dyti njëmërtë dhe tradhëtarë reakcionarë ishin në gjonjë ende të mobilitizonet bandat e tyre me forcë për me i hudhë kundër nesh, s'jemi më në kohën kur gati gjithë Shqipëria e Mesme dhe ajo Veriore lëgonin nën thundrën e okupatorit dhe të tradhëtarëve. Sot jo vetëm që në Jug s'gjen këmbë tradhëtari dhe mercenari me armë, por Shqipëria e Mesme dhe një pjesë e madhe e Shqipërisë Veriore u ciluar krejt, duke pritur për së shpejtë të çlirohet e têra. Tradhëtarët e Jugut dhe të Verit po ikën të merruar përpara kapit nga njëndëshëm të ushtri sonë. Bandat e tyre mercenara u likuiduan dhe sot mund të themi me plot gojën se më tepër se tri të katërtat e Shqipërisë janë të ciluara, se në më tepër se tri të katërtat e Shqipërisë këndohet himni çlirimtar; po vendoset pushtetin Nacionalëllimtar i këshillave, po ngrihen dhe po forcohen komandat e prapavësive, po ngrihen një ushtri e madhe në këmbë për të luftuar okupatorin, për të mbrojtur popullin dhe pushtetin e tij. Ushtria jonë s'ishte më ajo që ka qenë në Kongresin e Përmetit, ajo është trefishuar në numër dhe energjia, vendosja për luftë e disiplina e saj janë dhjetëfishuar. Sot kemi në këmbë një numër të madh brigadash, kemi diszioni e korpsitës dhe ushtria jonë shkon dita-dités përpara për çlirimin e plotë dhe të shpejtë të qytetve dhe të të gjithë Shqipërisë. Evenimentet përjashta po rrokullisen dhe ushtritë aleate po shkojnë përpara e po mbulon darën mbi Gjermaninë hitleriane. Fra, edhe motoja e luftës dhe e politikës sonë duhet të jetë gjithmonë: Përpa la! Në këto rrethet politike, shkëk, rrethana krejt në favorin tonë, në duhët të marrin vendime me rëndësi, dhe njëri nga këto vendime duhet të jetë ndërrimi i Komitetit Antifashist në një Qeveri Demokratike të Shqipërisë. Në horizontin e jetës sonë politike ka lindur një faktor i ri që duhet patjetur të marrin parasysh, dhe ajo arye, që dje na ndalonte të emërnonim një qeveri, sot, që tri të katërtat e Shqipërisë janë të ciluara, sot që pushteti yneh po zgjerohet dhe po forcohet, sot që ushtria jonë është zmenduar dhe është forcuar, sot që Gjermania naziste po ka gurëshet e vëdhrë dhe të tradhëtarëve e vendit, të shpartulluar, s'isjej në vend ku të fuqen, sot ajo arye na shtyjn dhe na imponon të ndërrojmi Komitetin në Qeveri Demokratike. Lëvizja jonë ka kurdoherë masën e proporcioni, ka një sens politik të provuar, ajo nuk ka dalë kurri jashtë realitet politik, është përprpkur të ndjekë ritimin e ngjarjeve të brendshme e të jashme dhe është bazuar përcaktisht të drejtën dhe në mënyrat politike.
Ndërri i Komitetit në Qeveri Demokratike lyp një ligj, dhe këtë ligj jeni ju dhe vetëm ju që do ta bëni, se ju jeni përfaqësuesit e popullit të veshur me kompetencë legislative dhe duke uktive të pushtetit. Ky ligj që do të bëni, pasi ta merri në shyrtim këtë çështje, të jeni të sigurt se do të plotësojë një nga dëshirat e qarrra të popullit tonë, do të forcqë pushtetin tonë brenda, do të forcqë pozitaj tona ndërkombëtare.

Qeveria Demokratike, që do të dale nga kjo mbledhje historike, do t'i qëndrojë besnike platformës politike dhe ushtarake të lëvizjes sonë. Ajo do t'u qëndrojë besnike vendimeve të Kongresit të Përmjetit, do të jetë vazhdimësia e Komitetit Antifashist. Detyrat kryesore të kësaj Qeverie Demokratike do të jenë, në radhë të parë, vazhdimi i luftës kundër okupatorit dhe shërbëtorëve të tjë dhe mbarimit i shpejti i kësaj luftë, forcimi i pushtetit demokratik të këshillave, mbrojtja e të gjitha të drejtave demokratike të qytetarit, si edhe e besimeve të tyre, mbrojtja e pronës private. Qeveria Demokratike, besnike e vendimeve të Përmjetit, do të ndalojë hyrjen e Zogut në Shqipëri, derisa populli të mos ketë shfaqur vullnetin e vet mbi formën e shtetit. Kjo Qeveri Demokratike, pas Çllirimt të plotë të Shqipërisë dhe pasi të ketë stabilitar gjendjen, do të procedojë në bërjen e zgjedhjeve të lira dhe më demokratike për Asamblënë Kushetuese, e cila do të caktojë formën e shtetit dhe do të bëjë Statutën Themeltar të Shtetit Shqiptar.

Qeveria jonë Demokratike do të kërkojë prej aleatëve të mëdhënjes, Anglisë, Amerikës, Bashkimit Sovjetik, prej Jugosllavisë dhe gjith të shtetëve të tjera aleate e mëte të blikut të madh antifashist, njohjen e saj si e vetmiq qeveri e popullit shqiptar, e dale nga lufta dhe nga gëri i një populli kreshnik, që ka derdhur kaq gjak e që heroikisht djemtë e tij s'kanë kursyer sa jetën e tyre për lirinë e vendit të jet dhe njëkohësisht për lirinë e gjithë popujve të shtypur nga faqishizmi.
DEKLARATE
E QEVERISË DEMOKRATIKE TË SHQIPËRISË, BËRE
PËRPARA MBLEDHJES SË DYTË TË KËSHILLIT
ANTIFASHIST INCALÇIRIMTAR
TË SHQIPËRISË

23 tetor 1944

Në këtë luftë të madhe antifashiste e çlirimitare, ku gjethë popujt përparimtarë, të bashkuar përpara rrezikut që kërcënonte njërëzimin, hodhën energjitë e tyre kundër barbarëve nazisto-fashistë, populli ynë heroik dha me vetëmohimin më të madh kontributën e tij për çlirimin e atdeut dhe për zhdukjen e murtatjes fashiste. Populli shqiptar ndërnuori me guxim luftën më të tmerrahme dhe njëkohësisht më glorioze që ka parë historia jonë dhe tregoi me vapra gjaku, që do të mbetën monumente të pashejmura për brezat e ardhshëm të vendit tonë, se në dejtë e shqiptarit vlon gjaku i stërgjyshërve të tij heroikë dhe se shpirti i tij është i pajisur me vërjetet e larë që karakterizojnë popullin tonë. Përpara rëzbështit të madh që kërcënonte atdeun, populli ynë, pa marrë parasysh vuajtjet, urinë, djeqjet e vrasjet, u hodh përpura në rrugën e vetme të shpëtimit që do të thyente zinxhirët e tmerrshëm të robërisë, në rrugën e luftës së pëmshirshme kundër okupatrit dhe tradhitarëve të vendit. Populli shqiptar, me luftën e tij kundër armiqve të egër e të fortë, të armatosur me mjetet më moderne, ngjiti njërëna pas tjetrës shkallet e lavdhishe që çuan lart emrin e Shqipërisë dhe të shqip-

tarit, çë e bënte atdeun tonë të respektohet prej botës mbarë dhe (me gjakun e kulluar të bijve të tij të lavdhisëm) të zëvënd vend krah për krah me të gjithë ata popuj që ndërmorën veprën e madhe për shpëtimin e njërëzimit.

Në gjarrin e kësaj luftë çlirimitare u njërt më këmbë Ushtria heroike Nacionalçlirimitare, ushtria e popullit tonë të patbyer, e cilë dhe u dha grushtë vdekjeje okupatrit dhe tradhitarëve dhe në luftë e përpjekje të përgjakshme u armatos dhe u çelikos me një vetëmohim, një disiplinë dhe një ekspervencë të madhe. Në luftë dhe në përpjekje u njërtën këshillat nacionalçlirimitarë, të cilët u bënte me të vërtetë pushtetit demokratik i popullit dhe, tok me ushtrinë tonë, faktorët kryesorë të fitoreve tonë. Organizimi ynë i pushtetit ngjiti dhe ai, krahës me fforat e ushtrisë, etapat e tij të lavdhisë, duke kaluar nga njëra në tjetrën në perfekcionimin e tij. Peza, Labini, Përmeti dhe Berati jenë katër etapa të shkëlqyera të luftës sonë. Kongresi i madh i Përmettit, ku delegatat e popullit shqiptar zgjodhën Këshillin Antifashist Nacionalçlirimtar të Shqipërisë dhe e veshën me attributet legjislative dhe ekzekutive, i dha Shqipërisë Komitetin Antifashist, orëgan kryesor ekzekutiv dhe urdhërshëm të Këshillin Antifashist Nacionalçlirimtar. Mbledhja e Dytë historike e Këshillit Antifashist Nacionalçlirimtar të Shqipërisë, mbajtur në qytetin e jëri të Beratit, i dha Shqipërisë Qeverinë dhe Parë Demokratike, e cilë është organi kryesor ekzekutiv dhe urdhërshëm dhe me anën e së cilës Këshilli Antifashist Nacionalçlirimtar kryen funksionet e tij ekzekutive.

Qeveria Demokratike e Shqipërisë, konshientë për brrën që i është ngarkuar, do të qëndrojë bezëke e vendimeve të marra në Kongresin e Përmettit, do të jetë vazhdim i Komitetit Antifashist, do të zbatojë dhe do të mbrojë të gjithë parimet ushtarakë dhe politike të Lëvizjes Nacionalçlirimtare në një shkallë më të gjerë.
Qeveria, e mbështetur në funksionet e saj, deklaron përpara gjithë popullit shqiptar:

1. Qeveria Demokratike e Shqipërisë do të qëndrojë besnike e vendimeve të marrëm prej Kongresit Antifashist Nacionalçirimtar të Përmetit dhe Këshillit Antifashist Nacionalçirimtar të Shqipërisë. Kjo Qeveri do të vazhdojë gjurmët e Komitetit Antifashist.

2. Kjo Qeveri ka për qëllim zgjerimin dhe vazhdimin e luftës, çlirimin e sprehjë dhe të plotë të Shqipërisë dhe mbrojtjen e indigendëcës së saj.

3. Qeveria Demokratike e Shqipërisë do të grumbullojë të gjitha forcën e popullit shqiptar rrith. pushtetit nacionalçirimtar dhe do të forcojë pushtetin e këshillave nacionalçirimtar.

4. Qeveria Demokratike e Shqipërisë, pas Çlirimit të plotë të Shqipërisë dhe pasi të këtë stabilizuar gjendjen, do të procedojë në bërjen e zgjidhjeve të lira me mënyrë demokratike për Asamblenë Kushtetuese, e cila do të caktojë formën e shtetit dhe do të bëjë Statutin Themeltar të Shtetit Shqiptar.

5. Qeveria Demokratike e Shqipërisë do të rishikojë të gjitha marrëveshjen politike, ushtarake dhe ekonomike të bëra me shtetet e huaja prej regjimit të Zogut dhe do të pritë të gjitha ato që janë në dem të popullit dhe të shtetit shqiptar.

6. Qeveria Demokratike e Shqipërisë do të sigurojë dhe do të mbrojë të gjitha të drejtat qytetare të shtetasit.

7. Qeveria Demokratike e Shqipërisë do të përpiqet ta bëjë më të ngushtë bashkëpunimin me aleatët e mëdhenj: Bretanjët e Madhe, Bashkimin Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si edhe me të gjithë pjesëtarët e tjerë të blokut antifashist.

8. Qeveria Demokratike e Shqipërisë do të kërkojë prej aleatëve të mëdhenj, Bretanjës së Madhe, Bashkimin Sovjetik e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe prej gjithë pje-

sëtarëve të blokut antifashist, njohjen e saj si Qeveri e vetme e Shqipërisë.

Në emër të Qeverisë Demokratike të Shqipërisë

KRYEMINISTRI
dhe Komandantë i Përgjithshëm i Ushtrisë Nacionalçirimtare të Shqipërisë

Gjeneralkolonel
Enver Hoxha

Vepër, vël. 2, f. 362-365
NGA
VENDIMET HISTORIKE TË MBLEDHJES SË DYTË TË KËSHILLIT ANTIFASHIST NACIONALÇIRIMTRAR, MBAJTUR NË QYTETIN E BERATIT

Nëntor 1944

...Çdo etapë e luftës sonë u shkrua me gjok, çdo gur i pushitet ushtarë dhe politik u vadit me gjak, dhe ky pushitet i ri që po nghihet në vëhdin tonë i ka themellet të forta, mbrohet nga gjoket e popullit, prandaj është i pavdekshëm dhe i pathyeshëm.

Pushiteti demokratik i këshillave nacionalçirimtarë, që dita-ditës po merr formë konkrete, ishte konsekuenca e këtyre përpjekjeve dhe e karakterit popullor të kësaj luftë. Këshillat lindën nga lufta dhe u bënë organet e saj dhe krahas me ushtarë ato ishin një nga faktuori më me rëndësia të zhvillimit të kësaj luftë. Këta këshilla nuk ishin aspak modelli i kryepleqësive dhe i myftarëve të regjimeve të kaluara, që emërroshin nga prefektroi ose nënprefektroi, domethënë veglat e atyre që sundonin mbi popull, por ishin organe të përbera nga përfaqësues të popullit, të zgjedhur prej tij për të mbrojtur interesat e tij. Patjetër në fillim dhe për një kohë të gjatë, kur pjesa më e madhe e zonave që sot janë të çliruara, lëngonte nuk: thundrën e okupatorit, roli i këtyre këshillave luftësveve të vega nërshendëm për zhvillimin e luftës, për furnizimin e ushtrisë, për mbrojtjen e luftëtarëve; por me qërimin e zonave dhe krahas me zhvillimin e luftës dhe me zmadinëm e me forcimin e ushtrisë, këshillat, përveç detyrës kryesore që kishin dhe kanë akoma për të ndihmuar në rëndhje të parë luftën dhe ushtrinë, filluan të kuptojnë rolin e tyre të dorës së parë, filluan të marrin 'në dorë drejtimin e pushitetit. Kongresi i madh i Fermit të përforcoi dhe përcaktoi më mirë funksionin e Këshillit Antifashist Nacionalçirimtar të Shqipërisë dhe të këshillave nacionalçirimtarë. Këshilli Antifashist Nacionalçirimtar u vesh prej Kongresit me funksionet legjislative dhe ekzekutive, dhe këshillat nacionalçirimtarë të ka- tundëve, të nënprefekturave dhe të prefekturave u bënë or- ganet e pushitetit të ri. Kjo ishte etapa e konkritizimit të pushitetit demokratik të këshillave, rezultati i luftës së popullit, rezultati i Konferencës së Pezës e të Labinotit. Në këtë etapë të re të luftës, Këshilli Antifashist Nacionalçirimtar i Shqipërisë emëron Komitetin Antifashist Nacionalçirimtar si organ kryesor ekzekutiv të tij. Pas kësaj etapë u qëlën hori- zonte të gjera dhe perspektiva të reja për lëvizjen tonë. Lë- vizja mori hov të madh, po zgjerohet e po përforcohet. Entu- ziazmi në popull u shtua, sepse ai pa të kurorëzohet me suk- ses mundimet e tij, pa të varroset përgjithmonë pushiteti i vjetër, jo i tij, që e kishte shtypur dhe i kishte përmë gjakun. Për popullin u shtuan shprezat dhe u rrit besimi se ai kishte tani frenat e të ardhmes së tij në duart e veta dhe se çdo gjë kishte ecur në këtë drejtin e dita-ditës po perfekcionohej.

Me qërimin i pjesës më të madhe të Shqipërisë, me zmadbërinë e ushtrisë, me shpallullimin e të gjitha bandave mercenare që ishin në shqerëm të armikut dhe me forcimin e pushitetit të këshillave, paraqitje i nevojshëm ndërrimi i Komitetit Antifashist në një Qeveri Demokratike. Këtë vendim me rëndësi e mori Mbledhja e Dytë e Këshillit Antifashist që u mbajt në qytetin e lirë të Beratit. Mbledhja e Dytë e Kë- shillit Antifashist, përveç që i dha Shqipërisë Qeverinë e Parë Demokratike, i dha vendit tonë edhe ligjet fundamentale të organizimimit të pushitetit si dhe «Deklaratën e të dërgjave të qytetarëve». Tri vendime me rëndësi kapitale, që janë një hap i madh drejt demokratizimit të vendit, tri vendime që i hapin vendit tonë perspektiva të gjera zhvillimi e punë drejt rindërtimit të tij dhe përparimit.
Qeveria Demokratike e Shqipërisë, pjellë e Luftës Nacionaçirrës, do të kryejë shpejt dhe me sukses detyrën e saj kryesore, mbarimin e luftës, dhe do të jetë frymëzuesja dhe organizuesja e rindërtimit të vendit, e zhvillimit dhe e perfeksionimit të ekonomisë shqiptare, e organizimit të mbrojtjes së shëndetit të popullit dhe e ngjiturës së nivelit kulturor të vendit. Qeveria Demokratike e Shqipërisë, që është shprehja e vullnetit të popullit tonë dhe që e përfaqëson këtë tërësisht, do të kërkohet me të drejtë dhe me insistim njohjen e saj prej skëtëve tanë të mëdenj dhe prej shtërive të tjera antifashiste dhe mike, si e vetmja Qeveri që përfaqëson popullin, që s’u përkul kurër përpara armiqve fashistë e nazistë, por luftoi me një heroizëm të rralë krah për krah me që gjitha kombet e bashkuara të blokut të madh antifashist. Qeveria Demokratike e Shqipërisë, në ndërmarrjen e saj të madhe dhe në punën e saj të vëshirë, që i paraqitet përpara, kur vendi ynë i dëjgur e i shkatërrojnë kërkon një punë të madhe e të pareshtuar, do të ndihmojnë të mish e me shpirt nga populli që ka pushetin në dorë. Në këtë këndron sukcesi i sigurë në të ardhmen, se qeveri, pushet e popull janë një e të bashkuar, si në luftë ashtu edhe në paqe.

Pushetit demokratik që u ngrijt është kriju në kundert e atyre të parëve. Këtu populli është në fuqi dhe me të vërtetë sovran i fateve të tij. Me anën e këshillave, që janë organe të pushetit, populli do të administruhet dhe do të rregullohet vetë. Regjimi i ri demokratik i rrezoi përdhë regjimit e vjetra totalitare e fashistë, u dha funq mënyrave të punimit e të mendimit të koheërave të kaluara, i dënoj një herë të mirë demagomite dhe gjenjeharat, me anën e të cilave njerëzit e së kaluarës kishin sunduar dhe qeverisur. Në pushetitin e ri jo vetëm që populli merr i tërë pjesë, por ka të drejtën të kontrollojë njerëzit që ka zgjedhur në pushetit, të kritikojë dhe të hiqë, në rast se ata nuk punojnë ose punojnë në dëm të tij. Pushetit i ri do të luftojë dhe do të zhdukë përgjithmonë favorizimet e vjetra, do të përmbyshë metodat prapankë, që kanë lejuar gjithnjë të mbushen radhët e administratës e të pushetit me.
luara ia kishin lidhur gojën popullit me një fashë të shëndoshë dhe për atë që guxonte të kritikonte ose të ngrinte zërin kundër padrejtësive, ajo fashë shërbente si litar në grykë. Në kundërshtim me metodat e errëta të regjimeve të kaluara, regjimi demokratik i sotëm i lë të lirë njërëzit të flasin ose të kritikojnë, se vetëm kështu do të mund të eicë përpara. Nga kritikat dhe autokritikat, nga diskutimet dhe vërtetjet e shëndoshë, do të dalë një punë e përsosur, do të gjëjë gjithsej, vendin që meriton, do të dalin në dritë vlerat e paçmueshmë që janë në gjirin e popullit tonë dhe do të spasrohen plesrat e mikrohet.

Deklarata e Këshillit i jep grua të drejtë të barabarta me ato të burrit, të drejtëm të marrë pjesë në jetën politike e shoqërore të vendit. Kjo e drejtë që i akordohet grua është një e drejtë legjitime, të cilën ajo e ka fituar me gjak. Regjimet e kaluara e kishin shytpur gruan, e kishin bërë skllave të burrit dhe të paragjykimeve të vjetra, nuk i kishin dhënë asnjë mundësi zhvillimi dhe cëdukimi. Një gjendje e tillë e mjeruar për gruan shqiptare, domethënë për gjysmën e popullsisë së vendit tonë, që do të ishte një nga faktorët kryesorë të përparimit, duhej të merrte fund. Lufta jonë Nacionalclirimtare e nxori gruan në planin e parë; ajo u zgjua, shkundi pluhurin e shekujve, këputi zinxhirit që e lidhnin këmbë dhe duar dhe u hodh në këtë lufte pa rezerva, për të dalë në dritë, për të marrë vendin e merituar, për t'i dhënë atdheut dhe popullit ndihmën dhe jetën e saj të çmuar. Gruaja antifashiste shqiptare në këtë pushtet demokratik, me forcat e saj të pashterura dhe me ndjenjat e saj të larta, do të bëhet një nga shtyllat e fuqishme të Shqipërisë së re.

Në Deklaratën e Këshillit Antifashist theksohet se pushtetë demokratik popullor, me anë të ligjeve, u siguron gjithë punonjësve të qyетit dhe të fshatit një jetë të pajtueshmë me koncepcionin e ri të së drejtës shoqërore dhe me dimjitetin njërëzor. Regjimet e kaluara despotike dhe fashiste, të ngjitur aposatat për të shtypur punëtorët, ishin torturuesit dhe xhelatet më të egrë të kësaj pjesë më të ndërgjegjashme dhe më të fortë të shoqërisë, që i kushton djerënsën, gjakun dhe mundimin, të kësaj shtyllje të gelëkë të shoqërisë përparimtare. Punonjësit shqiptarë të qyteteve dhe të katundeve kanë vuajtur me shkukuj nën robërinë e rëndë dhe në mjerimin më të madh ekonomik e shpirtëror. Gjaku dhe djezra e tyre kanë shërbyer gjithmonë për të ushqyer xhelatet, të cilët me kllakat dhe me organet e tyre të poshtra policore kërkton t'i futnin punëtorët në radhët e kafshëve. Çdo e drejtë e ishte hequr punëtorëve. Uria dhe vdekja trokiste përditë në dyert e tyre. Punonjësit shqiptarë të qyteteve dhe të katundeve, që u hodhën të parë në këtë lufte çërimtare dhe derdhën pa kusim gjakun e tyre, do të jenë përsëri dhe gjithmonë të parë për të ndërtuar Shqipërinë e re, ku do të mbajnë vendin e njerëz dhe të drejtat e fituara me gjak. Ata do të dëndë më së mirë të bashkohen dhe të organizohen rreth pushtetit të ri demokratik dhe të vënë të gjitha forcat e tyre për ta bërë të pathyshëm këtë pushtet.

Ndërmit të tjerave, Deklarata e Këshillit Antifashist hotë se, për të mbrojtur pushtetin demokratik, do të ndiqen të gjithë ata që merren me veprimtarë fashiste ose profashiste dhe do të ndalohet çdo organizatë që do të tentojnë të zhvillojnë një veprimtarë të tillë. Këtë pikë me rëndësi duhet që i gjithë populli shqiptar të ka këtë kurdorëtor paraşysh dhe të vërsulet me tërbim kundër të gjithë atyre që do të tentojnë të përsëritin kasaplanën e tmmrrshme, ku u vranë me miliona njërëz.

Vuajjet e mundimit të mos i harrojmë, fitoret të mos na dehin, por më fort se kurrë i gjithë populli të bashkohet rreth pushtetit, rreth Qeverisë Demokratike, të grumbullohet i lërë në organizatën e vetme të Frontit Nacionalclirimtar dhe me paraqet e qarta e të drejta që në caktion pushtetit, të bindur e me disiplinë të vetëdëshme, të shkojnë përpara në çdo lëmë aktiviteti, të thyjejme çdo rezistencë që mund të na dale, të
dërmojmë që do armik që do të guxojë të na pengojë në qëllojmet tonë, në ndërtimin e një Shqipërie të re dhe të përparuar.

Duke forcuar ushtrinë e tij herojke, duke mbrojtur dhe duke konsoliduar pushtetin e tij demokratik, populli shqiptar do të realizojë të gjitha ëndrrat e tij, të gjitha aspiratat e tij ekonomike, sociale e kulturore.

Enver Hoxha

Vepra, vëll, 2, f. 273, 376-383

TA KUPTOJMË SI DUHET REFORMËN AGRARE

Nga artikulli i botuar në gazetën «Bashkimi» me rastin e shpalljes së lligjit të Reformës Agrarë

2 shtator 1945

...Fshaturësia që favorizohet me reformën agrare, duhet të qëndrojë e ndërtojet e së shërbyet si një kohërat më të rezikshme që kalonte atdheu, duhet të kuptojë mirë detyrën e madhe ndaj shtresave të tij të vendit tonë, ndaj punëtorisë, ndaj intelektualëve shqiptarë, ndaj mbarë popullit. Çdo kundërdo do të ketë tokë në tij; atë duhet ta punojë me gjithë forcat e tij, me ato mjete që ka, me «thonj e me dhëmbë», si thotë populli ynë. Qeveria do të bëjë qëmë të ndihmojnë të kundërdo të tij, me kafshë, me kafshë, me bënifikimet, për persëri një fjalë dhe urdhë thotë: «Nëm të të jep». Qeveri e popull janë njës. Asgjë s'do të na bjerë nga qielli. Me duart tonë do të ndërtohen që do gjë. Të zhduket pikëpamja në kuptimin e vjetër: «Na ndihmon Qeveria». Po, Qeveria do të ndihmojë, pse për t'i së e mbështet të zgjidhur. Qeveria drejton energjitë e medio të popullit në rrugën e përparimit, rregullon pasuritë e popullit në fitim të popullit, por forcat e Qeverisë e shprehë në ndërjet e shëndoshe të popullit, në punën e paladhor dhe të ndershmë të gjithsemit, në solidaritetin e të gjithëve, për mbarëvajten e të gjithë kombit...

Vepra, vëll, 3, f. 82, 87
NGA

RAPORTI I MBAJTUR NË PLENUMIN E 4-T ËSHTË KOMITETIT QENDROR TË PKSH

17 letor 1945

...E dyta: shokët s'përpiken të mësojnë dhe të lartësohen; në përgjithshëm po numërohet në vend. Njerëzit e pushetit dhe shokët tanë në radhë të parë nëndërmorë e ndihmë që i mësojnë ligjet e pushetit. Ngjasin gjëra të çuditshme, që të numërohen, duhen ditë. Njerëzë nënprekture, me anën e këshillit, s'pranon shumë nga ndihzimet e qarkut dhe as të qendrës. Ajo bëhet «republikë më vete»; çnjëria qark të krijon nënprektetora si kërputha për të rëndëshëm pas tre muajve. Taksat, njëri të mbyllë kështu, tjetër ashtu, njëri të respekton ligjin, tjetri të shkëk është, dhe të i fal taksat, pse ashtu e shoh «të arsyeshme» ai në krahën e tij. Të tilla gjëra janë të zakuonshme, por ka edhe raste më kritike: mungon respekti ndaj pushetit, nuk përfillen urërhat e Qeverisë. Qendra mund t'i bëjë njëzet telegrame një qarku dhe ai as i përshigjet. Pse ngjet kjo? Kjo ngjet sepse disa shokë s'është këtu, që të gjithë pushetit, ç'është centralizimi, që e drejton Partia pushetin dhe përgjegjësitë e tij përpara Partisë dhe përpara pushetit. Dhe mbi të gjithë këto, fillon të duket një mentalitet i rrezikshëm që duhet luftuar shpejt: me të hyrë në Parti, komunisti i rritet mendja. Ai bëhet autoritar, ai punon më pak se të tjerët dhe e quan veten të paprekshëm dhe se mund të i lejohet të bëjë çdo gjë. Këto vërejtje e tashë që të mendojmë thëllë mbi këto gjëra dhe të zhdukim, pse, po s'ju përmbësuar në këtë drejt-tim, edhe Frontin do ta kemi të dobët edhe pushetin gjitha-shtu. Frontit s'është një gjë e shkëputur nga realiteti praktik. Vija politike e Frontit gjem realizimi konkrekt në punët e pushetit, në realizim e pushetit. Në qoftë se ne nuk e kuptojmë si duhet vijën politike të Frontit do të jetë zor për ne të kuptojmë si duhet politikën e Qeverisë në të gjitha fushat e vepërmit dhe anasjellitas. Politika e Frontit dhe politika e Qeverisë janë dy gjëra që shkojnë së bashku. Kemi thënën që Frontin duhet të zgjerojë, duhet të bindim të pëkkaqrit, të aktivi-vizoinjë gjithë popullin. Këtë s'e kemi bërë sa duhet dhe si duhet; ekziston sektarizëm dhe rutinë në punë, insistohet në metodat të njihjes, të përshtatshme për dy vjet të kaluar, nuk shkojnë me zhvillimin e kohës dhe të ngjarjeve. Harrojmë se që nga tani nuk mund të zgjidhen më se mënzyrhet e malit; harrojmë se metoda e punës duhet të ndryshojë jo vetëm në formën, por edhe në esencën; harrojmë që populli tani të kërkon shumë gjëra, gjërat që i premtove; ai ka filluar që të kërkojë në ndjë vit ato që s'i janë plotësuar gjate qindra vjetësh me radhi; fshati më i humbur të kërkon shkollë, por të kërkon edhe elektrik, sepse ka një vijë uji afër. Luftuam dhe çliruam vendin, këtë që të tjera vënë takënjësi, si madh për ne. Kjo është mbështetja e një më madh, por sejma; tani duhet të punojnë drejt dhe shumë, pse përndryshëm erozioni dëfinat. Përpara Partisë ishin vënë një tok problemesh, përmirëshjet së rëndësishme të Frontit. Problemi me rëndësi i pushetit dhe zbatingi i politikës qeveritarë në fusha të ndryshme të aktivitët shoqëror dhe ekonomik dominonin gjatë kësaj periudhe të Çlirimit dhe vazhdonjë të jenë kurdoherë në rendin e parë të ditës. Çdo gjë do të zgjidhet më së miri kur Partinë tonë të kemi të fortë dhe dita-dite të shohim përmirësim të tij. Do të prek në vija të përgjithshme çështjen e pushetit dhe politikën e Qeverisë. Me pushetit ne do të zgjidhim çdo gjë, këtu qendron forca jonë. Pushetit ne duhet të dimëra të perfektionojnë dhe të përdorim më së mirë. Partia jonë drejton pushetin dhe rrjedh vetvetu që sa më e fortë të jetë Partia, aq më i fortë është pushetit. Më parë se t'i hyjnë në thelbë çështjes, shokët duhet...
të kuptojnë një gjë; që Partia jonë e drejton pushetin me anë të njerëzve të saj, të cilët janë kudo në vendet kyç të komandës. Të gjitha vendimet përpunohen në Parti dhe zbatoohen nga pushetit. Njerëzit e Partisë i çojnë këto vendime të Partisë në pushetet. Vetë nga anëtarët e Partisë se si do t’i paraqitën, përpara njerëzve të pushitetit, përpara njerëzve të Frontit. Këtu duket sa e kemi kuptuar vijën e Partisë dhe si e zbatojmo në Front dhe në pushetet. Përuaj kësaj, anëtarë i Partisë duhet të dijë se Partia është atje ku al punon dhe është njëkohësisht përëndjesë përpara Partisë dhe përpara pushetit, përpara superioirit e tij në pushetet, cili dëdo qoftin këta, anëtarë parti ose jo. Zotësia e një anëtarë të Partisë njihet dhe çmohet me punën që kryen atje ku e ka vendosur Partia; atje shihet sa i zoti është, sa i disiplinuar është, sa besnik i Partisë është. Nga moskuptimi i mirë që është rrjedhbin gabime, si mosrespektimi i pushetit dhe i hierarkisë në pushetet, shkelja e ligjit dhe moskryerja e detyrës; këtej rrjedh sektarizmi në Front dhe në pushetet. Këto të meta ekzistojnë në shokët tanë dhe për këtë araye pushetin nuk e kemi që të fortë dhe ndodhin gabime.

Pikhëspari bazat e pushetit, që janë këshilla e katundit, vazhdoi të jenë të dobëta, të zgjedhura jo me një që kritet të shëndoshë dhe nuk dinë akoma si duhet rolin e tyre në fshat. Këta këshilla nuk ndihmojnë sa duhet nga shokët e sidomos në Veri.

Në formë, pushetit në Veri paraqitet pak a shumë ashtu si e duam ne; por në praktikë po bëhet puna e vjetër, dua të them që interesimi i këshillit të nënprekturës është shumë i pakë, për mos me thënë aspak; edhe ligjet e udhëzimit gati nuk shkojnë fare. Gjithashtu, shumë rrethi shkojnë shtypë, agjiturët dhe propagandistët. Kjo dobësi e këshillave bazë, patjetër shkaktion që edhe këshilla e qarkut dhe ato të nënprekturave nuk janë në lartësinë e duhur. Këshilla e qarkut s’janë në një qendër të drejtë dhe u gjetë gjithë kratinë, të gjithë këshilla e nënprekturave. S’ekziston një lidhje e shëndoshë në mes të tyre dhe një koordinim pune. Shokët tanë janë të rinj, u mungon ekspieranca, u mungon perspektiva dhe s’janë
rësojme punën. Sidqogjtë ne kemi realizuar mjafth gjëra me këtë pushtet dhe unë nuk do të rrë këtu t'i analizoj një nga një; këtu do të shroj vetëm në vija të përgjithshme disa probleme më me rëndësi të Qeverisë dhe politikën e saj në sektorët më me rëndësi të shtetit. Këtë politikë të Qeverisë do ta zbatojnë organet e pushtetit në rrethana të ndryshme dhe të koka vlatura e të zorshme që na paraqiten, prandaj gjithë Partia duhet të mobilizohet rreth këtyn problemeve, të cilat do të realizohen si duhet kur Partia të jetë në krye, kur qusheteti të jetë i fortë.

S'është hera e para që Partia, dhe kur them Partia kuptoj dhe Qeveria, përçaktion politikën e saj në sektorët e ndryshëm të aktivitetit të shtetit. Kjo politikë është përçaktuar me ligjet e ndryshme që janë aprovar nga Këshilli Antifashist dhe që janë përpuñuar më para në Byronë Polititike të Komitetit Qendror të Parisës. Qeveria në sektorët e ndryshëm ka çaktuar dhe programin e punës gjetë kësaj kohe, program që është zbatuar më të mirat dhe me të metat që kemi tërguar shumë herë.

Në Plenumin, që u mbajt në Berat1, u morën vendime në vija të përgjithshme përsë u përket masave urgjente që na diktonte situata, por këto vendime më vonë u përçaktuva më mirë me Çitrimin e plotë të Shqipërisë, me rrethamat e reja që na u paraqiten. Tani kemi një eksepervencë më të jatë në zgjidhjen e çështjes dhe jemi në gjendje ta përçaktotimë më mirë e më qartë politikën tonë në fushën ekonomike dhe sociale.

Cilat jarë problemet më me rëndësi ku duhet të vëmë gjithë kujdesin tonë për t'zgjidhur? Sipas mendimit tonë në radhën e para janë: problemi ekonomik, ai bujqësor, i arsimit, i financës, i rindërtimit dhe çështja e ushtrisë, por kjo s'përjashton që këtu të diskutojmë e të sgarojmë dhe probleme të tjera të Qeverisë...

Vepër, vull. 3, f. 127, 146-152

1 Është fjala për Plenumin e 2-të të KQ të PKSH që u mbloq në Berat më 23 nëntor 1944.
raflëku, moskujdesimi, shfaqje të burokracisë, të dembellëkut e shumë gjëra të tjera të papëlqyera. Kjo ka bërë që të infektohen disa nga kuadrat tanë, që të shfaqet shumë herë edhe tendencë sektare në pushtet. Nga ana tjetër, në pushetit tonë të ri, janë mbajtur shumë forma të vjetra organizative, jo të përshtatshme me kohën e re dhe me punën që duhet të kryhet. Njerëzit dhe format e vjetra të organizimit kanë penguar dhe do të pëngojnë shumë ecjen përpas në qoftë se nuk ngjallet në Partinë tonë ndjenja e përgjegjësisë dhe e një punë të shëndoshë.

Në pushtet duhet të vijnë njerëz të ndershëm të popullit, që ka besim populli në ta, të vijnë në radhë të parë, punëtorë, katundarë dhe intelektualë të ndershëm; këta të mësohen dhe të zhvillohen në punë krah për krah me ata që janë specialistë. Edhe për këta specialistë duhet kujdes i madh. Me i vu në punë këta njerëz, me i qmue në punë dhe për punën që bëjnë, por njëkohësisht të kontrollohet puna që bëjnë dhe të mos mbahet gjendrim oportunist kundërjt tyre në dëm të punës. Përveç kësaj, në lidhje me çështjen e pushetit, jo vetëm që duhet të ushtrojmë në maksimum kontrollin nga brenda dhe të lejojmë kritikën e autokritikëm konstruktive, por njëkohësisht të nxitim edhe iniciativën e masave për ndihmën direkte që duhet të jepin pushetit dhe kontrollin që duhet të ushtrojnë mbi njerëzit e tij. Këshillat, nga dalin komitetet ekzekutive, duhet të ushtrojnë realisht pushetin e tyre, si në emërimin e njerëzve në komitete dhe në kontrollin e tyre, ashtu edhe në heqjen, kur këta nuk punojnë mirë. Të veprosh ndryshe do të thotë të ruash formën e pushetit popullor, por në brendi të sundojë fryma dhe metoda e vjetër. Këtë gjë duhet të luftojmë me ashpërsinë më të madhe.

Në çështjen e pushetit armiku do të bëjë çmos të na luftojë. Ai do të na luftojë formën e regjimit tonë duke marrë si argumente gabinet dhe lëshimet që bëjnë disa nëpunës, që, më të shumtën e herës, janë njerëzit e tij që ka futur brenda, dhe do t’i paraqitë sikur këto gabime bëhen pse forma e regjimit nuk është e përshtatshme. Nga ana tjetër, al do të përpiqet të depërtojë në pushet, për të sabotuar, për të ngadalësuar punën, për të futur të gjitha vetet e kështjë të regjimit bor-gjez dhe, po t’i lëshosh shesh të lirë, ai të kap edhe pozitit kyç të sektorëve të ndryshëm. Shembuj për këto gjëra kemi mjaft. Këto duhet të na shërbejnë si mësim...

_Vepra, vël. 3, f. 245, 281-284_
NGA

PROGRAMI I QEVERISË SË PARE TË REPUBLIKËS POPULLORE TË SHQIPËRISË, PARAQITUR PARA KUVENDIT POPULOR TË RPSh

24 mars 1946

Shokë deputetë,

Asamblja e lartë Kushetuese, me proklamimin e Statutit Themeluar të Shtetit, kreu detyrën historike që i kishte ngarkuar populli ynë. Proklamimi i Statutit i dha shtetit formën e vërtetë popullore, i dha Shqipërisë regjimin republikan, që shpreh aspiratat e mbarë popullit tonë. Me proklamimin e Statutit plotësohet një etapë e shkëlqyer e vendit tonë, etapë plot heroizma e sakrifica, luftë dhe punë të palodhur, të kryerë ndër momente shumë të vështhirë, si të brendshme, ashtu dhe të jashtme. Me forcat e veta populli ynë qërori atdheun nga skllavëria e rëndë, fitoi independencën, sovraneiten, ngriti pushetin e tij popullor dhe iu përvesh punës së rindërtimit të vendit të rrënuar. Gjatë kësaj etapë e pasluftës, populli shqiptar ka korruj sukses jo vetëm në konsolidimin e pushetit të tij, po edhe në ngrijjen e ekonomisë së vendit dhe në zhvillimin politik dhe kulturor të masave të gjera punonjëse. Proklamimi i Statutit është një tjetër, nga ana tjetër, një etapë te rretpas gjithë popullin dhe në këtë etapë do të ecë me hapa të sigur në drejtimet që i cakton Statutit.

Për fitoret e deritakshmës është dashur mobilizimi i gjithë popullit tonë, pse as lufta e madhe e Çllimit, as etapa e

1 Kushetuta e Republikës Popullore të Shqipërisë.
peccatorum», ku merret rogra pa u lodhur dhe pa krijuar, do të kenë shpejt deziluzione të hidhura për ta. Puna duhet të bëhet një ndër për qdo shqiptar.

Me Statutin që na dha Asambleja Kushtetuese, i cili na hap perspektiva të gjera punimi dhe rindërtimi të një shoqërie të lumtur dhe që na siguron të gjitha mjjetet për shkuarjen me sukses përpara, Qeveria e Republikës, e mbështetur në sukseset e korraura në etapën e parë dhe sidomos në forcën krijuese të masave, në energjinë dhe në vitalitetin e popullit shqiptar, do t’i kapërcejë me siguri vështrirësitë që do të hasë përpara në zgjidhjen e problemeve jetike të vendit tonë.

**Problemi i ndërtimit të Shqipërisë së re**

Ky problem është më kryesor, që do të preokupojë Qeverinë dhe gjithë popullin shqiptar, pse është më delikatë, më i vështrirë, por jo i pazgjigshhëm. Këtu duhet të vihen të gjitha forcat tona, pse këtej varet e ardhmu më e lumtur e vendit.

Të ndërtosh Shqipërinë e re do të thotë të ndërtosht ato që na dogji dhe na shkatërroi armiku, në radhë të parë, dhe të kalosh më tej me forca të dyfshuarë, të ndërtosh shtëpitë e djequra, të përmirësoh dhe të hapësh rrugë të reja komunikacioni, që janë mjetë i domosdoshëm i zhvillimit më të mirë ekonomik, të rindërtosh dhe të vësh në funksionim të mirë mënjerat e ndryshme, pasuria më e madhe e vendit tonë, të mëkëmbësh industrinë e lehtë dhe të inkurajos prodhimi, i cili do të shtohet dhe të përmirësohet. Të ndërtosh Shqipërinë e re do të thotë të ngresh ekonominë e vendit, të përmirësoh dhe të bash të bëhet të begashte jetën e popullit dhe popullin shqiptar ta paztësh me një kulturë dhe me një arsim të shëndoshë, të ndërtosh, pra, një shoqëri të re në Shqipërinë e re.

Këto detyna të rënda i takojnë, në radhë të parë, Qeverisë së Republikës dhe gjithë popullit shqiptar dhe për zgjidhjen e këtij problemi të madh duhet të mobilizohen të gjitha energjitë tona si nga pikapamja politike ashtu dhe teknike e organizative. Duhet të kuptojmë një gjë, se të gjitha këto pu-

**Problem social**

Qeveria, duke pasur si udhëheqës Statutin, do të marrë edhe masat sociale. Ajo do të kujdeset kurdoherë për ata që lufta i la jetimë e në mes të katë: rrugëve dhe për ata që i bëri të pazotë për punën. Do të krijojë punë të posaçme për të nime të domosdoshme, që do të kryejmë, është e pamundur të përballohen me buxhetin e zakonshëm të shtetit. Kjo mungesë do të përbashkët me forcën e gjallë të popullit, me iniciativën dhe sakritikat e tij që do t’i vërhë në shërbin të atdhuert. Kjo është lufta e dytë e laviçhme e popullit tonë, ajo e ndërtimit të ri të shoqërisë sonë nga do të dalin heronjë e punës.

...Në vendin tonë të varër dhe të djegur duhet të zhvillohet në maksimum ndjenja e kurimit, e mbajtjea mirë dhe e ruajtjes së pasurisë së shtetit, sepse të bësh kurisme, të ruash pasurinë e shtetit dhe të pakësh apshenizmit në nxjerrjen e prodhimit, do të thotë të ulësh qëmë e këtyre prodhimve, të krijojë besimin e popullit në situatën e sotme, të çelikosësh bashkimit në mes të fsahasëve, punëtorëve dhe intelektualëve në Republikën Popullore të Shqipërisë.

Në lëmin kulturor dhe arsimor Qeveria ka një barrë të rënda. Populli që do nëvojë për më shumë bukë, por ka nëvojë gjithashtu edhe për më shumë kulturë dhe arsim. Kjo kulturë dhe kjo arsim nuk duhet të jenë më vetëm një stoll e pavloshme, po duhet të shërbejnin për interesin e përjashtëshëm, për të prodhuar më shumë dhe më shërbyr, për të ngjitur standardin e jetës në vendin tonë. Ne kemi nëvojë për atë kulturë që ta bëjë popullin më të zot të punojë dhe të prodhojë; dhe këto kulturë e arsim ta bëjnë një armë të masave të gjera punojnë. Qeveria do të luftojë qdo gjë që do të përgjegjë të shkohe në këto drejtim. Në Shqipërinë e re që po ndërtajmë dhe me Statutin e ri që na udhëheq nuk mund të ecet më ne organizimizhet dhe as me programet e vjetra. Çdo gjë do t’u përshtatet kohës dhe situatës së krijuar dhe kjo duhet të ndërrojë jo vetëm në formë, por edhe në përmbajtje...
gjyqmatuarit e luftës dhe në punët publike do të merrin në shërbin, në radhë të parë ata që s'kanë asnjë të ardhur. Ndihma të mëdha janë dhënë nga ana e shtetit për të mjeruarit, por nga këto kanë përfitur dhe njërez që nuk u takonte kjo ndihmë, kanë përfitur edhe nga ana që ishin në gjendje të punonin. Këtyre rrregullimeve do t'u japim fund dhe Komisioni i Kontrollit të Shtetit, që u formua në gjirin e Qeverisë, në bazë të Statutit, do të marrë masa për funksionimin e drejtë të aparaturi të shtetit për të zhdukur këto të meta e abuzime që bëhen nga njërezë parazitë e të pandërgjegjshëm që dëmtojnë shtetin dhe shoqërinë. Qeveria do të jetë e ashpër kundër atyre që shkelin ose shqetëruar që një qëvunës jo të punonë, dëmsgjyjet e tyre të ndalojë shfrytëzimin e punëtorëve dhe do të rregullojë shpërndarjen e tyre në punë sipas mundësive dhe veçanërisht përpa u përket grave dhe të rinjve. Nga ana tjetër, do të organizojë entin e sigurimeve kundër fatkeqësive në punë, hapjen e shtëpive të pushimit për masat punonjëse dhe do të bëjë të respektohen tetoresh në punë dhe ditët e pushimit që akordon ligji. Veçanërisht invalidëve të luftës Qeveria do të përpiqet t'u sigurojë një jetë të denjë.

Në lëmin e drejtësishë

Në lëmin e drejtësishë do të bëhen ndryshime të rëndësishme, në harmoni me bazat e përcaktuara në Statut. Që të kemi një drejtësi me të vërtetë popullore është e nevojshme të vazhdojnë duke ecur përpara në rrugën e reformave. Drejtësia duhet t'u përhaltet konshtëve shoqërorë dhe ekonomike të reja. Detyra kryesore e gjyqtarëve është të sigurojnë zbatimin pike për pikë të ligjve që bën vetë populli dhe çdo vendim i tyre të ketë vulen e frymës së re. Populli në zgjedhjen e gjyqtarëve

1 Eshët flala për degjët e sigurimit shoqëror pranë Drejtorisë së punës, e cila u krijuva me dekretligjin e Presidentit të Kuvenit Popullor Nr. 127, di. 6.6.1947.

të tij do të ketë parasysh jo vetëm aftësitë profesionale, por sidomos cilësitë e duhura për të garantuar mbrojtjen e interesave të tij e të fryteve të luftës që i kushtoi kaq gjak.

Për shëndetin e popullit

Qeveria do të interesahe; veçanërisht për shëndetin e popullit duke zhvilluar një propagandë të gjerrë për higjjenën dhe profilaksinë. Nga ana tjetër, do të forcojë kujdesin dhe kontrollin më të madh mbi spitalet dhe mbi specialistët, të cilat profesionin e tyre të mos ta bëjnë më tregti, por ta quajnë si një mision të lartë humanitar...

Politika e jashtme

Politika e jashtme e Qeverisë së re do të jetë vazhdimësia e politikës së Qeverisë së mëparshme. Qeveria do të mbrojë interesat e paqes dhe të demokracisë ashtu si do të mbrojë dhe interesat e vendit të vet. Shqipëria është më një vend që të merret nëpër kembë dhe as të bëhet plagët tregu asaj diplomacisë që është përshkruar e Luftës së Dytë Botërore. Pozitët që dë Shqipëria në gjirin e kombove antifashiste nuk i bën njëri, por i filo i i gjak and me sakrivice mbinjërëzore. Populli ynjë, që u hodh pa rezerva në luftën antifashiste, për të drejtat e tij, për të drejtat e njërëzimit, për forcimin dhe për triumfin e demokracisë, për lirëte e popullve, kërkon me kembëngulje dhe me ballin lart të respektohen të drejtat e tij....

Qeveria e Republikës do të rrethojë me kujdesin dhe me dashurinë më të madhe ushtrinë tonë heroike, që, nëpërëmjet betejash të përfaqësimit, çlloi adheurn, i siguroi këtij independencën dhe sovranitetin. Qeveria jonë do të vërtë të gjitha fortët që Ushtria jonë Popullore, që është mburoja e sigurit e të drejtave që filoi populli, mburojë e independencëve dhe e integritetit tokësor të Shqipërisë, të bëhet një ushtri nga më modern i dhe i simbol i një dashurie të madhe nga ana e popullit tonë, që e lindi dhe e rriti nëpërëmjet kaq futunan.
Shokë deputetë,

Duke paraqtur shkurtimisht detyrat e Qeverisë së re, dëshiroj të theksoj edhe një herë se nga kryerja e këtyre detyrave varet e ardhmja e lumtur e Republikës Popullore të Shqipërisë. Këto probleme vitale do t’i zgjidhim me mundësitet tona materiale, prandaj lipset që i gjithë populli shqiptar të mobilizohet dhe të keqë parasysh se do të duhet të bëjmë sakrifica dhe të heqim dorë nga shumë gjëra derisa të kapërcejmë vësh-tirësitet kryesore. Me një mobilizim të tillë në punë, ku të derdhët djerë dhe të tregohet aftësi dhe ndërgjegje, ne do të arritmë të ndërtojmë Shqipërinë e re ashtu si e deshëna ata që luftuan dhe ranë në fushën e nderit, që Shqipëria të rrójë kryelartë, e begatshme, e kulturuar, e lumtur.

Vepra, vull. 3, f. 298-301, 305, 310-312, 318-319

NGA

TEZAT PËR RISHIKIMIN E PLENUMIT TË 2-TË TË KQ TË PKSH

Raport i mbajtur në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PKSH¹

9 qershor 1946

...Gabimi i parë dhe kryesori është të Komitetit Qendror dhe te Byroja. Këto forume nuk kanë drejtuar si duhet të drelltonin dhe këto për arsyet që thashë me lart. Por këtë rrjedhin një varg gabimesh të tjera. Komisioni i kuadrove me anëtarë të Plenumit dhe me Koçin në krye, përgjegjës kryesor përpara Byrosë, drelltonin efektivisht punën. Por komisioni i kuadrove i kishëte kaluar kompetencat e veta dhe si rrjedhin ata nuk mund të ishin në gjendje si duhej, qoftë edhe sipur atje të

¹ Pa ditur ende gjë për prapaskënën e Beratit, për komplotin e kurdisur nga udhëheqja e PKJ kundër PKSH, për gjithë pjesëtarët e këtij komploti, shokë Enver Hoxha, duke i analizuar me syrin e markizatit punimet e Plenumit të 2-të të KQ, që u mbajt në Berat në nëntor 1944, kishëte krijuar bindjen se në këtë Plenum vijë e Partisë që dënuar pa të dreljtë dhe se Plenumi i Beratit ishte bërë burim i një varg dobësish që viheshin re në punën e Partisë. Për këtë arsy mur përgjatshëm këtë raport që ia paraqtët Byrosë Politike, me arë të të cilat kërkonë të rishikohej Plenumi dhe të hidheshin poshtë venjëmet e tij.

Këto kërkesa të drejtë u kundërshuan e nuk u pranuan nga Koçi Xoxe e Pandi Kristo. Ata kishin frikë se rishikimi l Plenumit të Beratit do të nxirrite në shek puneën e tyre antipantë dhe ndërhyrjen armigësore të PKJ në punët e brendahme të PKSH. Edhe Nako Spira nuk guxoi të zbulonte veprimtarinë e pjesëtarëve në organizimin e prapaskënës.
ishin shokë me ekxperiencë të mëdhe, të kryemin një barrë aq të rendë sa ishte ajo e drejtimit të komisionit të kuadrove vetë dhe të punës në përgjithësi. Ata filluan t’i marrin në duart e tyre edhe kompetencat e të tjerëve. Kjo është një e metë organizative që ka konsekuenca jo të mira në punë. Përveç kësaj, puna u mor pakëz si qësim prej tyre dhe u formua pak nga pak një bindje sikur odo gjë po drejtëhej mirë dhe pa gabime. Mirëpo në realizim s’ishte ashtu. Politiqë e kuadrove nuk zgjidhje drejt, kuadrot tanë s’po edukosheshin si duhej, kurset s’po ecnin, gabimet në pushtiçhin ishin të shumta, konferencat e ndryshme me kuadrot s’ishin substantiale, s’ishin konkretë sa duhej. Kuadrot e Partisë dhe të pushtetit vinin në zyrat e KQ të Partisë dhe pikërisht në komisionin e kuadrove dhe aty merrnin udhëzime për zgjidhjen e problemave me shumë rendë-si, bile vitale, për Partinë. Dëri ku këto udhëzime ishin të frytshme dhe jepnin rezultate si duhej? Kjo është e dyshimtë për mua, sepse vetë Byroja s’ishte e qartë në këto probleme, sepse vetë Byroja nuk punonte në një mënyrë të atilër që t’i zgjidhë këto probleme dhe të udhëzonte gjithë Partinë. Shokët e komisionit të kuadrove bënin ç’mundnin (s’mund të mohohet puna e tyre e palodhur), por në atë drejtim që kishte marrë puna, ata praktikisht do t’i bënin mungat që të dyja. Këtu e kanë burimin dhe shumë të meta të pushtetit. U krijuaj nga fllëri dualiteti Parti-pushtet. S’ishte kuptuar mirë si e drejton Partia pushtetin, së ishin konfonduar pushtë në krye, s’ishte që qartë rol i pushtetit, rëndësia e tëj kryesore për Partinë. Ministri, goftë sikur të ishte dhe nga komunistët më të mirë dhe më të pro-vuari, s’kishte shumë vlejtë për njerëzit e Partisë. Partinë ata s’ës shikonin në pushtet, e shihnin vetëm në disa zyra. Këto kyndin lëshinë sa të duash, mospërgjegjësi në punë, mungesë respekti dhe disipline, mungesë konspiracioni, pozita të shtrembra, akrobatikë, kryqim miqësish false, arrivizën e shumë të liga të tjera. Në mënyrrin si ishte shtruar çështja, Partia e kishte të pamundur të kontrollonte punën, të bënte një politikë si duhet të kuadrove, të bënte mobilizimin e gjërë të masave, të zgjidh të duhej problemet e mëdha që i viheshin përpara. Pra puna ishte marrë pak si me të lartë nga komisioni i kuadrove dhe kritikat s’para i pritnin me qëf. Por që të pranohet kritika, duhet të ketë kaluar andej dhe autokritika si prej atij që i bëhet ajo kritikë, ashtu dhe nga ai që e bën, sepse në Parti mund të thuash 30 fikës: s’ka kush që të mos gaboja, por ka gabime dhe gabime. Vlera e një komunisti qëndron kur ai i sheh këto gabime dhe përpiqet t’i korrigojë, të korrigojë edhe shokët. Një punë e tillë, një drejtim i tillë ka krijuar disa situata jo të pëlvjera, bile të rezikshme, në rast se nuk veprojmë shtepiot.

Të marrin çështjen e rinisë Rinia është sektori më i rëndësishëm i Partisë, ajo është burimi i kuadrove tanë dhe i kuadrove që do të ushqejnë Partinë, që do ta çojnë përpara. Është fakt i pamahuhen e rinia, ashtu si ka qenë në luftet faktor vendimtar, ashtu është edhe tani, pse ajo ka entuziasmin, ka forcën dhe gjallërinë dhe po të edukohet mirë nga Partia, do të bëhet mbishëhjetje e mirë për të. Rinia është iniciativa, guximi, e tanishmja e madhe dhe perspektiva e qartë për të ardhmen. Vihet pyetja: A e ka drejtuar efektivisht rininë, Partia? Unë mendoj se jo. Dhe në mënyrën që janë zhvilluar punët, s’mund ta këtë drejtuar. Me drejtuar këtë sektor të gjërë dhe të rëndësishëm, s’është vetëm me mbajt lidhjet dhe me dhënë herë pas herë disa udhëzime, por me i rrahë mirë në Byro problemet e rinisë, me i studiues konkretisht dhe me ia dhënë rinisë këto drejttime, këto probleme të zgjidhura si duhet, të punuara si duhet. A e kemi bërë këtë gjë? Unë them se jo. Përkundraz, shokët e rinisë na i kanë paraqitur nevo. Por mund të jetë ndonjë që të thotë se ata janë më në koren të çështjeve të tyre. Unë them mirë, janë njerëz që shoqojnë përpara, por pse të mos vijet në koren si duhet Byroja Politike dhe Komiteti Qendror i Partisë sonë për këto gjëra? Kjo gjë duhet bërë që të shihet drejtimi, që të ndihet lidhja, që të ndihet kohezioni dhe respekti ndaj udhëheqjes. Ndërnye rinia ka rrezik të shkaktetut. Shkojnë një lejëri i përhershëm, por mua më duhet se faji s’është aq i rinisë sa është yni. Rinia ka marrë hox në vendin tonë, kjo duhet të na
gëzojë dhe ta inkurajojmë, por edhe ta drejtojmë. Por ta drejtoş, s’do të thotë ta pengosh. Këtu të kuptohemi dhe këtu të ndërrojmë mentalitet në qoftë se është rasti se ka mentalitet për të ndërruar. Unë kam konstatuar një frymë dualiteti në mes Partisë dhe rinisë, dua të them në mes disa shokëve të Partisë dhe të rinisë, flas për udhëheqjen e saj. Po pse rrjedh kjo? Për mua është çështje drejtimi. Njëri kërkon t’i imponohet tjetrit. Duhet të ketë vetëm një drejtim: Partia. S’ka kush e mohon këtë gjë. Çështja është që ta drejtojmë rininë drejt dhe efektivisht. Ka trendë në disa shokë të Komitetit Qendror e veçanërisht të komisionit të kuadrove, që të mos shihet drejt çështja e rinisë, të vihen në dukje shumë gabimet e saj atje ku janë, por edhe atje ku s’janë. Kjo s’është e drejtë. Është krijuar një farë acarimi në mes shokësh të mirë të Partisë dhe të rinisë. Kjo duhet qaruar dhe luftar, se është shumë e dëshme. Më të gjërë duhet të jenë njerëzit e pijekur të Partisë për gabimet e vogla të rinisë; këto gabime e kemi për detyrën të donososhme të shohim dhe t’i korrigojmë, por për një gabim të njëlojtë, një anëtarë të vjetër të Partisë mund të sëllajmojë më fort, se i mban kurritë, kurse të i riu të kemi kujdes se është njëmë, ai ndreqet më lehtë, sepse është filiz i ri. Pastaj, më duhet se shokët e komisionit të kuadrove duhet të analizojnë pak më qartë punën e tyre, gabimet e tyre, të cilat s’janë alarmante, por që, po t’u vihen në dukje si duhet, do ta shohin dhe më qartë punën e rinisë, dhe atëherë do të zhdukën kreo ato qarkuptime dhe ajo frymë që është e huaj për Partinë. Këtu nuk dua ta laj kreu rininë për të metat që ka në punën e saj, por mendoj se ato janë më pak të dëshme se të metat tona. Megjithatë kjo s’do të thotë që ne t’i lëmë ato pas dore...

Vepër, viti. 3, f. 361, 387-391

NGA

RELACIONI MBË PROJEKTILIGJN E PËRGJITHSHËM TË KËSHILLAVE POPULLOR, MBAJTUR NË SEANCËN E PESTE TË KUVENDIT POPULLOR

5 gusht 1946

Shokë deputetë,

Pas Statutit Themeltar të Republikës Popullore të Shqipërisë, projektiligj mbi këshillat popullorë është pa dyshim at më i rëndësihmi dhe më kryesori ndër ligjet që ka aproovuar deri tani Kuvendi Popullor. Rëndësia e këtij projektiligj qëndron në faktin se ai përmby nje të rregullim dhe rregull përfshirët dhe të zhvillimit të plotë të këshillave popullorë, të cilit janë bazat dhe organet e pushtetit shtetorë.

Krijimin dhe zhvillimin e këshillave popullorë, si baza politike dhe organë të pushtetit shtetorë, do t’i gjejmë gjatë periodhës së lavdhishe të Luftës Nacionalçirimore të popullit tonë kundër okupatorëve fashistë dhe klikake tradharet të vendit. I gjetit sistemi i organeve përfaqësuese, që nga këshilli i shkallës më të ulet dhe deri të Kuvendi Popullor të Republikës Popullore të Shqipërisë janë fitore kryesore të Luftës Nacionalçirimore. Populli shqiptar, që rroko armën për të hedhur poshtë zgjidhën e robërisisë fashiste italiane dhe gjermane, organizoi njëkohësisht këshillat nacionalçirimore të masave të gjera si organë politike dhe ndihmëse të luftës së tij. Këshillat nacionalçirimore të zhvendësuan që në fillim organet shtetore të pushtetit të vjetër kuqëding dhe tradharet, i cili që në ditet e para të okupacionit u vu i têrë në shërbinim të armikut. Po-
pulli, me kryengritjen e tij, e shkatërroj pushtetin e vjetër dhe mbi gërmat e tij ngritet pushtetin e rë të këshillave nacionalearmitarë. Këto organë lindën në zarrin e luftës, nga vullneti i masave të populit punëtor për të përballuar konditët që krijoj vetë lufta antifashiste dhe për të marrë populli në duart e veta fatet e tij, vetëveqerisjen që deri në atë kohë ishin në duart e kiklave tradhë, feuda dhe borgjice që kishin shitur atdeun te i huaj. Këshillat nacionalearmitarë, pra, të krijuan në këto rrethana, ishin shpërthja e gjiqës e vullnetit të populit tonë dhe të aspiratave të tij shekullore për të marrë fuqinë në dorë dhe për të vendosur regjimin popullor dhe demokratik të vërtetë. Roli i madh i këshillave nacionalearmitarë gjatë gjithë periudhës së luftës ka qeni i ladvishëm; ata ishin organet e mobilizimit të përgjithshëm të populit në luftë, ata ishin ndihmësit e paqmuashëm të luftës, ata ishin organet politike dhe bazat e pushtetit të rë të gjitha zonave të ciluar nga pushtimi i armikut...

Projektligj mbi këshillat popullorë ndahet në gjashtë pjesë. Në pjesën e parë bëhet fjalë mbi parimet themelore të këshillave që mbështetën në mënyrën më të zhvilluar në konceptet e caktuara në Statutin Themeltar të shtetit tonë.

Një nga parimet kryesore është ky: «Këshillat popullorë janë organë të pushtetit popullor, me anën e të cilave populli ushtron pushtetin e tij në njësitet administrative lokale».

Ky parim vë mirë në dukje karakterin demokratik të këshillave popullorë. Ai është baza themelore e vetëveqerisjes. Statuti me nenin e dytë ka vënë bazat juridike të organizimit të shtetit tonë të rë.

Këshillat popullorë që lindën në Luftën Nacionalearmitare kundër fashizmit dhe reaksionit, janë organë përfshiqësues të pushtetit shtetëror, me anën e të cilave populli ushtron pushtetin e tij. Këshillat popullorë, si organë të pushtetit shtetëror në rrethin e tyre, kryejnë detyra me rëndësi lokale. Por këta këshilla kanë edhe një detyrë tjetër po më ag rëndësi; të realizojnë detyrat me karakter të përgjithshëm. Kjo siguron unitetët e pushtetit tonë popullor.
bashkëpunëtorëve të tyre, ata luftuan kundër kthimit të regjimeve tiranës të së kaluarës dhe aparrit të tyre shtypës që hyri menjëherë në shërbimin e të huajve. Populli luftoi dhe përmbyt format e vjetra të qeverisjes dhe me gjakun e bijve të tij më të mirë ngjriti një sistem të ri qeverisje. Ai me kryengritjen e tij popullore vendosë pushetin popullor dhe këshillat popullorë. Prandaj ai ka të drejtë të marrë pjesë sa më gjërë në pushet. Këta këshilla me pjesëmarrjen e popullit u bënë organë të forta të luftës dhe sot në periudhën e rindërtimit po bëhen organë pune dhe paseje.

Pjesëmarrja e popullit, e shfaqur dhe e konskuruar në menjyrë të ndryshme, është një fitore e kryengritjes popullore. Populli zgjidh dhe zgjidhet në të gjitha organet e pushtetit popullor; populli është mbështetja e këtyre organeve në plotësimin e detyrave të tyre.

Projektligji cakton në vija të përgjithshme ndarjen administrative dhe këshillin që ka çdonjëra nga këto ndarje. Kemi këshilla popullorë në fshat, në qytet, në komune, në nën prefectura dhe në prefectura.

Një nga nd-yshimet me rëndësi në ndarjen e re, në krahasim me atë të mëparshmen, është krijimi i komuneve. Përhapja e fshatrave tona dhe largësia e madhe ndërmijet fshatit dhe nën prefecturës krijoin një boshilik në aparatin tonë administrative. Për të fociuar aparatin shtetëror dhe përu'r ardhur në ndihmë më direkt nevojë të popullit, u pa nevojshme krijoj i komuneve. Kjo paraqet edhe prej Statutit.

Në vargun e gjatë të parimeve themelore rreshtohet dhe e drejtë a këshillave popullorë si persona juridikë që administrojnë pasurinë e përbashkët të popullit me rëndësi lokale në bazë të planit të tyre ekonomik dhe në bazë të dispozitave dhe të udhëzimeve të përgjithshme të organeve më të larta shtetërore. Administrimi i këshaj pasurie do të jetë një nga burimet e të ardhurave të buxhetit të tyre.

1 Në këtë kohë ruhej ende ndarja e vjetër administrative: komuna, nën prefecturë, prefecturë.
nxitja dhe organizimi i pjesëmarrjes direkte të masave popullore në administratën shtetërore si dhe zbatimi i politikës së bashkimit dhe të vëllazërismit të populit. Këshillat nacionalçërimtarë gjatë luftës kanë luajtur një rol të madh në bashkimin e populit. Ky bashkim u bë një faktor deziviz në triumfin e kauzes së çërimit. Populli shoqtar, dikur i përçarë për politikës së kikave sunduese, në Luftën Nacionalçërimtarë u bashku dhe u vëllazërua. Në Shqipërinë e re bashkimi i populit është bërë një realitet; ky është një nga forcat e mêdhë të pushitet populor. Sot nuk ka privileje dhe dallime për shkak origjinë, pozite, pasurie dhe shkalle kulture. Dhe nen 23 vazhdon: «Këshillat popullorë kanë për detyrë të zbatojnë politikën e bashkimit të populit punëtor të qytetit dhe të fshatit, të ngrenë nivelin kulturor të masave, të ndihmojnë populinë punëtor që të bashkohej dhe të mbrohet kundër shfrytëzimit ekonomik»- etj. Përveç detyrave të përbarashkëta këshillat popullorë kanë detyra të veçanta. Kemi detyrat e këshillave popullorë të lokalitetit, të komunës, të nën-prefekturës dhe të prefekturës. Këto detyra kanë lidhje me planin, me bujqësinë, me tregtinë dhe me zejtarinë, me financën, me raportet në punë, me arsimin, me shëndetin e populit dhe me sektorin e tjerë të aktivitetit shtetëror. Rreti i kompetencave të këshillave popullorë nuk është i njëjtë. Ato të këshillave më të larta janë më të gjera.

Organizimi i këshillave popullorë përbën pjesën e tretë të projektitligjit. Numri i anëtarëve të këshillave popullorë caktohet me vendim të Presidiumit të Kuwendit Popullor, por ligji cakton minimumin e maksimumin e anëtarëve që duhet të ketë çdo këshill. Rëndësia e raporteve ekonomike dhe kulturore, numri i banorëve dhe rrethana të tjera janë kritere për të caktuuar numrin e anëtarëve të këshillave popullorë. Ligji për zgjedhjen e këshillave popullorë kontrakron parimin e ndarjes në rrethet elektorale. Për çdo rrethi tektor zgjidhjet një anëtarë këshilli. Kjo është e nevojshme për ushtimin e së drejtës së revokimit nga ana e zgjedhjesve. Këshillat popullorë ushtrojnë të drejtat e tyre ose direk në mbledhjen e të gjithë anëtarëve të këshillit ose me anën e komitetve të tyre ekzekutive. Funksonet ekzekutive dhe gjiqësore ushtrohen prej komitetit ekzekutive. Detyrat që janë në kompetencën ekzkluzive të këshillave popullorë janë këto: zgjedhja dhe shkarkimi i anëtarëve të komitetit ekzekutiv, shpërtrandja e këshillave popullorë më të ulët dhe të komitetave ekzekutive të tyre, caktimi i zgjedhjeve për këshillat më të ulët, përplimi i planit ekonomik dhe i buxhetit, kontraktrimi i huave, krijimi i ndërmarrjeve dhe i institucive, hartimi i rregullorës për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të këshillave popullorë, marsja e vendimeve, caktimi i takseve lokale, anulimi, pezullimi ose ndryshimi i vendimeve të këshillave popullorë më të ulët dhe zgjedhja ose shkarkimi i gjiqjarëve dhe i ndihmëgjyqtarëve.

Në bazë të parimeve të Statutit, këtij ligji themelor, në njësitet administrative lokale, të vetme organe të pushitet populorë janë këshillat popullorë. Ligji në një kohë cakto edhe çështjet që janë në kompetencën ekzkluzive të komiteteteve ekzekutive në lidhje, natyrësht, me seksionet dhe zyrat që mund të krijohen në gjinin e këshillave popullorë. Komitetet ekzekutive nuk mund të ngarkoj ne në seksioneve ose zyra e kuçë punë: nxjerrjen e urdhëresave, përplimin e buxhetit dhe të planit ekonomik, lidhjen e marrëveshjes dhe të obligimeve, aprovimin e shpenzimeve të jashtzakonomise dhe punë të tjera që përmendën në nenin 57. Ligji në caktimin e kompetencave ekzkluzive të këshillave popullorë dhe të komiteteteve ekzekutive ka pasur për kriterët rëndësinë e natyrës së çështjeve si dhe parimin që këshillat popullorë janë organet më të larta në njësiet administrative lokale.

Para se të caktohen detyrat e komiteteteve ekzekutive, neni 56 i ligjit thotë: «Komiteti ekzekutiv kryen si tërësi të gjitha detyrat dhe punët që i janë lënë në kompetencën e tij si organ ekzekutiv dhe administrativ dhe udhëheq bashkërisht të gjitha degët e administratës shtetërore».

Komitetet ekzekutive udhëheqin administratën shtetërore si organe kolektive. Kjo garantoni karakterin demokratik të pushitet populor.
Në gjirin e këshillave popullorë, me përrashtim të këshillave popullorë të lokaliteteve, mund të krijojen seksione ose zyra të drejtuarra nga anëtarët e komitetit ekzektiv. Këto seksione ose zyra janë për ekonomi, për bujqësi e pyje, për financi, për punë botore, për arsim, për kujdesin shoqëror dhe për shëndetin e popullit. Krijimi i këtyre seksioneve ose zyrave pranë këshillave popullorë varet nga rëndësia e punës së këtyre këshillave. Seksionet dhe zyrat do të krijojen aty ku shihet e nevojshme dhe aq sa është e nevojshme.

Lidhjet e këshillave popullorë dhe të komiteteteve ekzektive me organet më të larta të pushtetit shtetëror dhe të administratës shtetërore përbëjnë përmbajtjen e pjesës së katërt të projektligjit të paraqitur për aprovimin. Këshillat popullorë, si u përmend shumë herë më parë, janë organë vetëqeverisëje në njësitë administrative lokale dhe veprim të njëve të Statutit dhe të ligjve. Me këtë cilësi këshillat popullorë kanë për dytryrë të zgjidhin çështje të rrethit të tyre dhe të vijnë në ndihmë interesave dhe nevojave lokale. Por këshillat popullorë në një kohë janë organë të pushtetit të përgjithshëmi me dytrya, që të bëhen një mbështete e fortë në zgjidhjen e problemeve me rëndësi të përditshme.

Duke parë këshillat popullorë me këtë prizëm, ato nuk mund dhe nuk duhet të sjellin një përçarje në unitetin e pushtetit dhe të ngrihen në organë autonome të shkëputura nga organet më të larta. Për këtë arsye Statutit dhe ky ligj u njeh të drejtën dhe dytryrën organeve më të larta të pushtetit shtetëror që të ndihmojnë dhe të kontrollojnë punën e këshillave popullorë më të ulët. Edhe organet e administratës shtetërore, Qeveria dhe komitetet ekzektive kanë për dytryrë të ndihmojnë dhe të kontrollojnë veprimtarinë e komiteteteve ekzektive inferiore.

Ndihma qëndron në dhënien e direktivave të përgjithshme dhe në caktimin e politikës administrative, kontroll në zbatimin e dytryave të tyre në konformitet me Statutin, me ligjet dhe me vendimet me karakter të përgjithshëm të organeve eprore.

Parimi i centralizmit demokratik imponon nevojën e lidhjes të ngushta në mes të organeve të pushtetit dhe të administratës shtetërore dhe një kontroll të fortë dhe të frytshëm.

Sipas nëniti 67 të projektligjit, Presidiumi i Kuvendit Popullor dhe këshillat popullorë më të lartë kanë të drejtë të anulojnë, të pezullojnë ose të ndryshojnë vendime, urdhëresa dhe ndihzime të kundërtilgjashme dhe të parregullta të këshillave popullorë më të ulët, ndërsa Qeveria dhe komitetet ekzektive mund të ndalojnë vetëm zbatimin e këtyre akteve.

Ky projektligj është një hap i madh përpara në përpunimin e Statutit tonë dhe në ndërtimin e aparatur të shtetëror si dhe në forcimin e pushtetit të ri me të vërtetë demokratik të Republikës së Popullorë.

Ky projektligj përfshijnë ligjshërinë e plotë të një pushteti të ri në formë dhe në esencë demokratik ndër të gjitha shkatëliteri dhe organizatën e shtetërorë.

Duke qenë i bindur se një projektligj i tillë u përgjigjet nevojave të stabilizimit dhe të zhvillimit të organizatës së shtetërore dhe u përgjigjet interesave dhe dëshhirave të populimit tonë, i propozoj Kuvendit që këtë projektligj të diskutojë dhe të aprovojë.
NGA

RAPORTI MBI AKTIVITETIN DHE DETYRAT E REJA TË FRONITIT, MBAJTRU NË MBLEDHJEN E DYTË TË KËSHILLIT TË PËRGJITHSHËM TË FRONITIT DEMOKRATIK

7 tetor 1946

...Për realizimin e programit tonë na është dashur t'i vëmë kujdesin kryesor forcimit të pushtetit, i cili sa më i fortë, sa më i perfeksionuar të jetë, aq më me lehtësi i zgjidh problemet që i vihen përpara. Administrata e shtetit ka bërë përparime, por përsëri nuk mund të themi se populli arritur në rezultatet e dëshiruarë. Përgatitja e kuadrove për ne, edukimi i tyre me teknikën e duhur dhe paqisjen e tyre me frymëni e re dhe me një stil dhe metodë të ndryshme nga ajo e vjetra në punë, duhet të jetë një nga prenkupacionet më kryesorë të Frontit dhe të pushtetit.

Ka pasur edhe të meta në punën tonë, këto do të jetë gabim t'i fshehësh dhe të mos i kritikosh e godasësh fort ku duhet për t'i korrigjuar dhe për t'i ndërrequr. S'duhet të kemi frikë nga kritikat e shëndosha, ato na forcionë dhe nuk na dobësojnë. Pushteti ynë populor buron nga popull dhe i përket popullit. Pra në këshillat popullorë duhet të vijnë njëriqet më të mirë t'i popullit, më të dashurit, më aktivët. Këta këshilla janë përgjigjet për punën e tyre përpara zgjedhshme të tyre, domethënë përpara atij populli që i ka zgjedhur. Në shumë krahiha sidomos në ndër prefectura dhe prefectura, ky parim i madh në disa raste neglizohet. Fronti duhet të ngërjet zërin për këtë çështje, se është një çështje me rëndësi të madhe parimore. Po të mos vihet në vend ky parim, po të mos aplikohet me rigorizitetin më të madh, atëherë ne s'kemi pushtet të popullit dhe çdo gjë do të është prapa. Populli dhe Fronti, haplas në mbledhje të gjera, të kritikojnë ata këshilla dhe ata njërëz që veprojnë ndrysh. Këtu s'lejohen lëshime se këtej kanë burimin shumë të kësija.

Ka akoma në aparatet tona burokratizëm, frymë të vjetër pune, neglizhëncë nga disa njërëz jo të ndërreqjshëm, që funksionim e tyre që u ngarkohet e marrin vetëm nga ana e sigurimit të rrogojës personale, çë dytërën le ta marrë lumi, populli dhe hallexhiu le të presë ditë e javë me radhë të dera e zyrës; ka akoma në aparat në tonë të shtetit nga ata njërëz të vjetër që s'kanë iniciativë aspak, që kërkojnë shumë nga tjerët, por s'janin asgjë ose fare pak nga vetja e tyre; ka njërëz që nuk sillen mirë me publikun; në shumë raste, ka mungesë organizimi dhe disipline në punë. Të gëzhta këto e shumë të tjera janë të meta që organizata e Frontit duhet t'i luftojë sistematikisht, për t'i përmbundur njëriqet ose për t'i menduajuar kurat ata janë të përkorrigjueshëm.

Por ka njërëz, dhe këta janë armi të popullit dhe të pushtetit, kritika e të cilëve, për shembull, nuk rreth të gabimi ose e meta e atij shëtit të dyqanit të shtetit, por te ngrijta e sektorisë të dyqanit të shtetit. Pak punë prish për këta njëriqet se një shtëpia i dyqanit të shtetit nuk iu soll mirë një klientë (sjellje që duhet të korrigojat dhe të merren massa kur përsëritet). Kjo gjë mund t'i ngjiste edhe në një dyqan privat, por ajo që u djej këtyre zotërinjve dhe që është me çdo mjet t'i luftojnë, janë vetëm dyqanet e shtetit. Këshuq ngalet dhe për shumë gjëra të tjera. Këta njërëz luftojnë reformat tona të mëdha, realizimet tona të shëndosha, duke marrë si prettext gabimet që mund të bëhen dhe bëhen dhe që duhet të rrimë me çekan mbi kokë për t'i korrigjuar. Këta zotërinj «të zgjuar» dhe kritizérë të sëmørë i akusoojë njëriqet tani për mungesë eksperience. Kjo mund të jetë e vërtetë, por kur vullneti është i madh, kur besnikëria ndaj popullit është e madhe, kur besimi në forcat e veta dhe në forcat e popullit...
Enver Hoxha

Rapor MBM Aktivitetin Dhe Dytarat e Fronit

Jonë e parë, si anëtarë të Frontit, është t'i ruajmë këto fitore si sytë e ballit, t'i konsolidojmë, t'i forojmë.

T'i raush këto fitore do të thotë të mbrohet at dheun. Mbrojtja e at dheut është një dytërë e rëndës, por e lëvishme. At dheu nuk mbrohet në njëzet vjet një herë dhe pastaj të të zërë gjumi mbi dafina derisa të të hedhë litarin në grykë tëjtë. At dheu mbrohet çdo ditë, vazhdimisht, me çdo hap, me çdo fjala, me çdo punë të përdishtme që bëjmë. Jeta joni individuale është e lidhur ngushtë me jetën e gjithë kolektivitetit shqiptar, për interesin tonë vetjat ta lidhim ngushtë me interesin e përgjithshëm. Këtej lind dhe forohej ideja e patriotizmit, e sakritësisë, e solidaritetit, e bashkimit dhe e mbrojtjes. Pu punohet për xhep, atje ska patriotizëm, atje ska vigjilenësi, as kujdes, as disiplinë, atje se'kziston ndjenja e mbrojtjes së at dheut. Armiku i jashtëm dhe i brendshëm nuk fle, ai përpiqet të dobësojë këto ndjenjë me çdo kusht, dhe me çdo mënyrë që të të hedhë më në fund duart në grykë. Populli e shen në punën e përdishtme se si tenon të na luftoj armiku, pranaj duhet të jemi në luftë të vazhdueshme me të. Këtu ska butësi prej murges, këto luftohet për jetën; kur armiku të kishte vjen shqelmin në fjat dhe të pinte gjakam, së mëshironte, por t'u desh të lije në fushën e luftës me mijëra të vrraci dhe të plagosur nga djemtë e tu më të mirë, t'u desh shtakërri i një pjesë të madhe të Shqipërisë, që të mund të sphiçoje jetën. Tani është në dorën tonë që ta mbrojmë këto jetën, është e drejtata e dhe mbin në do ta mbrojmë dhe do ta bëjmë të lumtur.

T'i konsolidosh fitoret e luftës, do të thotë të jesh në përmiresh të vazhdueshëm, domethënë të ndërtohe vendin të nga çdo pikëpamje. Problemi i ndërmit të ri të vendit është një problem i gjerë, i shumëshëm dhe që lyp nga kujuisin, vullnetin, disiplinën, drejtësinë më të madhe. Që të ngresh ekonominë e vendit dhe të përmiresh, kështu jetën e popullit duhet të mendosh njëkohësisht për zhvillimin e arsimit dhe të kulturës në popull, nga ku do të dalin kuadrot e shëndoshë dhe të zotë që të drejtojnë gjithë ekonominë e vendit në baza shkencore, duhet të përmiresh dhe të modernizosh bujqë-

Shokë të Fronit Demokratik,

Keto momente është po kalon Shqipëria janë momente nga më të rëndësishme të historisë së saj, pranaj dhe dytër dhe përfigjësitet tonë janë më të madha. Të vihemi përpara dytërave dhe të marrim përfigjësitetit. Pëkësëpici, në rëngën më të drejtë, pesë kërë rëngën në drejtë me zgjodhi vetë populli, e gre gje pas që të shkruajmë kufizimet dhe mërimshëm, e gjeti gjatë një luftët aq të përprakshme, sa kurër së ka parë historia e tij. Populli fitoi lirinë, independencën, sovranitën, shpërthitarën e Armës, spastërë rëngën nga armët dhe brendshëm, vendosnjë demokracin nga më të shëndoshat dhe përparimitet, forcën dhe konsolidoi prestigjën dhe pozitit e vendit të tij, jashtë, duke i siguruar këtij miq dhe aleatë të fortë të të singertë. Keto janë fitoret e mëdhëa të popullit tonë. Detyra...
sinë, duhet të rindërtosh dhe të modernizosh industrinë, duhet të forcosh dhe të modernizosh aparatin e shtetit etj. Të gjitha këto formojnë problemin kryesore të shtetit tonë dhe ne po ecim në rrugën e zgjdhjeve të tyre. Frontit duhet të koncentrojë të gjitha fuqitë e tij për të mobilizuar gjithë popullin, për të mbështetur veprën e shumanshme të pushtetit, në rëdhë të parë ngrijiten e ekonomisë së vendit...

Cështjen e arsimit dhe të kulturës po e përsëris edhe një herë. Kjo është një nga problemet më të rëndësishme të Frontit dhe të shtetit. Arsimi duhet të përkraket me odo kush, të përkraken shkolat, të mos mbetët i ri dhe e re pa vajtur në shkolë, të luftohet me të gjitha forcat analfabetizmi, veçanërisht në krahanat e Veriut. Të hapen sa më shumë dhe të përkraken shtëpitë e kulturës, klubet e sportit. Shtyp të shpërndahet dhe të lëkohet nga katër anët dhe ky të jetë një shtyp jo vetëm informativ, por sidomos edukativ dhe të pasqyrojë jetën e frymën e re.

Fronti ka për detyrë të madhe të forcójë në njerëzit të Shqipërisë ndjenjën e drejtësisë, që është gjëra më e lartë dhe më e shenjtë në regjimin tonë popullor. Gjykatesit tanë duhet të zgjidhen nga radhët e njerërza më të ndershëm dhe të pakorrupertueshm, nga njerëzit që u dhimboxet çështja e popullit dhe që të gjykojnë e të japin vendime në frymën e re. Prokurorët e Shitetit duhet të gjërnë mbështetjen më të madhe në njerëzit e Frontit për të kryer detyrën e tyre shumë të rëndësishme.

Komisioni i Kontrollit të Shtetit, gjithashtu, duhet që të gjejë nga ana e Frontit mbështetjen më të plotë. Sikunder dhihet, detyrat e Komisionit të Kontrollit të Shtetit nuk janë me shtyp iniciativën, me pengue udhëheqjen, por përundrazoi me ndihma me anë të shkëmbimit dhe të kritikës së gabimeve dhe me i vu në dukje këto gabime për me i ba të afëta organet e administratës shtetërore që të kryejnë sa më mirë dhe me efikasitet detyrat e tyre...

Vepër, vull. 3, f. 465, 473-475, 495-497, 499-500

NGA

FJALA E MBAJTUR NË KUVENDIN POPULLOR
ME RASTIN E ÇELJES SË SESIONIT TË TRETË
TË ZAKONSHËM SË LEGJISLATURËS SË PARË

12 korri 1947

Shokë deputeti,

Në emër të Qeverisë dhe nga ana ime personale ju paraqis përshtendotjet tonë dhe ju uroj nxëhtësisht sukses dhe punë të mbarë në zhvillimin e punimeve të këtij sesioni parlamentar të rëndësishëm!

Siç e dini, në sesionin e tanihëm të Kuvendit Popullor, Qeveria po paraqitet përpara just me një sërë dekretilajsh të rëndësishme që kanë të bëjnë me të gjithë aktivitetin ekonomik, shoqëror dhe kulturor të vendit tonë, siç janë në radhë të parë projektligj mi buxhetin financiar për vitin vazhdues 1947, plani i përgjithshëm i shtetit për vitin 1947 e shumë të tjera. Këto dekretligje, natyrisht, lypin vëmendjen më të madhe dhe aprovimin e shpejtë nga ana e Kuvendit Popullor.

Dëshiroj nga ana ime dhe në emër të Qeverisë që kan nderin të kryesoj, më parë se të fillojnë punimet e sesionit, të sqaroj përfaqësisët e popullit në kuvend për politikën e Qeverisë sonë në punimet për ndërtimin e aldhëut tonë në të gjitha lëmet e aktivitetit ekonomik, shoqëror dhe kulturor etj., për realizimin e këtij punimeve të rëndësishme në të shkuarën dhe në të ardhen imediat, për perspektivën e qartë që duhet të ketë populli dhe për detyrat e rëndësishme që u
vihen përpara organëve të pushtetit dhe mbarë popullit shqiptar, për kryerjen sa më të mirë dhe sa më të shpejtë të këtyre detyrave, nga të cilat varet shkruarja përpara për ndërtimin e socializmit në vendin tonë, që do të thotë për ndërtimin e një jetë të bregutshme, të lumtur, plot liri dhe dinjitet për popullin punonjës të Shqipërisë.

Qënia e pushetit në duart e forta të popullit, rezultat ky i luftës heroike të Çllirim, i revolucionit tonë të madh popullor, do të thotë sigurimi i ndërtimit të një të ardhmeje të lumtur për popullin tonë. Për këtë gjë luftuan masat e gjera të popullit shqiptar, për këtë gjë luftuan, të bashkuar si një trup i vetëm, punëtorët, katundarët dhe intelekthullët patriotë të Shqipërisë. Kjo alancë e fortë u arrit në Luftën Nacional-Çllirmartare, ky rezultat i dorës së parë, që është marra e pushetit në duart e popullit, u arrit përsëri me Luftën Nacional-Çllirmartare. Duke i ruajtur dhe duke i forcuar dita-ditës këto dy rezultate të luftës, populli yndë dhe pushetiti i tij ecën përpara për realizimin dhe për zhvilitimin e mëtejshëm të programit, principeve fondamentale të të cilët populli i kishte caktuar që në male, kur luftonte me pushkë në dorë fashizmin dhe tradhatarët e vendit.

Çështja e kalimit të pushetit në duart e popullit është çështja më e madhe dhe kjo do të zgjidhë drejt e mirë të gjitha problemet e vendit tonë. Këtë duhet ta kuptojnë mirë populli dhe gjithë luftëtë tanë.

Këtu qëndron edhe arsyeja që agresorët fashistë provokuan kasapranën e madhe. Qëllimi i tyre ishte të vendosnin kudo diktaturen fashiste, diktaturen më të egrë të kapitalit, për të shypurndo liri, për të shypur populli, për të sklavëruar këta përgjithmonë që e fitonin truset e monoopolet. Te çështja e pushetit synon gjithashtu edhe tani imperialismi dhe reaksioni botëror. Ai përpiqet të graditet fuqinë nga dora e popujve, atje ku këta kanë arritur të marrin pushetitin në duart e tyre dhe ta zëvendësojnë atë me një pushetet demokratik formal, që të mos jetë në duart e popullit, për në duart e një pakice elementësh, gjoja të kualifikuar dhe që dinë më mirë t'i mbrojtnë e t'i administrojnë interesat e popullit, sës sa ç'mund t'i mbrojë populli vetë. Këtu ishte i gjithë qëllimi i tradhatarëve shqiptarët të orës së fundit, për të cilët do të flas më vonë. Gjithë puna e tyre ishte të rrëzonin pushetitin popullor dhe, duke përdorur termat e një demokracie false dhe formale, ata kërkonin të zëvendësonin vullnetin e popullit me forcën arbitrare të urreyer të bejërave, latifondistëve, tregtari të mëdhenj, që të gjithë në sërbim të reaksionit të huaj. Prandaj populli të mos tu harrojë asnjë moment çështjen e pushetit, të jetë vigjilent për mbajtjen e tij fort në duart e veta, për perfeksionimin e tij, për përfshirimin e tij.

Me pushetitin popullor, që në Çllirimin e Shqipërisë filluan të marrin të gjitha masat e nevojshme dhe të domosdoshme për ndërtimin e vendit nga shkatërrimet që në kishte shkatëruar lufta, të shhtetëzimit të gjitha pasurët që i ishin gra-bitura popullit, të shtetëzimit të gjitha fabrikat dhe mënjerat që u shërbenin pasanikëve për së shfrytëzuar deri në paleq popullin punonjës, detyrum të gjithë spekulatorët t'i kthenin popullit të gjitha çi kishin gra-bitura dhe filluan të ngrenë një ekonomi të re, mbi baza të reja. Sështë nevoja të përsëris këtu ato që i keni parë dhe ndierë vetë jtu, dua të them en-tuziazin e madh të popullit për marrjen e këtyre masave të para dhe vruelin e madh, vetëmohimin dhe heroizmin e tij, i cili u mobilizua i tërë në rëndëtarin e vendit. U ndreqën rrugët, urat, u rindërtuan fabrikat që ishin shkatërruar nga lufta, u rindërtuan kantieret e Kujovës, të Patosit, të bakrit, të kromit, u rindërtuan shtepi të degjura nga lufta, u normalizua jeta. Me këto masa të rëndësishtëme ne krijuan sektorin ekonomik të shtetit, i cili u fortua dita-ditës dhe sot mund të themi se kemi një sektor të madh të shtetit, i cili është sektor sociali i prodhimit. Njëkohësisht, me sektorin e shtetit ne krijuan rrjetën e kooperativave të ndryshme, që po zhvillohen gjithmonë e më tepër dhe ushtrojnë një kontroll dhe një disiplinë mbi sektorin privat. Ky kontroll dhe kjo disiplinë nuk kuflonë prodhimin dhe zhvillimin e ekonomisë përgjithësisht, por qëllonjë spekulimin, anarkinë dhe të gjitha ato gjëra.
që ndalojnë përgjithësisht zhvillimin e ekonomisë së vendit tonë.

Eshët e qartë dhe ne mund të themi se kemi mundur të zgjidhim problëmem ekonomike dhe të forcojmë ekonominë tonë shumë më madh se regjimet e tjera. Këtë e kemi bërë në një kohë relativisht shumë të shkurter dhe në kondita shumë të vështirë, të shkaktuar nga lufta. Ne kemi realizuar suksese të rëndësishtme në të gjitha lënet e aktivitetit të shejtet tonë.

...Që të kryhen si duhet këto punime dhe të realizohet plani ynë, duhet të vihen të gjitha forcat për forcimin dhe për modernizimin e pushtetit tonë popullore dhe të është i ngjashëm me që mund të jetë shfaqur deri tani. Pushtetit të shkundet nga plogëshia, nga burokratizimi i tepuruar dhe pengues. Ai duhet të bëhej një realizim në fshat etë në lokalitet dhe të mos ketë vetëm funksione administrative. Në të duhet të marrin pjesë gjërsisht masat e gjera të popullit. Fshati lum një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë së tij, qëndron puna të shkurtë dhe sa nuk mund të zhdukan as në një ditë dhe sa në një mot. Në këtë fitore, duhet të ketë nga këta që do të dalin mbi ujë, pse vetë përprinkelja dhe puna e preshtur të popullit e t'ua çërrë maskën këtyre armiçive. Prandaj populli ynë në ndërmarjen e tij të madhe dhe të shenjtë duhet të ketë kurdorë sytë hapur dhe të çmojë drejt qëdo situatë që krahotet nga puna e tij përparimi. Ashtu si e bëmë mobilizmin për ndërtilimin e vendit, ashtu duhet të bëjmë dhe mobilizimin për të luftuar me ashpërsinë më të madhe armiçë të ketë, qofshin këta të brendshëm, qofshin agentë të imperializmit të jashtëm. Me armikun s'ka kompromis, s'ka mëshirë, vetëm kështu do të fuqizohet vepra e popullit, vetëm kështu do të forcohet atdheu, do të përparaqet atdheu, do të fuqizohet demokracia jonë popullore. Kjo duhet të jetë rrëga e Shqipërisë së re...

Vepër, vull. 4, f. 82-85, 94-95, 107-108
NGA

FJALA E MBAJTUR PËR PARA POPULLIT TË GJIROKASTRËS

3 tetor 1947

...Formimi i Partisë Komuniste të Shqipërisë ishte agjimi i fitores së madhe të popullit tonë, ishte siguria në organizimin e madh të luftës, ishte sigurimi i fitores së popullit mbi fashionet italo-gjermanë dhe mbi tradhitarët. Pse ndodhte kështu? Ndodhte sepse Partia Komuniste ishte pjesë e denjë e popullit tonë, pse ajo përmbëhej nga bijtë më të ndër NEGJEMSHMë, më heroik të popullit tonë të shumënuarjet, pse ajo përmbëhej nga punëtorë: më trima, nga katundarët e papërgjutur, nga intelektualët patriotë. Të gjithë këta njërez, që përblën i Partinë, kishin një parullë: «Vëkje fashizmit — Liri popullit». Interesat e popullit dhe të Partisë ishin një dhe të pandara. Partia luftonte për popullin me të gjitha forcat e saj, pa asnjë rezervë. Atje ku ishte reziku më i madh, atje ku ishte lufta e më tennrshme, atje ku derdhj gjakë më shumë, atje ishin njërëzit e Partisë, që binën në fushën e ndërit për interesat e popullit dhe vetëm për interesat e popullit tonë. Prandaj populli ishte me Partinë, prandaj populli lojroi me që heroizëm, se ai e krijoi vetë udhëheqjen e tij dhe e ndiqi udhëheqjen nëpërmjaftet futunash, nëpërprimjet luftëresh të përgjashmë me besim të patundur.

...Fitorja u arrit e plotë në saje të gjakut që derdh populli ynë, por fitoret e Luftës sonë të lavdhishe Nacionalërimtare duheshin ruajtur, duheshin forcar e zhvilluar edhe ca më tej. Luftën e bëmë, gjakun e derdhem, vendi ynë u dogj dhe u rrënuq që Shqipëria të ishte e lirë, që populli shqiptar të vetëqeverisej, që të vendezonek në vendin tonë regjimi i popullit, ligj i drejtë i shumëcës, ligj i popullit. Këto ishin qëllimet e luftës, kë të rrugë duhej ta vazhdonim me vendevojrinë më të madhe dhe e vazhduam. Lufta jonë u dha fund për gjithmonë regjimeve të urryera të bejlerëve, të fajdëshinjve, të agallarëve e të spekulatorëve.

Programi i gjerë i Qeverisë dhe i pushtetit popullor u përfaqësoi dhe u zbatua me entuziasmin më të madh nga na-

sat e gjera të popullit tonë. Kurrë s'ishte parë në historinë e vendit tonë të bëhet një mobilizim i tillë i popullit për rindërtimin. Pse ngjau kjo? Kjo ngjau, sepse populli llofti për t'u qëlluar, sepse populli erdhiri në fuqi, sepse Shqipëria tani është e tij dhe se populli e di që tani punon për veten e tij, për të ndërtuar jetën e vet më të lumtur, më të begatashme dhe s'punon më për bejlerët dhe për agallarët. Populli ka bërë dhe vazhdon të bëjë akoma sakrifica, por ai e di që këto sakrifica dhe këto mundime nuk i bën për të huajtë, por për veten e tij. Populli e di se sakrificit janë akoma në rendin e ditës edhe për një kohë. Kollaj s'vien në vend skatërrimet e mëdha të luftës, bolliqët nuk vjen për-

njerëhë dhe nuk bie nga qie. Këtë do ta sjellim ne vetë me punën tonë të palodhur, të organizuar, me heroizëm tonë në punë, me vetëmohimin tonë dhe me sakrifica. Kështu bëmë edhe gjatë kohës së luftës për të korruq fitore dhe ashtu si ishin të sigurt se fitorja ishte jona, ashtu edhe tani jemi të sigurte se me djarisën e ballit tonë ne do t'i sjellim vendit dite më të lumtur, jeta jonë dita-dités do të përmerësohet, ne do të ndërtojmë për kalasajtë tanë një jetë të lumtur dhe do t'u sjellim ditë të bardha, sepse e meritojnë...

Përparrë nesh vijen detyra të rëndësishme që, sigurisht, do t'i kryejmë dhe sa më të rënda që bëhen këto detyra, që më të mëdha janë frytet e punës sonë. Pikësëpari, sikundër e kam theksuar dhe shumë herë, duhet të vëmë të gjitha forcat dhe vëmendjen tonë për ta bërë pushetin sa më të fortë dhe ky të jetë i tërë në duart e popullit. Kjo është gjëja kryesore.
Sigurisht, më kuptoni se ç’dua të them me këtë. Në këshillat e pushetit duhet të vijnë njerëzit më të ndershëm, më patriotët, duhet të vijnë ata te të cilët ka besim më shumë populli, kjo është Qeveria jonë Populllore. Po s’u bë kështu, punët do të do në çaltojnë. Duhet t’u bëjmë luftë atyre njerëzve që i shohin ngushë punënë, që largojnë popullin nga drejtjet politik dhe i ekonomisë së vendit me prekteksin se një njeri i thjeshtë është i mirë, por nuk e kryen do atë punën e këtë punë dhe në vend të tij të viven ata që origjina e tyre është e errët, ata që dinë me fjale të fukura të bëjmë nga një shkresë, por që në realitet s’e kryejnë punën që duhet. Askush të mos dyshojë asnjë minutë në forcët krijuqetë të popullit, në zotësinë e tij. Njerëzit e ndershëm, njerëzit punëtorë, janë të zotë të drejttojnë që do gjë, të mësojnë shpejt edhe më mirë nga të tjerët. Nga këta ka me qindra mijëra në gjirin e popullit tonë punonjës. Këta duhet të vijnë kudo në fuq: në këshilla, në ndërmarrje, në dyqane të shtetit, në kooperativa e të tjera. Këta janë të ndershëm dhe besnikë të mëdcenj ndaj popullit, pse janë djemtë dhe vajzat e përvuajtura të popullit, pse këta kanë dhe aftesinë të bëhen të zotë dhe të mësojnë shpejt. Por kjo s’është një çështje e thjeshtë menejka: hiq atë dhe vurë këtë. Kjo është një gjë, që duhet marrë parasysh, por njëkohësisht duhet që gjithë populli të marrë pjesë gjallërisht në punën e përgjithshëm të shtetit, qofshin punën politike ose ekonomike, qofshin organizative. Me këtë dua të them që, krahas me pushetin, duhet të jetë në gjallëri të madhe edhe Fronti Demokratik, i cili duhet të marrë pjesë fuqishtisht në jetën politike të vendit dhe të luftojë që Qeveria të zbatojë dëshirat dhe vulnetin e popullit. Në këtë mënyrë, që gjë do të jetë e drejtë, që gjë do të dalë e studiuar, e rrahur në mbledhjet e gjera të masave të Frontit. Atje do të shfaqen nevojat, atje do të rihen problemet dhe do të sugjerohen zgjidhjet e këtyre problemeve. Kështu ligjet e Kuvendit Popullor dhe urdhëresat e Qeverisë do të jetë pasqyrë besnikë e dëshirave të popullit. Atëherë dhe vetëm atëherë është do masë e Qeverisë, është ligji i Kuvendit Popullor do të zbatohet me përplikëri, me vullnetin më të madh, pse ato s’janë përveç dëshirat e popullit, të kthyerë në ligi. Po të veprojmë në këtë mënyrë, atëherë të jemi të sigurt se të gjitha ligjet do të jetë të kuptuageshm edhe për njeriu më të thjeshtë. Qëdo formë organizimi do të jetë e kuptuageshm prej njërisë nga të thjeshtë, kur ai e kupton përsë krijohet një organ, atëherë kur ka kuptuar më parë punën që do të kryejë ky organ. Në aparatin e shtetit tonë qëdo organizimi, që ligj dhe qëd urdhëresët e thjeshtë, e kuptuageshm prej të gjithëve. Këtu është çështja, pra, me e forcues tëtë organizim, por kjo s’do të thotë me e komplikuar. Sa më: thjeshtë të jetë organizimi i pushitet, që më i fortë është ai dhe që më tepër populli e kupton, e mbrojn dhe ka iniciativë të përposisë me aftësinë e tij. Përposja e pushetit është gjithashtu me rëndësi, pse me një pushet të tillë ne do të zgjidhin problemet e rëndësishme që na viven përpara.

Populli duhet të ketë kontroll të vazhdueshëm në të gjitha punën. Këtu është çështja të kontrollojë njerëzit që ka caktuar në komitetet eksekutive dhe në këshillat e pushetit. Këto janë të detyrura t’i japid llogari popullit. Ata që u fshihen llogarive përpara popullit, ata açik s’janë njerëz të mirë. Nga ata njerëz askush të mos ketë frikë, por t’i kritikojë hapatas me gusim përpara opinionit publik. Qëdo mashtrim, qëdo shtrebërim, qëdo abuzim, qoftë edhe i vogël, i bërë prej kujteto qoftë, nëpunës i madh ky, apo i vogël, të demaskohet, të kërkohet të korrigitohet, që të eë dërgt, ashtu si e do djësia e popullit. Mos kini frikë. Duke vepruar kështu, pusheti yndëj nek dobesohet, përkundrazi, forcohet shumë e më shumë, si spastrohet nga sëmundjet dhe kalësirat hidhen në spohrë. Duke vepruar kështu do të shihni se punën do të shkonjë mbarë. Të zhduket mentaliteti i vjetër se nuk mund tëkritikojen (kuptoj kurdoherët kritikën me vend, konstruktive), njerëzit e pushetit, pse ata janë Qeveria, pse ata janë njerëzit e Qeverisë etj. Jo, s’është ashtu. Qeveria dhe gjithë pushetit janë njerëz të popullit, të zgjedhur prej popullit dhe për t’i shërbyon popullit. Ata s’kanë marrë asgjë me tapi. Populli është...
i plotfugishëm në këtë gjithë. Populli u heq veshin atyre që bëjnë gabime, i çon në shtëpi ata që s'bëjnë detrërin dhe i zë-
vendëson me njerëz të zotë, ose i fut në burg, në rast se ata
abuzojnë dhe tradhëtojnë popullin; kurse ata që punojnë mirë,
që janë besnikë të popullit dhe të çështjes së tij, populli i do
si shpirtin e tij, i mbron, i nderon. Kështu duhet të shikohen
punët. Kështu pushteti ynë do të bëhet sa më popullor, sa më
demokratik, sa më i fortë. Kështu, Fronti ynë do të bëhet
një organizatë e masave të gjera të popullit, një organizatë
politike, plot gjallëri dhe plot jetë dhe kështu do të dalfin në
dritë vlerat e popullit, të cilat do ta bëjnë shtetin tonë të fortë
e do të shkojnë me hapa të shepjëdrejt përparrimit dhe
jetës më të lumtur...

Vepra, vël. 4, f. 227, 232, 240-
-241, 244-248

NGA

RAPORTI NË KONGRESIN E 1-RË TË PKSH
«MBI PUNËN E KOMITETIT QENDROR DHE
DETYRAT E REJA TË PARTISË»

3 Nëntor 1948

KONFERENCA E PEZËS DHE ZGJERIMI I LUFTËS
NACIONALÇËNIMËTARE

...Për të grumbulluar popullin shqiptar në një platformë
organizative politike dhe luftë të vetme, nën drejtimin e Partisë,
Partia jonë Komunistë më 16 shtator 1942 mbështeti Konfer-
rencën e Pezës, ku përveç delegatëve të Komitetit Qendror të
Partisë Komuniste të Shqipërisë, të Rinisë Komuniste, të grave
shqiptare, merrnin pjesë edhe përfaqësuesit e tendencave të
ndryshme të nacionalistëve shqiptarë dhe të rinisë nacionaliste.
Kështu, Fronti në programin e saj politik kishte luftën e
organizuar, të ashpër e pa kërkimi kundër okupatorit dhe
tradhëtorë. Nga ana tëjetër, ajo vendos krijimin e këshillave
ne të gjitha krahat. Ky qe hapë për krijimin në formë
organizative të Frontit NacionalÇënimtar. Këshillat dhe rëndësia
e madhe e tyre për luftën përcaktohen kësaj nga Rezolucioni
i Konferencës së Pezës:

«Ndër vendet e paçliruara, këshillat janë organe luftë,
bashkjojnë të gjitha forcat populloreÇënimtarë, bëjnë agita-
cion dhe propagandë, udhëheqin luftën politike kundër armi-
Partia me platformën e Konferencës së Pezës i hapu luftës sonë perspektiva të gjera. Me këtë platformë të rëndësishme të Partisë sonë do të luftohet për mobilizimin e masave të gjera të popullit në luftë, do të krijohej në luftë Ushtria Jonë-Nacionalçirritmë, do të krijohej ahtatmadhoria e saj dhe do të forcohej pushtetit popullor, i cili do të konsakrohej në formë të prerë në Kongresin e Përmisit.

Konferencia e Pezës pati reperksione të mëdha në gjithë vendin tonë. Kudo njerëzit e Partisë organizuan këshillat nacionalçirritmë dhe grumbulluan në to dhe rrëth tyre forcën e shëndoshë të popullit, patriotët e ndershëm që u dhimbsej çështja e atdheut dhe ishin të ndërgjegjshëm për momentet e rëndësishme politike që jetojnë. Një jetë e re lindi në bashkimin e popullit dhe në luftën për çlirimin e Shqipërisë. Lufta mori një hov të madh dhe aksonet e guximshme i dhanë zemër popullit dhe i ngjallën bësinin në vete. Ky ishte një nga suksesët më të mëdha të politikës së drejtë dhe të cjeplshme të Partisë sonë Komuniste. në Rezolucionin e Konferencës së Parë të Vendit të Partisë, mbajtur në Labinit, thuheret.

«Partia Komuniste ka qenë e para që ka lëshuar zërin e kushtrimit për bashkimin e popullit shqiptar, ajo ka qenë e para që e ka kërkuar me këmbëvënqulje dhe në mënyrë konkretë këtë bashkim, ajo vazhdimisht dhe me fuqi ka thirrur dhe po thërret për bashkimin e të gjitha forcave të gjallë, e të gjitha rrymave politike kundër okupatorit. Partia Komuniste ka qenë në ballë të Lëvizjes Nacionalçirritmë, ka qenë në ballë të luftës, ajo e ka mobilizuar popullin dhe e ka hedhur në luftë jo vetëm me anë të agjicionit dhe të propagandës, por siçmos me anë të luftës»

Pas Konferencës së Pezës, që qe një sukses i madh politik i Partisë sonë, okupatori dhe kuisilkët u tronditën. Ata sulmuoi ushtarakisht Pezën, por pa asnjë sukses. Megjithëse go-

ditjet dhe terrori po shtoheshin dita-ditës, okupatori nuk mundi të shuante hovin e madh që mori Lëvizja Nacionalçirrmitare pas Konferencës së Peizës. Kudo në Shqipëri, në zonat e çhriruara dhe të okupuara, u formuan këshillat nacionalçirrmitarë dhe mobilizimi i masave për lufte ishte i madh. I duhej reaksionit të organizonte kundërofsivën politike për të neutraлизuar këtë sukses të madh të Partisë...

Pas Konferencës së Peizës lufta e armatosur e popullit u zgjerua akoma më shumë, malet tona u mbushën me çeta dhe batalione partizanësh. U forcua njëkohësisht edhe organizimi i këshillave nacionalçirrmitarë në fshatra dhe në qytete...

KONGRESI I PËRMETIT DHE MILEDHJA E BERATIT. NDERTITI I SHTETIT TË RI TË DEMOKRACISË POPULLORE DHE LUFTA PËR ÇLIRININ E PLOTE TË SHQIPERISË

Më 24 Maj 1944 u mbajt Kongresi historik në qytetin e Përmetit, i çhriruar nga forcat partizane dhe i dçjugur 2-3 herë nga okupatorët. Në këtë Kongres kishin ardhur delegatë të popullit shqiptar, të zgjidhur në mënyrën më demokratike nga të gjitha anët e Shqipërisë, nga zonat e çhriruara dhe të okupuara. Për të parën herë në historinë e tij pas një lufte kaq të për-gjakshme, populli dërgoi një numër të madh delegate për të konskuruar me ligj veprat e tij të pajdekshme, për të vendosur ligjërisht pusëtët në këshillin demokratik populor, për të marrë vendime të rëndësishtme për forcimin e Ushtrisë Nacionalçirrmitare dhe për të ektuvar vijën politike të jashme. Kongresi i Përmetit i dha Shqipërisë Këshilli Antifashist Nacionalçirrmitar, organin suprem legjislativ dhe ekzekutiv njëkohësisht, në një formë krijehtësisht të re të demokracisë sonë popullore, ku të dy pushjetet, ai legjislativ dhe ai ekzekutiv janë të bashkuar, dalin prej popullit dhe i përkasin popullit. Këto baza të një formë qeverimi të ri, shumë të përparuar, ishin baza ku do të mbështetjej regjimi i ri i popullit, regjimi i demokracisë sonë popullore dhe që do të konsakrohenin më vonë nga Statuti i Republikës Popullore të Shqipërisë. Këshilli Antifashist Nacionalçirrmitar zgjodhi në Kongresin e Përmetit edhe Komite-tin Antifashist Nacionalçirrmitar, organin ekzekutiv kryesor të tij, me atributet e një qeverje provizore. Kongresi i Përmetit caktoi detyrat politike në rrethet e reja historike për të forcuar edhe më shumë lufte dhe për të zgjeruar sukseset e Lëvizjes Nacionalçirrmitare. Kongresi i Përmetit që përfaqësonë vullnetin sovran të popullit tonë krijoi kështu organet legjislative dhe ekzekutive të shtetit tonë të ri që po ngrihej me lufte dhe me gjak mbi gjërmadhat e një shteti të vjetër feudal e borgjez. Me lufte populli ynnë e përmbyesi regjimin e vjetër dhe në lufte ai vendos regjimin e ri të popullit. Këshillat nacionalçirrmitare u bëne format e qeverisjes në gjithë vendin. Në Deklaratën e Kongresit të Përmetit, në pikën e parë të vendimit të tij historik thuhet:

"Të ndërtohonet Shqipëria e re demokratike popullore sipas vullnetit të popullit, që është të përgjegjësisë në Këshillën Antifashist Nacionalçirrmitar, i cili është me të vertetë një pusëtët popullor, i dalë nga Lufta Nacionalçirrmitare që po bën populli shqiptar".

Kongresi i Përmetit u dha grushtin e vdekteve qeverive ku-islunge të brendshme e tentativate të reaksonit anglo-amerikan, që kërkonin të krijonin qeveria reaksonare brenda dhe jash të vendit tonë për t'i rrëmbyer populli nga duart fitoret. Të gjitha këto orvatje Kongresi i Përmetit i fshihin. Kongresi ndaloi hyrjen e Zogut në Shqipëri. Në Deklaratën e Kongresit të Përmetit, në pikën e dytë dhe të tretë të vendimit thuhet:

"1 Njëlateralë Zogut hyrjen në Shqipëri, meqenëse është një regjimit të të vendoset nga populli, me vullnetin e tij të lirë të popullit shqiptar, të cilët të përfshirës shënojnë Këshillën Antifashist Nacionalçirrmitar"

"Të mos njihet asnjë qeverë tjetër që mund të formohet brenda ose jashë Shqipërisë kundër vullnetit të lirë të popu-

1 «Dokumente të organeve të larta të pushetit revolucionar nacionalçirrmitar (1942-1944)», f. 157. Tirana, 1932."
lit shqiptar, të cilin e përfaqëson vetëm Këshilli Antifashist Nacionalçirrimtar.¹

Kongresi i Përmetit, duke apruvuar vijën e drejtë politike që kishte ndjekur Këshilli i Përgjithshëm Nacionalçirrimtar në luftën e ashpër kundër okupatorëve dhe tradhatarëve, vendosi që kjo luftë të zhvillohej dita-ditës më e ashpër kundër okupatorëve, kuislingëve, «Ballit Kombëtar», «Legalitetit» etj. dhe të forcohet alanca e popullit tonë me Bashkimin Sovjetik dhe me aleatet e tjerë. Gjithashtu aprovoi udhëheqjen e drejtë të Shtabit të Përgjithshëm në Luftën Nacionalçirrimtar dhe udhëzimet e dhëna prej tij për formimin e reparteve të mëdha të ushtrisë si dhe dhënien e gradave në ushiro. Këshilli i Përgjithshëm Nacionalçirrimtar në Kongresin e Përmetit në mes të vendimeve kryeseore morë edhe vendimin me rëndësi të zhdukes së gjithë konkonsioneve të huaja. Marrëveshjet, lidhjet ekonomike dhe politike që kishte bërë qeveria e Zogut në dëm të popullit shqiptar, këto mbaruan së geni. Gjithashtu u mor vendim të mos prenie se ajërë e marrëveshjes, asnjë lidhje ndërkomëtare që mund të lidhin jashtë ose brenda Shqipërisë kikat reaksionare, qoftë si grup politik, qoftë si qeveri. Në Kongresin e Përmetit shoku Enver Hoxha u ngarkua të formonte Komitetin Antifashist Nacionalçirrimtar dhe u emërua njëkohësisht Komandant i Përgjithshëm i Ushtrisë Nacionalçirrimtare Partizane Vulinëtaret,

Një datë tjetër historike e popullit dhe e luftës sonë është Mbledhja e Dytë e Këshillit Antifashist Nacionalçirrimtar të Shqipërisë që u mbajt në Berat më 20 tetor 1944. Në këtë mbledhje u morë vendim të rëndësishme për vendin tonë, në paraqitje të qëllimit të plotë të Shqipërisë dhe të vendosjes së pushtetit të popullit në një Shqipëri krejt të lirë dhe të pavarur. Që prej Kongresit të Përmetit dhe deri në Mbledhjen e Beratit lufta kishte marrë proporçionë të mëdha. Pushtet e këshillave nacionalçirrimtarë ishte zgjeruar dhe forcuar dhe populli shprehë në ta sovranitetin e tij, populli shihet në ta shprehjen e vullnetit të vëtëqeverimit. Këshillat nationalistë gjatë gjithë luftës kishin korruj suksese të mëdha, ata ishin bërë doa e dhahtë e ushtrisë, kishin forcuar dhe zgjeruar arsimin; me qendra shkollës u çelën dhe me mijëra kalamaj mësonin në to, në kohën kur prindërën e tyre dhe vëllezërën e motrat luftonin kundër okupatorit. Një gjithë Shqipërinë, në mëtej ne e fusha luftohet kundër okupatorit për t'iu qëlluar, por, njëkohësisht, luftoi se gjithashtu kundër erësirës mesjëtare, kundër pajëturi, kundër analfabetizmit. Populli hoqi nga goja e tij kafshatën dhe ia dha ushtrisë. Ushtria e populli luftonin së bashku kundër armikut, për të rindërtuar jetën më të mirë. Frandaj, populli e shikonte dhe e ruante ushtrinë dhe pushtetin si sytë e ballit. Deri në Mbledhjen e Beratit, këshillat nacionalçirrimtarë kanë kryer njëkohësisht rolin e pushtetit dhe rolin e organave politike. Një nga vendimet kryeseore të Mbledhjes së Beratit ishte ndarja e këtyre dy funkcioneve. Këshillat nationalistë mbeten vetëm organë të pushtetit, format e qeverimit në vendin tonë, kurse puna politike me masat e gjera të popullit do të kryej me anën e organizatës së madhe politike, Frontit Nacionalçirrimtar. Mbledhja e Dytë e Këshillit Antifashist Nacionalçirrimtar të Shqipërisë, duke marrë parasysh rrethat e reja të krijuara pas Kongresit të Përmetit, si në çështjen e brendshme, ashtu dhe në atë ndërkomëtare, vendosi lëshimin e Komitetit Anti-fashist në Qeveri Demokratik. Një vendim i tillë i rëndësishëm, kur tri të katërta të Shqipërisë ishin të qëlluara nga Ushtria Nacionalçirrimtare dhe kur Gjermaine hitleriane po hante grushet e vdekur dhe tradhatarët e vendit, të shpalluar, s’gjenin vend ku të fshiheshin, ishte i bazuar plotësisht në vullnetin e popullit, në të drejtën dhe në nevojat politike. Ky vendim me rëndësi u mor në Mbledhjen e Beratit, ku Qeveria e Parë Demokratike e Shqipërisë bëri betimin përpara përfaqësuesve të popullit se do t’i qëndronte beqëlanë deri në fund platformës politike dhe ushtarakë të Lëvizjes Nacional-

çërimtare dhe do të mbëronte me vendosmëri vendimet e Kongresit të Përmjetit.

... Më 29 Nëntor 1944 flamuri i lirisë, flamuri i punëto-rëve, i fshaturëve dhe i gjithë patriotëve të vendit tonë, i mbajtur lart nga dora e celikë e Partisë Komuniste të Shqipërisë, e cila nëpërmjet kaku luftërashe të përgjithshme e cili populli e saj është fitoren e tij të madhe dhe të plotë, valoi për herë të parë në gjithë Shqipërinë e gjiruar përgjithmonë nga okupatorët, nga zjgjedha e bejlerave dhe e borgjësisë.

Për të parë herë u vendos në vendin tonë regjimi i popullit, demokracia popullore. U realizua ëndra shekulllore e popullit tonë të shumëvjuajtur për të cilën kishte luftuar she-kuj me radhë. . .

FORCIMI I PUSHTETIT POPULLOR TË KËSHILLAVE

Me anën e Luftës Nacionale çërimtare u rrëzua pushteti i vjetër i regjimeve antipopullore si në eseneq, ashtu edhe në formë. Regjimi i vjetër shqyptë usë vendësua me regjimin e popullit. Në kohën e luftës u shembën format e pushtetit të komuneve, nënprefekturave dhe prefecturave, në të cilat populli nuk kishte aspak të bënte, po ishin të gjitha organe të regjimeve shqyptëse, regjimeve të xhanderit dhe të emëruarve nga pushteti qendror, i cili i kishte ngritur apostafat për të nënshtruar krejt popullin, për t'i nxjerrë takat, për të rekrutuar me forcë popullin në milici, me një fjalë për të ruajtuar intereset e reaksionit dhe të borgjësisë. Pushtet i vjetër u vu i tëri nën shërbimin e regjimeve antipopullore e fashisteve, per lufta e popullit tonë e dënoi këtë dhe vendosi pushtetin e tij popullor. Forma e këtij pushtet të ri të popullit ishin kë- shillat nacionale çërimtarë, që gjatë gjithë kohës së luftës kanë luajtur njëkohësisht rolin e vetëqeverisjes së popullit dhe ndihmësit kryesorë të luftës. Në Mbledhjen e Beralit, kur u krijuan më vete organizatat e Frontit Nacionale çërimtar, nën udhëheqjen e Partisë, këshillat nacionale çërimtarë, që më vonë u quaj- tën këshilla popullorë (me çërimin e plotë të Shqipërisë) më-rën gjithë funksionet e pushtetit popullor. Në kohën e luftës, populli ynë i ngriti këta këshilla sipas direktivave të drejtat të Partisë dhe mori pjesë gjërsisht në ta. Këshillat morën më të vërtetë formën më demokratike, në ta u zgjohën njëra të popullit, nga më të mirët, nga shtresat e punëtorisë dhe të fshaturësisë së varfër dhe të mesme si dhe patriotë të tjerë, që mbronin interesat e vërteta të popullit dhe ndihmonin me të gjitha forcat e tyre për zhvillimin dhe forcimin e luftës. Për herë të parë në jetën e saj vogjëla kishte organet e veta të pushtetit, ku në to shprehet liisht dhe me anën e tyre mbëronte interesat e saj vetjake. Kuptohet vetevdet që detyra kryesorë e këshillat nacionale çërimtarë gjatë kohës së luftës ishte të ndihmonin luftën, të krijojnë bazën materiale për luftën, të rekrutonin popullin në rreshtat e Luftës Nacionale çërimtarë dhe të propagandonin gjërsisht çështjet e luftës kundër okupatorit, si atë politike, ashtu dhe atë të armatosur. Por përveç kësaj këshillat nacionale çërimtarë nuk munguan të kryenin edhe detyrën e qeverimit në të gjitha zonat e shqyrta. Nën kuqjasin e këshillave, u çelën nëpër fshatra shkollore fillore dhe kurse kundër anal-fabetizmit; këshillat zgjidhin çështjet, që dëhin në fshat, bënin ligje, jepnin dhe vendime, pajtonin gjaqet etj. Në këtë drejtim këshillat nacionale çërimtarë kanë bëra një punë jashtëzakonisht të madhe. Me çërimin e plotë të Shqipërisë, Këshilli Antifashi- ntit Nacionale çërimtarë, që u zgjodh në Kongresin e Përmjetit me atributet legjislative dhe ekezutive, ishte Kuvendi Popul- lori Provizor, i cili i qeveriste Shqipërinë e re me anën e Komitetit Antifashist dhe të Qeverisë Demokratike të Shqipërisë, e cila u emërua në Mbledhjen e Dytë të të-tëtij Këshilli në Berat. Detyrat e Këshillit Antifashist dhe të Qeverisë Demokratike pas Çërimit, ishin të stabilizonin gjendjen e krijuar nga lufta, të ndërmerrin rindërtimin e shpejtë të vendit, të krijojnë nga të katër anët këshillat nacionale çërimtarë dhe të përgatitnin zgjedhjet e përgjithshme të popullit, për të thirrur Asamblënë Kushtetuese, për të vendosur përfundimisht formën e regjimit dhe për t'i dhënë Shqipërisë së re Statutin Themeltar. Pas ri-
mëkëmbjes së fillimit, Partizë dhe pushtetit tonë iu vë përpara detyrë për thirrjen e Asamblesë Kushhtetuese dhe përfitatja e aprovimit i Statutit Themeltar të shtetit tonë të ri. Fitoret e populltit duhej të konskoheshin me Statitin Themeltar. Bazat e demokracisë popullore dhe të Republikës sonë u hodhën në më, në luftën e përgjashme kundër okupatorëve dhe tradhëtorëve. Thirrja e Asamblesë Kushhtetuese, shpaljja e Republikës Popullore e Shqipërisë dhe aprovimit i Statutit, përfaqësonin aspiratat e popullit tonë. Partia dhe Qeveria ia përmushën këto dëshira. Më 2 Dhjetor të vitit 1945, ditën e zgjedhjes është ku një rëndësi të madhe historike për popullin tonë, populli votoi lirish për të zgjedhur përfaqësuesit e tij dhe, i pjesëmarrjes plakatë luftës së madhe të Çlirimit, ai ditë ta përdorë si duhet të drejtën e votës. Në regjimet e kaluarës e kishte humbur këtë të drejtë, sepse liggjet elektorale ishin antipopullore dhe antidemokratike; vullneti i popullit shkeljej nëpër këmbë dhe ekzistonte vetëm kërkaç dhe prefektive dhe në nënprekture. Por më 2 Dhjetor të vitit 1945 populli zgjodhi njerëzitet e tij dhe u caktoi këttër detyrë. Porosia e popullit e krye dhe u shpall Republika Popullore, regjimi i vogëllet, që përfaqëson me aspiratat e popullit, interesat e ideale e masave punonjësje. Asamblja Kushhtetuese aprovoi Statitin Themeltar që ishte një nga statutet më përpunuar të botës. Ai konsakron parimin se pushteti u面临着 buron dhe i takon popullit dhe ky parim në Republikën tonë Popullore nuk është formal. Në një vend ku populli dhe Partia është në fuqi, sovraniteti i popullit është një rëndësi. Statuti u nën konsakron parimin e zgjedhjes të lira dhe votimin direkt, të përgjithshëm, të barabartë dhe të fshehtë. Në bazë të këtij parimi të madh demokratik janë bërë zgjedhjet për Asamblënë Kushhtetuese dhe më vonë zgjedhjet e këshillave popullore të lokaliteteve dhe të rretheve. Statuti konsakron parimin e revokimit të përfaqësuesve të popullt i nga ana e zgjedhësve dhe populli e ka përdorur këtë të drejtë kundër gjithë atyre armojve që punonin në dem të interesave të tij. Statuti caktotë të drejt-tat e shtetasve dhe vuri garanci për respektimin e tyre. Statuti hodhi bazat dhe është burimi i legjislacionit tonë të ri.

Me aprovimin e shpalljen e ligjit themeltar të Republikës sonë Popullore u caktuaj në formën e deri me këshillat popullorë si bazë dhe si organe të pushtetit popullor. Këshillat popullorë janë organe të pushtetit në lokalitet dhe në rrëth dhe organizata të fuqishme, me të cilat Partia dhe shteti realizojnë ndihmëqen e shtetërorë. Me anën e këshillave popullorë Partia jonë idhet me masat e gjera punonjëse në fushën e aktivitetit shtetëror. Organizimi i këshillave popullorë shkoi duke u zhvilluar dhe duke u përmbishuar. Ky organizim, megjithëse ishte sipas konferencave të Pezës, të Labinotit, të Kongresit të Përletit dhe të Mbledhjes së Dytë të Beratit, nuk ishte i plotë. Pas Çlirimit është këtu në modernezimin e këtij pushtetit dhe në shtimin e detyrave dhe të komitetave të këshillave popullorë dhe të komitetetve të tyre ekzekutive në kondita të reja, pse përpara këshillave popullorë, që ishin organet e pushtetit popullor, shtroheshin detyra të rëndësishme. Ata duhej të bëheshin armë dhe forte në duart e Partisë dhe të pushtetit të popullit për zhdukjen e mbeturinave të fashionit, për çarmatosjen e rekanionit dhe të borgjezizës, për ngriturin e ekonomisë popullore, për detyrimin e shumëshëm të vendit; ata duhej të bëheshin armë dhe forte për ndërtrimin e socializmit. Pjesëmarrja e popullit nuk duhej të kufoxohej vetëm në zgjedhjet e këttër këshillave, por të shtrihet edhe në administrimin efektiv të punërares të tyre.

Për këtë arsye zgjedhja e këshillave të rinj në njësitë administrative lokale ishte e nevojshme. Zgjedhja e këshillave të rinj duhej të ndryshonte dhe përberjen e tyre shoqërore. Në organet lokale të pushtetit tonë kishin aritur të infiltronin dhe elementët armiq, kulakë të fshatit, që bëheshin pengesë për mbërëvajjen e punës së këshillave dhe për zbatimin e ligjve dhe të reformave tonë. Elementë të tillë ka akoma në këshillat popullorë, por vuilli i punës dhe lufta e pamashirshme duhet të flakëtë ja kthesë. Në këshillat duhet të hyjnë njerëz të ndershm, besnikë për kauzen e popullit dhe të dale
nga gjiri i tij, që kanë luftuar pa u kursyer për popullin. Atje duhet të vijënë punëtorë, fshtarë të varfër e të mesëm dhe patriotë, luftëtarë të vjetër e të rinj të kauzës së socializmit.

...Këshillat tanë popullorë të ngrihen mbi parimin e shëndoshë të centralizmit demokratik, sepse këta, drejtqënij jetën e lokaliteteve në rreth dhe duhet të kryeqë jetënë në përputhje me vijën politike dhe ekonomike të pushtetit tonë dhe në pjaftim me detyrat që caktën plani ekonomik i shtetit. Interesat lokale duhet të pajtohen me interesin e përgjithshëm. Vendimet dhe udhësimet e dhëna nga organet më të larta janë të detyrueshme për organet më të ulët dhe centralizimi demokratik ka për qëllimin të sigurojë koordinimin e punës, unitetin e punës në gjithë organet lokale në pjaftim me interesin e përgjithshëm dhe me planin e shtetit. Centralizmi demokratik nga ana tjetër lejon zbatimin e masave të organeve sucuriore në përputhje me konditat specifike lokale. Komitetet ekzekutive që janë organet administrative të këshillave popullorë, duhet të kryeqë vetëm apo detyra që u janë caktuar në kompetencën e tyre ekzekutive dhe të thirrresin në kohën e caktuar anëtarët e këshillit në mblledhje të zakonshme dhe të jashtë rapsot dhe llogaritur për punën e tyre. Të zhvillohet në gjirin e këshillave krytika dhe autokritike bolshevike dhe të vendoset demokracia e plotë, sepse vetëm këshu do të ekzistoje kontrolli i masave mbështetin i tij dhe mbi njerëzit që ka dërguar në pushtet. Partia duhet të jetë vigjigjete që të zbatohen me përplikërisë ligjet dhe regjulloret e shtetit, të mbrojtur punën dhe të drejtat e popullit, të forcojë demokracinë e vërtetë në pushtet dhe të godasë pa mështirë armqitë, që mund të infiltrohin në tij, për ta dëmtuar dhe për ta penguar veprimtarinë e pushtetit popullor. Partia joni, udhëheqësja besnikë e popullit dhe e shtetit tonë, duhet të marrë të gjitha masat, për ta forcuar dhe për ta modernizuar pushtetin tonë. Kjo bërtëri i bie në radhë të parë anëtarët të Partisë, i cili duhet të marrë përgjegjësinë dhe të kryeqë me zotësi e ndershmirë rolin udhëheqës të ndihmës, të jetë shembull të punës, në organizimin, në disiplinë dhe në ndershmirë. Vetëm kështu ata do të gëzojnë simpatinë dhe besimin e popullit dhe vetëm kështu populli do të ketët besim në ta si udhëheqës. Të luftohen, me ashpërinxhinë më të madhe burokratizmi, ngadaljesia dhe argogenca, të huaja për njerëzit të thjeshtë të popullit. Njerëzit që punojnë në pushtet dhe në radhë të parë anëtarët e Partisë, duhet të dinë se janë zgjedhur atje për t'i shërbyjer vetëm popullit dhe për t'i shërbyjer mirë dhe me drejtësinë më të madhe dhe Partia e populli nga ana e tyre duhet të godasin pa mëshirë gjithë ata që nuk vepronjë në këtë drejtim.

**LEGJISLACIONI DHE DREJTËSIA**

Në fushën e legjislacionit dhe të drejtësisë pushtetin ynehë popullor ka bërë reforma të mëdha. Lufta e popullit tonë përmbys raportet e forcave të shoqërisë së vjetër; klasa punëtore, fshtarësia e varfër dhe e mesme erdhën në fuqja dhe u mposht klasa e privilegjuar e bejalorëve dhe e borgjëzisë, regjimi i të cilëve ishte mbështetur në shypjen dhe në shfrytëzimin e masave punonjëse. Popullin mjëza nga fuqia rendin juridik të borgjëzisë. Ligjet dhe kodet e promuiguar gjatë regjimeve antipopollore të së kaluarës, gjatë regjimit satrap të Ahmet Zagolli dhe të okupacionit të egër fashist, shpërthen i vullnet në klikave reaksonare dhe mbrotni, interesat e klasës shypthëse, mbrotni privilegjet e bejalorëve dhe të agallarëve, të tregta-rëve të mëdhenj dhe të spekulatoreve. Ato ishin armër të forta në duart e këtyre klikave dhe të parapatit të tyre shtetëror, për të shypur òdo lëvizje përparimtare.

Asnjë reformë nuk u bë dhe asnjë ligi ligi nuk doli gjatë regjimeve të kaluarës në favor dhe në interes të popullit. Regjimi popullor duhej të spastrombe menjëherë këto ligje, pse ishin pengesë dhe mësina në rrugër në ndërtimit të jetës së re. Revolucioni popullor kishte ligjet e tij, ligje revolucionare të frymëzura nga intereset e masave punonjëse. Shqipëria e re e veggjellës duhej të ngrinte rendin juridik të ri. Dhe kështu u bë. Që pas Çllirimtë të Shqipërisë menjëherë u abrogua në:
parim legjislacioni i vjetër dhe kjo u bë, sepse ishte një pengine për zhvillimin e raporteve të reja shoqërore dhe ekonomike. Vendin e legjislacionit të abroguar duhet ta zinin ligjet e popullit. Bazat e legjislacionit tonë të ri i hodhi Statutit Themeltar dhe mbi këto baza të shëndosha ngrihej rendi i ri juridik. Shumë ligje doën pas aprovimit të Statutit tonë. Do të përmend në vijë të përgjithshme disa nga ligjet kryesore.

Përgatitja e aprovimit i kodit të punës është një fitorë e madhe e masave punonjësise dhe është baza kryesisore e legjislacionit tonë të punës. Ky ligj përmban të drejtat e punëtorëve dhe cakton debyrat e tyre, përcakton karakterin dhe përmbajtjen e kontratave kollektive dhe të punës, cakton shpërblimin e punës, kohën e punës dhe atë të pushimit. Në vendin tonë nuk ekziston asnjë ligj pune dhe punëtorit s'i njihet asnjë e drejtë. Nga mjerimi i madh që e mbulonte, ai i nënshtrhojë vullnetit të punëdhënësit. Punëtorë në Shqipërinë e re e ka të siguruar jetën dhe punën dhe gjëzon të gjitha të drejtat, që kurrë s'i kishte gjëzuar. Është caktuar 8-orëshi, punëtori ka të drejtë pushimi në vit jo më pak se dy javë dhe koi i paguhet. Përu kolonin e ri në moshë pushimi zgjet një muaj. Kodit e punës mbroten vëçanërisht të drejtat e fëmijëve të mitur dhe të gruas si punëtorë dhe si mënë. Punëtori përfiton nga sigurimet shoqërore pa paguar asnjë kontribut për këto sigurime. Këta dhe familjet e tyre gjëzojnë një sërë të drejtash në rast sëmundjeve, plešërave, aksidentesh në punë, barra dhe lindje.

Kuvendi Popullor në sasinin e tij të fundit aprovoi Kodin Penal të ri dhe kodin e ri të familjes. Kodin Penal i ri përmban parimet themelëse të së drejtës sonë penale dhe të politikës që duhet të ndjekin organet gjyqësore, organet e prokurorisë dhe të ndjekës në zbatimin e drejtësisë së re. Politika e Partisë dhe e pushëtit tonë në fushën e së drejtës penale ndryshon krejt nga politika e regjimeve reaksionale të së kaluarës. Për këtë shkak Kodinynë Penal nuk ka asgjë të përbashkët me kodin dhe ligjet e vjetra penale. Ligjet tona penale dhe Kodin i ri Penal kanë për qëllimin të mbrojtën nga veprat shoqërisht të rrezikshme pushetësin e popullit, të ngjitur mbi fitorët e

Luftës Nacionalçërrimtare, rendin e tij juridik dhe ndërtrimin e tij socialist, si dhe të drejtat e detyrat e shtetasve. Ligjet penale të shteteve borgjete dhe reaksionare kanë për qëllim të mbrojtë pushetën politik të pakiçë dhe shfrytëzimin ekonomik të shumicës së popullit. E drejtat donë penale ngrihet mbi bazat shkencore të marksizëm-leninizmit dhe Kodi Penal i ri studion nga pikëpamja e materializmit dialektik fajnin penal, qëllimin e dënimit, komitët e bazat e përgjithshme penale.

Kodi Penal i ri duhet të studiohet dhe të kuptohet mëri nga gjyqtarët e rinj të popullit dhe nga kuadrot e rinj të drejtësisë.

Ligjet, që formojnë kodin e ri të familjes, zhvillojnë parimet që ka konzakruar Statutit mbi martësën dhe familjen, mbi barazinë e gruas me brrrin, mbi barazinë e fëmijëve të lindur pashtë martësë me fëmijët e lindur nga martesa, mbi mbrojtjen e të drejtave të gruas dhe mbi mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të fëmijëve të mitur. Duhet të theksohet se familja e ngjitur mbi këto baza të shëndosha do të jetë shtylla e shoqërisë sonë. Për këtë është e nevojshme që të ngrijhet niveli politik dhe kulturor i gruas dhe të nxjitet pjesëmarrja e saj në prodhim.

Pushetit i nje kë të bërë ligjin mbi organizimin e gjykatave ordinore dhe ushtarake, ligjin mbi prokurorinë publike, mbi Komisionin e Planit, mbi Komisionin e Kontrollit, mbi mbrojtjen e pasurive të përbashkëta të popullit dhe shumë ligje të tjerë. Të gjitha këto ligje të shtetit tonë duhet të mbrohen dhe të zbatohen pikë për pikë dhe mbrojtja e ligjshëmosisë sonë është një detyrë e madhe për të gjithë. Organet e shtetit dhe shtetasit duhet të respektojnë ligjet. Politika e Partisë duhet të jetë vijgjigjente dhe e ashpër kundër atyre që shkënin ligjet, pse vetëm kështu mbrohet Partia, populli dhe intereset e tij. Në zbatimin e ligjeve të mos bëhet asnjë lëshim, se ndrysho dobësohet forca e ligjshëmosisë sonë dhe dëmtohen rëndë intereset e popullit.

Karakteri dhe organizimi i gjykatave tona duhet të pajtohen me misionin dhe detyrat e tyre. Struktura dhe përberja
e vjetër e gjykatave nuk u përgjigjet kandidave të reja. Admi-
nistrimi i dretjetisë, me vendosjen e pushtetit popullor kaloj
në duart e masave punonjëse. Gjykata dorja duhej të zbatonin
ligjet e reja dhe t'i zbatonin këto në interes të popullit, pse
ky ishte qëllimi i tyre. Në zbatimin e dretjetisë së re, faktor
me rëndësi ishte populli. Më parë populli mbahet larg jetës
politike dhe pushtet gjyqësor ushtrohej nga gjyqtarë të emë-
ruar nga lart, ata s'kishte asnjë lidhje me masat, nuk njihnin
nevojat dhe problemet e tyre dhe kështu zbatonin ligjet, që
u interesonin klikave sunduese. Pavarësia e tyre ishte forme-
male. Sot ngjet e kundërta, dretjetisa i përkem popullit, ligjet
bëhen nga organet e zgjedhura prej popullit dhe vihen në zbat-
tim nga gjyqtarë të zgjedhur prej popullit. Statuti Themetar
caktoi në vijat kryesore strukturën organizatë e gjykatave
poppolare dhe ligji mbë organizimin e gjykatave ordinare, cak-
toi në hollësia organizimin dhe detyrat e tyre.
Gjykatesit dhe ndihmëgjykatesit zgjidhen nga këshillat
popullorë, japin llogari për punën dhe janë përshkruar përpura
 tyre. Gjyqtarët e rinj zgjidhen nga populli dhe duhet të dalin
 nga gjiri i popullit. Gjyqtarët dhe ndihmëgjyqtarët rrojnë
brenda në masat, ajohin nevojat dhe problemet e tyre. Për t'i
interpretuar dhe për të zbatuar mirë dhe drejt ligjet, gjyqtarët
s'duhet që t'i shkëputin asnjëherë lidhjet e tyre me popullin...

ARMAS E SIGURIMIT TË SHTETIT

Sigurimi i Shtetit është arma e mprehtë dhe e dashur e Partisë sonë, sepse ajo mbrojn interesat e popullit dhe të shtet-
tit tonë socialist kundër armagje të brendshëm dhe të jashtëm. Si e tillë, pra, çdo anëtar i Partisë duhet ta dojë dhe ta ndih-
mojë Armën e Sigurimit dhe populli ynë gjithashtu duhet ta
dojë dhe ta mbrojë këtë armë, pse mbrojn interesat vitale të
 tj. Vetëm armiqë e Partisë dhe të popullit mund të mendojnë
dhe të veprojnë ndryshe. Arma e Sigurimit të Shtetit që në
ditët e formimit të saj u ka bërë shërbinë të çmueshme po-
pullit dhe Partisë duke zhbuluar veprimtarinë armike të reak-
sionit të brendshëm dhe të jashtëm, duke zhbuluar me sukse-
grupet tradhtare, që ishin në bashkëpunim me agjenturat e
spinuahtit anglo-amerikan, duke i shparruar këto grupe për-
fundimisht, të cilët kishin për qëllim rrëzimin e pushtetit po-
pullor. Arma e Sigurimit ka qenë vazhdimisht në ndjekje të
kriminellëve të luftës, të cilët i kapi dhe ua dorëzoi gjyqëve të
popullit. Arma e Sigurimit ka qenë në ndjekje të vazhdueshme
dhe në luftë me kriminellit politikë të arriturs, të cilët i
dërrmij, i kapi dhe pjesëtjetër i bëri jetën të padurueshmë,
saqë dhe detyrët e largohet nga vendi ynë dhe të arritset në
vende të huaja armike. Në këtë drejtim Arma e Sigurimit të
Shtetit ka kryer detyrë të rëndësisht, që i kishtë nga-
kuar Partia dhe Qeveria dhe këto rezultate duhet të çmohen
drejt. Përmend detyrën e sigurimit janë vërtetuar gabime të rënda
 dhe metoda të huaja trokiste të marra hua direkta nga troc-
kistët jugosllavë dhe të aplikuara nga Koçi Xoxe. Forma or-
zganizative e qenies së sektarit të Partisë për kradot, një-
kohësht dhe ministër i Brendshëm, organizim ky antimarkisat,
antitenist dhe antibolshevik, tregon se Partia ishte vënë në
kontrollin e Ministrisë së Brendshme dhe në këtë drejtim
janë vërtetuar gabime të palejeshme dhe të dënsueshme në
trajtimin e këp. të quadrave të Partisë dhe të popullit. Koçi
Xoxe, me pikëpamjet e tij politike dhe organizative shumë të
pajgarta dhe me metodat trokiste dhe otomane, ka vepruar
 në sektorin e Sigurimit të Shtetit në mënyrë të palgishme
dhe arbitrare, duke e komprometuar Armën e Sigurimit dhe
shumë njerëz, punëtorë të sigurimit, të cilët në më të shum-
tën e rasteve kanë kujtuar me plot bindje se shërbinin në
rurën e drejtë të Partisë. Po kjo rrugë s'ka qenë asnjëherë
rruga e drejtë e Partisë, ajo ajo qenë rruga e gabuar dhe e
dënuar e Koçi Xoxes dhe e trokistëve jugosllavë. Nuk
mëndëshet që në këtë punë, të frymëzuar nga trokistët jugosllavë dhe Koçi Xoxe, të mos këtë dhe
faje individuale, gabime të bëra nga indivitë, punëtorë
 të sigurimit. Gabime ka pasur edhe në sektorët e tjerë të
punës, por këto faje dhe gabime Partia dhe shtetit do t'i ri-
shkjojnë me drejtësinë më të madhe duke marrë parasysh edhe
të shkuarën në luftë dhe në Parti të këtyn punëtorëve të si-
gurimit që kanë bërë gabime. Partia do të vërz që të gjitha forcat
gjë këta punëtorë të sigurimit të ndreqin gabinetet e tyre, duke
i njohur me ndërëjtkëngje dhe të punojnë me ndërëjtkëngje në
vijën e drejtë që ka caktuar Partia. Këta punëtorë të sigurimi-
qet, që kanë bërë gabime, duhet t'u shëpojë shembje me të mira
Partisë dhe popullit për gabinetet që kanë bërë. Çështja e Sigur-
imit të Shtetit duhet të kuqtohet drejt, sepse mund të ketë rrezon-
ge në këtë drejtim në situatat e rënda, të krijuara nga grupi
trokost Tito dhe bashkëpunëtorët e tij në Partinë tonë. Çështjet
e gabimeve në vijën e sigurimit duhet të shihen kurdoherë me
syrit objektiv dhe nga plataformat e interesit të Partisë dhe të
popullit dhe jo nga plataformat personale, pse në këtë situatë
duhet të mos harrojnë që armiku i mpreh armët kundër Sigur-
imit të Shtetit që ka qenë, është dhe do të jetë arma e
pàmështrishtme për argjësinë e armiqve. Në rast se shkojnë
nga një ekstren në tjetrin dhe nuk e shkojnë Armën e Sigur-
imit nga plataformat e Partisë, atëherë do të gabojmë rënda.
Në rast se anëtarët e Partisë fillojnë ta shohin me bësht të sirit
Sigurimin e Shtetit, si një gjë të huaj dhe të dëmshme, atë-
herë i kemi cëntuar Partinë dhe popullin, e kemi dobësuar Armën e Sigurimit, e kemi hedhur tej nga gjirë i Partisë, nga
ndihma e Partisë. Kjo është vetëm në fitimin e armikut. Në
qëndrim i tillë, jo i drejtë, sjell shumë rreziqë, dekurajon njer-
rezët e sigurimit, të cilët do ta shohin vetëm të përbuzur, të
mënjanuar dhe kështu këta do të ngurojnë në kryerjen e fun-
ksonit të tyre të lavdshëm e të rëndësishëm dhe plot rrezique
që u kanë ngakuar Partia dhe shteti dhe lufta kundër armikut
dei të dobësohet. Kështu kemi çuar ujët në mullirin e armikut
dhe i kemi bërë varrin me duart tonë pushetit popullor. Pun-
ëtorët e sigurimit që janë nga njerëzit besinikë dhe të vënd-
dosur të Partisë, duhet t'i njohin si komunistë ndershëmrisht
gabimet e tyre, t'i luftojnë këto, të mos i përsëritin më dhe
të e cih në rrugën e drejtë që u ngarkojnë Partia dhe shteti. Nga

ana tjetër, ata të shtojnë besimin në veten e tyre, të jenë vi-
gjilëtë për mbrojtjen e interesave të Partisë dhe të popullit,
të jenë nga njerëzit më të dashur të popullit. Asnjë fje më-
shire të mos kenë kundër armikut dhe asnjë nga t'a goditur atë. Partia duhet të dijë se Arma e Sigurimit është
një armë speciale, që ka rregulla dhe sekretet e saj, që të ka cak-
tojnë Komitetit Qendra të Partisë dhe shteti, që nuk mund të
dijë do njeri, qofshin këta anëtarë të Partisë në celula ose në ko-
mitete. Udhëheqja e Partisë do të caktojë drejt rrugën sigu-
rimit, do të caktojë rrugën në bazë marksiste-leniniste dhe këto
do të zbatohen me rigorozitetin më të madhe dhe me mprehë-
sinë më të madhe, sepse kështu e lyp interesi i popullit dhe i
Partisë dhe Partia nuk lejon një ndrysh rrugë. Çdo anëtar i Partisë
duhet të dijë se sekretet e shtetit nuk mund të bëhen çështje
bisëdimesh, ca më shumë format e punës së sigurimit duhet
të ruhen me fshehtësinë më të madhe, pse kjo është një armë
shumë deliktë në përkujtoje që do dite dhe që do orë me agjen-
turat e armiqve të popullit tonë, të Partisë sonë dhe të kampit
de të socializimit. Çdo anëtar i Partisë duhet të mos harrojë kurri
se armiku vazhdimisht do të përpiqet të futë në Partinë tonë
agjentë provokatorë, të kamfluar, të futë agjentë provokatorë
në aparaturë e shtetit dhe në gjithë lënet e aktivitetit të vendit
tonë. Partia, populli nje dhe shteti një dhenë mbrojtur dhe
në mënyrë speciale e të drejtojë, në bazë të direktivave të Ko-
mitetit Qendra të Partisë dhe të Qeverisë, Arma e Sigurimit,
një nga armët më të shëndoshja, do të mbrojë këto. Të luftoj-
më ekzagerimet e dëmshme që shihen aty-këtu nëpër konfe-
renca dhe aktive të Partisë në lidhje me punimin e rezullo-
dit të Plenimit të 11-të për çështjen e sigurimit. Të mos kon-
fondohen kritikat e ashpura e të drejtja, që duhet t'u bëhen me-
domos gabimeve që janë vërtetuar në sigurim dhe njerëzit
që i kanë bërë këto gabime, me kërkesa të palejeshme për
zhulumin e formave organizative të kësaj armë të rëndësishme.
Të luftohen gjithashtu mënyra jo e drejtë e kritikave perso-
nale, në platformat personale dhe që nga këto kritika të pad-
drejtja dhe të vogla, të arrihet në demoralizimin e kuadrove dhe
në mbjelljen e pasigurisë e të konfuzionit. Këto nuk i lejon Partia. Punëtorët e sigurimit duhet të jenë besnikë të Partisë dhe të popullit, të kuptojnë mirë detyrën e rëndësishme që u ngarkohet, të shembuj me vendosmëri këtë detyrë. Ata duhet të jenë të drejtë dhe të dashur me popullin, të ashpër me armikun. Duhet të kuptohet mirë prej tyre se Arma e Sigurimit mbron shtetin tonë, Partinë dhe popullin, Kjo është një detyrë e shenjtë, prandaj Partia dhe populli duhet ta ruajnë këtë armë si sytë e ballit, ta bëjnë të mprehë të, ashpër për armiqtë, ta forcujnë dita-dites më shumë dhe ta mbajnë kurdoherë në gatishmëri luftarake për mbrojtjen e interesave të larta të atdhëne dhe të popullit.

Partia dhe Qeveria morën masat e domosdoshme dhe larguan nga Ministria e Brendshme dhe nga Arma e Sigurimit gjithë ata shokë që kishin bërë faje e gabime të rënda në këtë sektor kaq të rëndësishëm, duke sjellë në krye të këtij dikastëri me rëndësi dhe në vendë të tjera të kësaj armë shokë që do ta drejtqinjë në rrugën e vërtetë të Partisë. Detyrat e rënda që u ngarkohen, ata do të kryqen kurdoherë nën drejtimin e Partisë dhe me ndihmën e Partisë do ta spastrojnë Armën e Sigurimit: nga metodat e dëshemshëm trokekistë, që ishin infiltruar në të; do të ndihmojnë në rrugën e drejtë të Partisë, të shkundin, të korrigojohen gjithë punëtorët e tjërë të sigurimit dhe do të bëjnë të aftë dhe të zotë për të vazhduar detyrën e tyre të rëndësishme.

LUFta KUNdër REASIONIT Të BREndSHEm
PAS cLIRIMIT

Partia dhe pushtetit, pas Çllirimit të Shqipërisë, për të kompletuar fitoret e korrura gjatë luftës dhe për të zhdukur mbeturinat e fashizmit, foletë e reaksionit, të spuazhshëm dhe të diversantëve duhej të bënin spastrimet. Lufta duhej të bëhej e ashpër dhe kështu u bë. Kriminelë të shumtë, të shparulluar nga lufta jonë partizane dhe tani pa mbrojtjen e armëve gjermane, ishin shpërndarë nëpër Shqipëri, fahekur nëpër male ose në shtëpitë e tyre, infiltruar kontrabande në ushirinë tonë ose rronin në ilegalitet në qytete e në fsahtra. Forcat e armatosura të popullit tonë, Arma e Sigurimit të Shtetit, Policja dhe Mbrojtja e Popullit dhe vetë populli, që mori pjesë aktivisht, ju përveshen punës për të spastruar vendin nga këta banditë. E vetmja shpresë e reaksionit dhe e kriminellëve të luftës, të izoluar ose të organizuar në bandën, që s’mundëdot të ka përcakken detin, ishin anglo-amerikanët, që nndonëshin me misione në Shqipëri. Goditjet e forta të pushtetit tonë kundër kriminellëve të luftës, që prej dhjetorit 1944 dhe deri në fund të shturtit 1946, bëna që ky problem të lehtësohej. Ministria ku ish të, kriminëll luftë, spionë, diversantë, zyrtarë të regjimeve të kaluara fashiste, u vranë në luftime, u kapën, u çuan përpara gjerqit dhe, për krimet e tyre kundër popullit, u pushkatau ose u burgosën. Gjatë gjetjesi periudhës së aktivitetit të këtyre katër vjetërëve, organet e Sigurimit të Shtetit tonë kanë qenë në luftë të ashpër dhe të vazhdueshme me mbeturinat e agjencive të spuazhshët, të SIM-it, të Gestapos, të Intelignës Servis-it dhe me agjencinë e spuazhshët amerikan, të cilat organizojin dhe nxitnin reaksonin kundër Republikës sone Popullore dhe pushtetit popullor. Më 23 janar 1945 mbeturinat e armikut në qarkun e Shkodrës, ballistët e arrishtuar dhe njërëz të «Legalitetit», njërëzit e «Besëlidhjes» dhe kriminëll të tjerë me damkë, të mbështetur në propagandën armike dhe në intervencionin anglez tientojnë të organizojnë një kryengjritje. Më 23 janar 1945 ata sëmujënë Koplikun, i cili bie për disa orë në duart e tyre. Njëkohënësht e ishin e disa goditje kundër komandave të vendit. Po kjo lëvizja shhet shumë përmjetërisht nga forcat e ushtrisë sone.

Në janarin e 1946-s elementë të borgjisës së pasur të vendit tonë, njërëz të lidhur me okupatorin dhe agjentë të drejt-përderjetë të anglo-amerikanëve, organizojnë grupë të ndryshme kundërshkët, si «Partia monarkiste», ku marrin pjesë elementë reaksonarë me tendencë zagiste, ish-officerë të vjetër të Zogut, «Partia socialdemokrate», mbeturinat e të ashtuqajturit grup
«Socialist-demokrat» të «Ballit Kombëtar» gjatë luftës dhe grupi «Demokrat» me Sami Qeribashin në krye. Të gjitha këto grupe, armi të popullit dhe kundërshtare të regjimit, krijojnë «Bashkimin», marrin lidhje me të arratisurit dhe organizohen për rrëzimin e pushtetit me forcë. Misioni angazh në Tirane ka qenë në bazën dhe në drejtimin e këtyre grupeve. Këto grupe u zbulojn, u arrestuaj dhe, duke kaluar përpëra gjyqit, morën dénimin e tyre të meritur.

Në shkurt të 1946-së u bë procesi i «Bashkimit shqiptar» të Shkodrës. Kjo organizatë ka qenë nën drejtimin e kërit katolik të Shkodrës dhe rrënjet e saj ishin të vjetra, që gjatë luftës. Ajo dreziohej prej kërit katolik, ku në krye qëndronin klerikët katolikë më të rëndësishëm të udhëzuar drejtëdresjet nga Vatikani. Aktiviteti i këtij grupi përrendhoj në hedhje traktesh dhe në ndihmën ku ka dhënë për lëvizjen e 9 shtatorit të 1946-së në Shkodër etj.

Lëvizja e 9 shtatorit 1946 në Shkodër ishte një nxjite e drejtëdresjet e anglo-amerikanëve, ku merrte pjesë aktivisht dhe grupi i deputetëve tradhëtë nëpërmjet tradhëtair Riza Dani, në lidhje me të arratisurit, si Jup Kazazi etj. Më 9 shtator nga 450 veta të armatosur dhe të paarmatosur godisin qytetin e Shkodrës nga tri drejtime. Qëllimi i sulton ishte propaganduar si pikënësia e ndërhyrjes ushtarake anglo-amerikane në Shqipëri për të përmbysur pushtetin popullor. Lëvizja u thye po atë ditë. 33 pjesëmarrësë kundërshkëtë u vranë në përpjekje e sipër nga forcat tona, 8 të tjerë kryesorë, të gjykuar prej gjyqit ushtarak, u puskatuan, 200 veta të tjerë u arrestuaj, u gjykuaj dhe një pjesë e tyre u lirua.

Kë ishte një grup spiniush dhe sabotatorësh i organizuar drejtëdresjet dhe i kryuesuar nga misionë amerikan në Shqipër, personalisht nga mister Fulci, armik i eër i popullit shqiptar dhe shefi i informacionit amerikan në Shqipëri. Në këtë grup bënin pjesë sidomos ish-nxënës të shkolës teknike të drejtuar aso kohe nga amerikanët. Këta elementë ishin teknikë të korruptuar të borgjezisë, njëzë të lidhur me fashizmin dhe me reaksionin gjatë luftës. Këta zhvilluan sabotazhe në Maliq,


Dias tradhëtair, të kamufluar në Frontin Nacionallirimtar, tentuan që para mbërshort të luftës të organizohen dhe të grozbulohon për të dalë si një partijë e opozitës në Front. Një numër nga këta elementë zgjidhen si deputetë më 2 Dhjetor 1945. Nën maskën e anëtarësishë të Frontit, dhe me kartë e depojetit në xhep, të frymëshuar dhe të drejtuar nga anglo-amerikanët, tentuan të bënë «kalin e Trojës», dhe, të lidiur me kriminët e luftës, u organizuan të rrëzoin në forcë pushtetin. Kjo organizatë armike e popullit u zbuloa; krerët si Shefqet Beja, Sheh Ibrahim Karbunara, Riza Dani etj., u arrestuaj dhe u çuan para gjyqit, ku morën dénimin e merituar.


Këto kanë qenë tentativat e dukshme të organizimit të reaksionit të brendshëm, i cili, me mbështetjen e anglo-amerikanëve, që ishin në Shqipëri, tentoi për disa herë rresht të organizonte luftën kundër regjimit tonë, duke shpresuar në një zbarkim anglo-amerikan në vendin tonë. Lëdhjet e këtyre agjentëve të anglo-amerikanëve, të mbeturinave të reaksionit me masat e popullit ishin krejt të dobëta dhe prandaj ata nuk mund të kishin suksesin më të vogël në përpijket e tyre kriminale kundër popullit. Pushteti, me anën e organeve të tij
mbrojtëse, i likuidoi. Lehtësisht të gjitha përpjekjet e tyre. Nga këto goditje të drejtë dhe të aspra të pushtetit tonë, ky i fundit u forcua dita-ditës më shumë dhe u armatos me një eksperegni të mjaftë për të zbular dhe për të luftuar pa mëshirë të gjithë armiqëtë e popullit, që do të guxonin të ngrijin krye dhe të kërcënonin jetën e popullit tonë.

PARTIA DHE ORGANIZATAT E GJERA TË MASAVE

A. Mobilizimi i masave dhe Fronti Demokratik. — Pas Çllirimit Partia jonë konkretizoi problemet e mëdha të rindërtimit që i dëlnën përhara vendit tonë, konkretizoi detyrat sociale dhe kulture. Për zbatimin e kësaj vije Partia, si kurdoshere, u bëri thirrje masave të popullit, punëtorëve, fs柩tarëve, rinisë sonë heroike dhe grave të Shqipërisë që të vënë të gjitha forcat e tyre për ngjiturën e Shqipërisë së re. Partia ifoli popullit ashtu si ishte e vërteta, i tha se vështrimt e ishin të mëdhë, i tha se kërkohe punë, kullnet dhe sakrifica, ashtu si gjatë luftës, i tha se kjo është një rrugë e gjatë dhe e vështirë dhe se gjatë rrugës do të ndeshemi me armiqëtë e brendshëm dhe tëjashtëm, që do të mundohen të na përgjithëse në punën tonë. Partia jonë i bëri thirrje popullit që në punën për rindërtrimin e Shqipërisë së re duhej të ishin të organizuar, ashtu si ishin të organizuar përballë armikut në Frontin Demokratik. Ashtu sikundër populli u grumbullua pas thirrjes së Partisë në Frontin Nacionalelimtar, të udhëhequr nga Partia jonë, për të ciluar atdheun, ashtu edhe për rindërtrimin e Shqipërisë shkresat e gjera të popullit punonjës duhej të grumbullohen dhe në organizoheshin në Fronti, me këtë klasën punëtor dhe nën udhëheqjen e Partisë Komuniste. Si dje në luftë edhe sot në paqe, ekzistencë e Frontit Demokratik të grumbullon punëtorinë dhe shkresat e gjera të fs柩tarësisë së varfër dhe të mesme, shkresat gjysmëproletare dhe borgjezinë e vogël, e ndihmon klasën punëtor dhe avangardën e saj, të përmbyshë rolin drejtues, të zgjerojë influencën e vet në masat e gjera.

të popullit dhe t'i tërheqë në rrugën e saj. «Nga ana tjetër kjo bën të nevojshme një luftë të vazhdueshme kundër hezitimeve borgjeze të vogla dhe kundër qëllimeve të reaksionit. Vënia në zbatim e vendimeve të Frontit Demokratik kërkon ndjekjen me këmbëngulje të një lufta të re, të cilën të gjithë anëtarët e Frontit nuk janë në gjendje të bëjnë njësoj».

Në këtë drejtim Partia jonë Komuniste nuk harron se mbështetje kryesore e saj janë organizata e Frontit Demokratik dhe sindikatat, të cilat janë të zonjat ta mbrojtë politikën e saj më me konsekuencë dhe ta realizojnë më plotësisht e drejtëpërdrejtë në lidhje me klasën punëtor dhe me ndërreqësinë e kësaj, në pjesën tjetrë të masave punonjëse. Kësaj thirrje e Partisë i janë përgjigur njëzëri të gjitha masat punonjëse të vendit tonë me këtë klasën punëtor...
NGA

FJALA E MBAJTUR NË KONGRESIN E PARË TË KOOPERATIVAVE BUQËSORE

15 shkurt 1949

Urdhërresat e reja që ka shpallur Qeveria jonë në fushën e marrëdhënive në mes fshatit dhe qytetit synojnë hedhjen e bazave të socializmit, ndërtimin e socializmit në rrugën e vërtetë që na mëson marksi-zëm-leninizmit, ndërtimin e një ekonomie socialiste në qytet dhe në fshat. Urdhërresat e ndryshme ekonomike të Qeverisë sonë janë socialiste në parim dhe zbatimi i tyre në jetë ndjek gjithashtu rrugën e vërtetë marksi-zëm-leninistë. Urdhërresat e reja të Qeverisë sonë janë dhe do të zbatohen në interesin e fsharatit të varfër e të mesëm dhe në interesin e masave punonjëse të qytetit. Kapitalisti në fshatin tonë ose kulkut nuk e bën gjimin rehat, ashtu sikundër e bëjnë shokët e tij në Jugosllavi. Punshetjet ynë popullor, me në krye Partinë e Punës, ia ka prerë krahej; ai nuk e ka më në doren e tij armen ekonomike në fshat, kjo arme ka kaluar në duar të tjera, në duart e fshatarrisës së varfër dhe të mesme. Kulkut i ka mbetur një copë tokë, i kanë mbetur ca fabrikë punë, i ka mbetur dhe gjerta e tij e hirmatizuar, por sistemet ekonomike socialiste, organizimi i shëndoshë i pushitet tonë dhe puna e shëndoshe dhe e organizuar si duhet e Partisë sonë dhe e Frontit Demokratik, do t’ja vërtë kulkut «kufninë te thana», si thotë populli ynë. Klasa jonë punëtore dhe fshatarrisë e varfër, bashkë me aleaten e tyre, fshatarrisënë e mesme, nën udhëheqjen e Partisë së tyre të Punës, do të bëhen dita-ditës, një ushtri e madhe dhe e fuqishme politike, që do ta kufizuojë kulkun në veprimtarinë e tij armiqësore, deri në shfarosjen e tij si klasë të fundit kapitaliste. 

...Populli punonjës i Shqipërisë e mundi kulkun dhe kapitalistin e qytetit dhe s’do të lërë më të marrin frymë, të forcën dhe të dëmtojnë. Kulakut pëshpëririt se gjoja me urdhërresat e reja ata do të jenë të parë që do të përfshijnë. Ata e thonë këtë gjë, po ata vetë nuk e besojnë dhe kanë arsyet të plotë mos ta besojnë. Por kulakut janë nëpërka dhe kanë një qëllim që përhapin fjalë të tilla. Qëllimi i tyre është të sabotojnë urdhërresat e drejtë të pushitet tonë popullor, pas zbatimit i për pikët këtyre urdhërresave është vdekja e sigurt e tyre, është zhdukja e tyre. Ata luftojnë për rrëmujen, për anarkinë, ata luftojnë për forcimin e tregut të zi, ata përpiqen të rrejtë fshatarin punonjës, që ky të mos shohet përmendhur ku është e mira e tij. E mira fshatarit do t’i vijë nga kooperativa e punës, nga kooperativa e shiheljes, nga zbatimi i për pikët i urdhërresave e i ligjve të pushitetit, nga lufta e panëshirshme që duhet të bëjë kundër tregut të zi, kundër kulakut, armikut të betuar të tij, kundër rrëmujës dhe anarkisë në ekonomi. E mira fshatarit do t’i vijë kur ai të bëhet një blook i vetëm me klasën punëtore dhe masat e tjera punonjësë të qytetit. Ashtu si prodhimet e klasës punëtore dhe të të gjithë punonjësve të qytetit do të jenë vetëm për fshataret e varfër dhe të mesëm, ashtu, duhet të jenë dhe prodhimet bujqësore për masat punonjëse të qytetit dhe këto shkëmbime të zhvillohen në harmoni të plotë e në rrugën e drejtë të marksi-zëm-leninizmit. Dhe kështri do të njësaj. Fshatarit punonjës do të jenë ata që do të furnizohen të parët në fshat dhe ata duhet të jenë të parët që të furnizojnë qytetin. Kulakut do të përpriqet tu dërhojë ligjve dhe urdhërresave, por është dëho do t’i kushtojë shumë shprehje. Pushetjet ynë i ka lënë kulkut një copë tokë dhe fabrikë të punojë dhe të respektojë ligjet me rigorozitetin më të madh. Çdo shkelje ligji nga ana e kulkut sjell për të fatkeqësi të mëdha: atij do t’i vjen gjoba të rënda, ai do të humbasë tokën dhe në fund atë do ta presë...
burgu. Pra, të zgjedhë rrugë. Por lufta kundër kapitalizmit në fshat lyp një punë të organizuar mirë dhe luftëtarë të rrezhës së parë duhet të jetë vetë fshatari dhe varfër dhe të mesëm, të udhehequr nga klasa punëtore dhe pararoja e saj, Partia e Punës. Fshatari s’duhet për asnjë cast ta shkojë veten të shkëputur nga masat punonjëse të qytetit dhe nga intereset i përgjithshëm. Në rast se e mendo venen, për një cast, në këtë rrugë, ai duhet të jetë i sigurt se çoi ujë në mullirin e armiqve të tij, se ai bëri lodrën e armiqve të betuar të tij dhe të gjihtë popullit. Armiq të popullit dhe të Partisë sonë, trokëstët tradhërë Tito me shokë dhe me bashkëpunëtorët e tyre shqiptarë si Koçi Xoxe e të tjerë, janë përpykur që ta krijonin këtë hendek në mes të fshatarësisë punonjëse dhe masave punonjëse të qytetit, pikërisht me urdhëresat dhe ligjet e gabaq, që kishin aritur të zhatoreshin për një kohë në vendin tonë. Kulaku nuk qenkësh prekur shumë në këtë mes nga urdhëresat, si ajo e grumbullimit të drithërave. Kulakut i që lënë mundësia të fshihte grurin dhe miserin dhe në vend që lufta të drejtëjë kundër tij e ashpër dhe e vendosur, janë bërë gabime, duke u marrë fshatarëve të varfër dhe farën për mbjellje. Politika armiqësore e trokëstëve veproi në shumë drejtë. Urdhëresat e parë e grumbullimit ishte në baza jo kreu shisht të drejta, kulaku nuk u prek dhe u bënë padrejtësiria ndaj një shumice fshatarësh të varfër. Kjo krijoi një anarxi në dën të popullit dhe të shtetit. Mobilizimi i organave të pushtitet dhe i njerëzve të Partisë, natyrish një mund të ishte në rrugën e drejtë. Kishite konfuzion të madh në çështjen e grumbullimit të prodhimeve bujqësore e blektorale. U krijua një mjegull e derrur, ku përfitura armaqë e popullit. Shumë njerëz të ndërgjegjshëm të pushitet dhe të Partisë, që merreshin me çështjen e grumbullimit, u gorën nga ferrat e mbjella prej trokëstëve. Prestigji dhe vullneti i tyre i mirë për ta kryer me sukses çështjen e grumbullimit të bereqetit, që është një nga problemet jetike të vendit, u tronditën. Kjo situatë krijoi mjafat vështrësira dhe ngaqë edhe një pjesë e fshatarëve nuk e kanë përmbushur detyrimin ndaj shtetit... Partia dhe pushteti
NGA

FJALA E MBAJTUR PARA POPULLIT TË ZONËS ELEKTORALE Nr. 60 TË QYTEIT TË TIRANËS

14 qershor 1949

... Ju e dini sa e vështrë ishte lufta!, sa të egër ishin armiqët, çfarë dinakëri përdorën ata, po me gjithë këto, ne fituam, fitoi vegjëlja, fituan ata që ishin të mjeruar, ata që vuanin, fitoi shumica, shumica e dërrmoj pakicën, i dërrmoj ata qindra veta, ato familje të pasura, që kishin spekular në mjerimet e popullit tonë. Ne çliruan Shqipërinë dhe nigritën demokracinë popullore në vendin tonë. Populli mori pushtetin në duart e tij, gjenë kryesore. Pushteti: për këtë luftojnë të tërë, për këtë luftojnë reaksioni, për këtë luftoi Partia jonë. Dhe ne u ndësënëm. Kush do ta fitonte këtë, ai do të drejton të fatet e popullit. Në rast se ky binte në duart e bejlerëve dhe të agallarëve, vajhalli për popullin tonë, ai do të shqelmohej si një skllav; po ta fitonte Partia jonë, populli do të ishte në fugi. Dhe Partia fitoi, sepse Partia ishte me popullin, sepse Partia ishte me fukaranë. I fituam të gjitha të drejtag tona, i mposhtem armiqët dhe fituan rindërtimin e vendit tonë, duke kaluar një mije e një halle, se jeta është luftë dhe kjo nuk mund të fitohej me duar lidhur, me duar kryq, por duhej të kapërënëm vështrësira, të bënim sacrifica, madje nuk kishim të hanim as bukë, aq sa na hashe dhe nuk kishim as veshje aq sa na duheshin. Kjo atëherë ishte e natyrshme. Por,

1 Është fjala për Luftën Nacionalçërimtore kundër fashistëve italiane, nazistëve gjermane e armiqve të brendshëm.

me marrjen e fuqisë në dorë nga ana e popullit, ne do të zgjidhniem të gjitha problemet dhe hallet e popullit dhe deri tani kemi zgjidhur një sërë hallesh. Vendì yneh po eçen përspara dhe populli do të shohë ditë për ditë të mira. Dhe kur thotë Partia do bëhet kështu — do të bëhet patjetër, sepse Partia përfshin sonët, vullnetin e punojshme.

Gjatë përpkjekte tona për rindërtimin, ju e dini se mbeturinat e borgjezisë e të reakcionit filluan përsëri të na luftojnë; ata lëshonin vrer e pashpëritnin, sepse pushteti yneh dhe populli ua rrëmebe të gjitha pasuritë, që kishin vënë në saje të shypjes dhe të shfrytëzimit që i bënin popullit. Çka kujtoni ata, se do t’ua linim ne këto? Jo, aspak, këto do t’ua meqrrnin. Dhe ndaj atyre njerëzve, që kërkonin si të sabotonin veprën e pushtetit, veprën e Partisë, nuk do të kishin mëshirë dhe nuk mund të kishim, sepse ata kishin bërë të vuante populli dhe po të krahasosh atë, që u bëmën ne atyre, me atë që i bëni ata populli, kjo është e paktë. Ne i çarmatosëm nga çdo gjë politikisht dhe ekonomikisht; kjo ishte e drejtë dhe kjo e drejtë qëndron kudoherë e drejtë. Ju dini gjithashtu se me përpkjetet tuaja plot sukës, u mëkimbin gjithë këto fabrika, u ndërtuan këto rrugë, u hapën shkolla, u përhap arsimi, u përmirësua bujësia, këto janë sukëses të mëdha, këto i ka parë populli, i ndien populli. Dhe këto u arritin në saje të përpkjekte tuaja, në saje të udhëheqjes së drejtë të Partisë sonë, të Partisë suaj.

Imperialistët u përpoqën me çdo mjet, me çdo mënyrë të rrëzojnë pushtetin tonë, ata organizuan reaksionin brenda, ata përfaqëtën sabotime dhe kryengritje, të gjitha me raddhë. Por ata humbën, ata nuk mund të fitonin përspra forcën së madhe të popullit tonë dhe ata do të humbasin kudoherë. Sa vete, dita-ditës, forca e tyre zgjogëtohet, kurse forca e popullit bëhet në e madhe, populli nëllisë në luftë, në përpkjetje. Populli e ka rrëthuar Partinë me një dashuri të madhe dhe prandaj armiqët kurrë nuk do të kënë sukës. Partia jonë, si thashë më parë, luftoi që pushtetin ta merrte populli në dorë dhe e mori. Sot ne bëjmë zgjidhjet për këtë pushtet: çdo të thotë
kjo? Kjo do të thotë që ne të mos lejojmë në asnjë mënyrë që në Qeverinë tonë, në pushtetin tonë popullor, të vijnë ar- mëlqet, të vijnë nga ata njërz që, duke u fshihur nën maska me disa fjalë të bukurë, të futen brenda në pushtetin tonë popullor e të na e rrezojnë nga brenda. Prendaj, pushteti ynetë duhet të jetë në duar: e pushteti punonjësë, në duar e njerëzve më të ndershm, të njerëzve patriotë, të njerëzve që u dhimb- set të gjethja e pushtetit, që nek i zë gumi, në duar e komunist- tëve në radhë të parë, dhe të të gjithë patriotëve, të cilët, kur të vijnë në pushtet, nuk duhet të jëna zguri, por të kryejnë si duhet detyrat e pushtetit, të keni kurdoherë sytë hapët dhe kështu pushteti të fliej rehet, të rrojë i lumtur. Kështu në më- son Partia jonë; ata që nek mendojnë kështu, gabohen.

Votimet që do të bëjmë kanë një rëndësi të jaqëtëzakon- shme. Këtu provohen forcat. Reaksioni po punon dita-dités, po hedy parulla aned-kejëtë, «i ka të shkurtëra ky regjim ditët, për një javë, për dy javë do të zbesin amerikanët, po arrij- në ata, po në vijnë ata». Ata disapprovojnë, shippin, për urdhë- resat e drejta dhe ndodhë që që pushetit ynetë popullor kërkon të vërehë në jetë; ata e luftojnë pushtetin tonë popullor. Pushetit u ka dhënë votë në dorë dhe u ka thënë: «Futeni këtu ose aty, ku të doini» dhe ata i provuan forcat e tyre. Në votimet e deri- tanishme ne jemi 98 për qind, 99 për qind, 97 për qind, kurse armiqët janë dy për qind, tre-katër për qind. Ja ku këndrojnë forcat e tyre. Zotërinjë reaksionarë e panë sa para u bënte lëkur. Populli ynetë e ka treguar gjetë votimeve dhe do ta tregojë përsëri mbis dy ditëve, sa i lidhur është me Partinë, si e ka përfaqëuar vijën e drejti të Partisë, si i ka kuptuar drejt populli gjithë urdhëresat dhe ligjet ekonomike, që ka njërrë Qeveria. Ju e dini se çka peshpërinit zotërinjët e reaksionit: «Ua mori të gjitha qeveria, nuk do t’ju lëru asgjëkashe, do t’ju marrë tokat, ju ka vënë taksa të rënda», por, me gjithë lehjet e tyre, ju, patriotë shqiptarë, keni votuar dhe do të votoni qind për qind për kandidatet e Frontit. Kjo tregon se regjimi ynetë popullor, nuk i ka të numërura ditet, siç thonë ata, por çdo ditë forcohet më tepër, ditet po shkurtohen për ata, jo për pushtetin tonë, as për pushetetin tonë popullor. Këlia e Titos kishte punuar në mënyrë të tillë që të rrezoi- nte pushetit tonë popullor, të binte në fuqi Koci Xoxeni, për ta lidhur Shqipërinë me qeverin e imperialistëve anglo-amerikanë, për t’ia marrë përsëri pushetit nga fuqi fuqinë dhe të sillin pushtetin në fuqi kapitalistë, borgjezinë e agallarët, që t’ia tinin përsëri gjakun popullit tonë. Dhe çeshtjet kryesorë në të cilat trokishtet e Besogradit u përpoqen të na dëmontin ishin çesht- jetet ekonomike; ata kërkonin që ta bënin të pakënaqur popu- llin nga pushteti dhe Partia jonë. Këtu ishte qëllimi. Por nuk ia arritën dot këtij qëllimi, se Partia jonë ishte e fortë, se ne patëm ndihmën e Bashkim Sotjetik dhe të Stalinit. Ju i këlli dëguaj detyrat që i viven të gjithë pushetit për realizimin e planit tonë, planën të shtetit, që përfaqëson të ardhmen tuaj, të ardhmen e kalamanëve tuaj, prandaj duhet të mobilizohemi të gjithë... Ta forcony besimin tuaj ndaj pushetit dhe Partisë, të jeni vigjilenë për mbrojtjen e pushtetit, ta kontrolloni push- tetin. Nuk mjafton vetëm t’i japim votën njërit ose jetitet që është në listë, por këta duhet të kryejnë detyrat dhe ju t’i kontrolloni dhe në rast se nuk i kryejnë ata, ju keni të drejtë t’i shkarkoni, keni të drejtën e revokimit. Në pushtet duhet të vijnë ata njërzë që i shërbejnë popullit me gjithë forcat e tyre; prandaj populli duhet të ketë kontrollin mbi pushetin, të kri- tikojnë në mblendjet e rregullta që i lejon Kushtetuta; të gjithë njërzve të pushetit, që nuk punojnë mirë, tu thuhet haptes të metat dhe në rast se ata nuk i ndreqin, të shkojnë në shtëpi, kurse në pushtet të vijnë të tjere, më të afët e më besnikë ndaj popullit. Këto të drejtë ia ka siguruar popullit Partia jonë me Kushtetutën e Republikës dhe këto ai duhet të përdorë mirë. Kështu do të demokratizohet pushetit ynetë, këshlu do t’i ndeljnuaj të më të vërtetë detyrat që kanë ndaj popullit ata njërzë që janë në pushtet, kështu do të ngjallet ndërmasjet e njërezve tanë, prandaj me votimet të zgjidhen njërezit më të mirë dhe mbasandaj të kontrollohen këta në punë, të kritikohen ashpër dhe kur ata nuk i shërbejnë si duhet popullit, të dërgohen në vendin ku meritojnë. Me një besim të tillë ne
duhet t'i përvishemi punës dhe tê jemi tê sigurt në fitoren tonë. Partia jonë e Punës do tê vërë tê gjitha forcat për realizimin e planit. Komunistët duhet të jenë në ballë të punës, të kryejnë detyrat dhe të dëgjojnë fjalën e popullit i cili në Republikën tonë Popullore është në fuqi.

Me qindra dhe mijëra patriotë shqiptarë kanë shkuar dhe do të shkojnë në votime dhe kanë votuar dhe do të votojnë për at dheun e tyre të fortë, për Partinën e tyre të dashur, për Frontin e tyre. Ato do të votojnë që at dheun i tyre të ndërtohet, të ndërtohet: socializmi në vendin tonë, ata kanë votuar dhe do të votojnë që Shqipëria të rrojë e lirë dhe e pavarur, që të konsolidohen pushetit i popullit tonë, që të ndërtohjen fabrikat, që të lulëzojnë fushat dhe pyjet tona. Me qindra kanë votuar dhe do të votojnë kundër luftës, kundër nxitësve të luftës, kundër atyre që kërkijnë të bëjnë një kasapëhe tjetër, ku të vreten me miliona njerëz, do të votojnë kundër atyre që kërkojnë të nga digjen përrrëti shtëpitë tona, të na shkatërrohen arat tona, të na vrenën kalamanët tanë. Populli yndëj i fuqishëm do të veje në votime dhe do të tregojë vuñetin e tij të çelikët. Prandaj votat kanë një rëndësi të madhe, të jashtëzakonshme. Prandaj përdoresi votën ashtu si duhet, mendo- huni kujt ia jepni dhe ata që marrin votën, të kontrolohen nga populli, që ta kryejnë mirë detyrën. Këto kërkoni populli nga ata qe do të zgjidhen dhe ne do të vëmë të gjitha forcat që t'i kryejmë detyrat tona.

Të vëmë forcat tona në shërbin të popullit, të vëmë forcat tona që të mëkëmbim ekonominë tonë, të ndërtojnë jetën e mirë për ne dhe për kalamanët tanë, që ata të mos shohin ditë të zeza, të mos shohin më kurrë luftë. Prandaj, të gjithë në votime, të gjitha votet për Frontin!

_Vepër, vël. 6, f. 198, 200-206_

**NGA DISKUTIMI NË MBLEDHJEN E PËRBASHKËT TË BYROSE POLITIKE TË KQ TË PPSH DHE TË QEVENRISH NË RPSH ME RASTIN E SHQYRTIMIT TË PROJEKTVENDIMIT PËR MBJELLJET E VJESHTËS**

15 gusht 1949

...Këtu u propozua që të zhvillohet një mbledhje në Komitetin Qendror me kuadrot e bujqësisë; këtë mund ta bëjmë, po jo në aparatin e Komitetit Qendror. Kjo mbledhje të bëhet në Ministrinë e Bujqësisë, pse kështu kjo do të forcje me tepër përplugjetësitë e saj. Ne themi që pushetit është levë e Partisë, por kjo nuk vihet si çështë në praktikë, një gjë e tillë dobëson rolin e pushetit. Po të bëhen mbledhjet për problemet që duhet të zgjidhë pushetit në Parti, atëherë humbet roli i pushetit. Organizatat e Partisë të mobilizohen që vendimet e pushetit të zbatojen, por të gjithë të marrin përplugjetësitë e veta, sepse kështri edhe autoritetit i pushetit ngrihet, edhe roli drejtues i Partisë gjithashtu, prandaj funksionet që ka pushetit duhet t'i ushtrojë me rigorozitet. Kur është e nevojshme zhvillohen mbledhje edhe në Parti për problemet e pushetit, por kjo nuk duhet bërë vijë, sepse ndryshe spostohet roli i organeve të pushetit. Nuk duhet të ndodhë që komiteti i Partisë të marrë kompetencat e komiteve ekzekutive, sepse kështu paralizohet këto të fundit, por, kur paraqitet nevoja në rreth, sekretari i Partisë duhet të shkojë ta ndihmojë aparatin e pushetit.
Tani s’na mbetet gjë tjetër vëçse të bëjmë të gjitha për-pjekjet që këtë vendim ta realizojmë. Nga eksperience që kemi mund të themi se sivjet puna do të ecë më mirë.

_Vepër, vëll. 6, f. 252, 254_

**NGA FJALA E MBAJTUR PARA POPULLIT TË RRETHTIT TË LËZHËS**

18 shtator 1949

... Pushteti ynë është pushteti i popullit. Populli vetë i zgjedh organet e qeverisjes, si në qendër dhe në bazë. Këshillat popullorë dhe komitetet ekzekutive, që dolën nga votimet, i keni zgjedhur ju. Ata duhet të punojnë me drejtësinë më të madhe që t’i shërbujmë popullit. Ata që nuk punojnë mirë në komitetet dhe në këshillat, ju vetë duhet t’i higni. Ata që punojnë mirë, në interesin e popullit, në vijën e Partisë, populli t’i mbrojë, t’i nderojë se ata janë bërë të tij.

Me Kushtetutën e Republikës, e cila është rezultat i Luftës së Naqionalës qërimtare, populli ka të drejtë të kritikojë, të heqë dhe të rrëzojë ata njërazi që nuk punojnë mirë dhe këtë armë ia jep në duart e tij Kushtetuta dhe të mos ketë frikë aspak, por ta përdorë këtë të drejtë, se ka mbështetjen e Partisë dhe të Qeverisë.

Ju e dini më mirë, vëllezër e motra të malësisë, sa e vësh-tirë është jeta, se jetën ju e fitoni me mundime dhe djersë. Prandaj i gjithë populli ynë duhet t’i përshihet punës, se Shqipëria e re nuk ndërket kollaj. Nuk ndërket me nuska dhe me fjalë, por ndërtohet me skapatullat, me djersë dhe dituri. Prandaj Partia dhe Qeveria kanë çelur me majëra shkolla, që të zgjohet populli, të mësojë populli, të hapë sytë dhe atë punë që më përpara e ka bërë për disa muaj, ta kryejë për disa ditë. Fabrikat mezi nxjerrin më përpara pak prodhime, por tani duhet të nxjerrin shumë e më shumë. Në kohën e kaluar, në kohën e regjimit ehtypës të bajraktarëve, ndalohej
popullë të mësonte, pse sunduesit e dinin se mësimi ishte armiku më i madh i tyre. Ata donin që popullë të mbetet në errësirë. Ata e gënjenin popullin me anën e fesë, me anën e fanatizmit. Qeveria jonë edhe këtë çështje e ka zgjidhur drejt. Ka njëra e klerikë antipopullorë që kërkojnë të mështrojnë popullin duke thënë se Partia e Qeveria jonë «dënojnë ata që besojnë zotin, dënojnë ata që shkojnë në kishë e në xhami». Ata që besojnë dhe venë në kishë osë në xhami, Qeveria nuk i dënon, por Qeveria jonë nuk mund të jetë me ata priftërën që janë kundër popullit. Qeveria është me ata që e duan popullin, që e duan at dheun, që e duan lirinë. Me ata është kurdhërë Qeveria, sepse ka pasur klerikë të lartë, të cilët kanë përdorur fenë në interes të feudaleve, të bajrkatarëve dhe të të huajve në dém të popullit. Ata kërkojnë të shtypin popullin, po populli ngrihet dhe i shtyp atu. Nuk mund të jetë ndryshe. As populli as Qeveria nuk mund të lejojnë që të ce-nohen interesat, pavarësia dhe liria e at dheuht. Këto janë të shenjta për popullin. Prandaj të gjithë ata që s'duan të ecin në rrugën e popullit, populli dhe Qeveria e tij do t'i luftojnë.

Rrua e Partisë është shumë e qartë dhe prandaj ata njëra që nuk duan ta shohin këtë, që vilen kundër interesave të popullit, janë kundër popullit. Populli do të eë me siguri me besimin më të madh në rrugën e Partisë, se këtë rruga e tij, rruga e përmireshimit të jetës së tij nga ëdo pikë-pamje....

Vepër, vëlë, 6, f. 321, 324-325.

RROFTË SA MALET PARTIA JONË DASHUR

Nga artikulli i botuar në gazetën «Zëri i popullit»

8 Nëntor 1949

Më 8 Nëntor 1941 u themelua Partia Komuniste e Shqipërisë, pararoja e klasës punëtore dhe e gjithë masave puno-njëse të vendit tonë. Kjo është një nga datat më të shënura të historisë së popullit tonë. Këtë herë, pas kaq shekujsh robërie dhe vuaqjtjesh të shkaktuara nga imperialistetë ndryshëm dhe nga klasa feudalo-borgjeze e vendit, populli krijoj nga gjiri i vet udhëheqjen e vërtetë të tij, besnike dhe trime që kishte në programin e saj luftën për realizimin e aspiratave të popullit tonë.

Duke u mbështetur në teorinë marksiste-leniniste, duke ndjekur me besnikëri mësimet e pavdekshme të Revolucionit të Madh të Tëtorit dhe të Partisë Bolshëvike të Lenin-Stalinit, që udhëhoqi me lavdi klasën punëtore dhe fshatardësinë e Rusisë në fitoren e vendosjes së diktaturës së proletariatit, të krijimit të shtetit socialist sovjetik dhe të ndërinit të socializmit dhe të komunizmit, Partia jonë Komuniste ndërmor veprën e saj të madhe dhe kreu me sukses detyrat e mëdha historike që i viheshin përpara.

...Ishte e natyrshme se, në këtë luftë vendimtare, populli ynë me udhëheqësët e tij, Partinë Komuniste, jo vetëm do të luftonin kundër shkelësve fashistë, por njëkohësisht edhe kundër klasës pasanike, borgjezisë dhe feudaleve, intereset e të cilëve pajtobeshin me ato të okupatorëve. Pra, popullit tonë dhe Partisë së tij Komuniste u viheshin përpara dytra që të çllironin at dheun nga okupatori, të dërrmonin njëkohësisht for-
cat e tradhatarëve dhe të kuislingëve, të shkatërronin nga themellet shtetin e vjetër borgjez dhe të vendosnin diktaqurën e demokracisë popullore, diktaqurën e klasës punëtorë dhe të fsahatarëve të vairë. Partia joni Komuniste diti të mobilizojë gjithë maat e popullit punonjës të Shqipërisë dhe t'i përmbushet detyrat e saj. Punëtorët, fsahatarët dhe gjithë maat e shtypura të pyetitet, me besnikërinë më të madhe, ndodhen rrugën e shpëtitjes, ku i udhëheqte Partia. Ata luftuan me heroizmin dhe me vetëmohinin më të madh, pse kishin besim në drejtësinë për të cilën luftonte Partia, pse kjo ishte drejtësia e një populli të tërë, që kërkon nga çi që përgjithmonë dhe të vendoste pushetin e tij...

Radhët e Partisë sonë, të vogla në fillim, u zgjeruan dhe u forcuan. Komunistet u çelkosën në luftëra të përgjithshme dhe u armatosën me mësimet e Marksit, Engel site, Leninit dhe të Stalinit dhe ditën të luftonin dhe të vepronin në momente shumë të vështrita dhe të ndërlikuara. Partia joni Komuniste ishte shenja kryesorë e qëllonin fashistët, kuqisitë dhe elementet armiq të kishin hyrë kontrabandë në Parti. Partia luftoi në dy fronte: kundër armikut të jashtëm dhe kundër armiqve të breshdshëm të Partisë. Elementet armiq të Partisë, që kërkonin të përcanin unitetin dhe aleanën e klasës punëtorë dhe të fsahatarësit të, elementet që kërkonin të likuidonin Partinë dhe të zhukunën rolin e saj drejtues, u dërmuan pa mishirë.

Vepër armiqve, e fshehur, e agjentëve të imperializmit: Titos, Vukmanoviç Temporos, Blilazho Jovanoviçit e tradhatarëve të tjera jugosllavë, dëshoit dhe këta trokistë jugosllavë edhe kur ishin akoma të maskuar, nuk mundën dot ta hidhinin Partinë tonë në kthetrat e tyre dhe të padonorë të tyre imperialismi, me të cilët ishin në ujë që në fillim të luftës. Partia joni, megjithëse ishte një Parti e re dhe pa ekspereancë të madhe, triumfoi mbështetja gjitha këto rrezikë. Ekspereanca e madhe e Partisë Bolshevikve dhe ekspereanca e Partisë dhe e luftës sonë i mësoi komunistit dhe popullit të dallojnë, të zbulojnë, të godisnin pa mishirë armiq tëjashtëm dhe ata të breshdshëm të mas-
kuar. Lufta kundër armiqve të Partisë dhe të popullit tonë ka qenë një proces i gjatë. Partia dhe popull e fituan luftën dhe mbyllën me sukses një etapë të shkëlqyer të historisë së vendit tonë. U vendos në vendin tonë diktaqurë e demokracisë popullore, u ngrit pushteti i ri, u bënë të popullit të gjitha pasuritë e feudalëve dhe të borgjezisë pasanike, u shtetëzuar fabrikat dhe minierat, u bënë reformat e mëdha ekonomike, sociale dhe kulturore dhe gjithë populli iu përvesh punës së rindërtimit të atdhëut dhe të ndërtimit të bazave të socializmit. Këto realizime, natyrshme, nuk u bënë pa luftë dhe pa përpike. U desh të luftohej dhe të thyhej rezistencia e klasës kapitaliste dhe të privilegjuar, u desh të goditshin komplotistët armiq të popullit, u desh një luftë heroike e Partisë dhe e popullit për të sfarosur veprën agjenturore të imperialismi të anglo-amerikanë, që u përpoqen me organizime komplotsh dhe sabotazhes, me shantshe politike dhe me kërçiminë, të zhdukën diktaqurën e demokracisë popullore në vendin tonë dhe ta hidhinin Shqipërinë dhe popullin shqiptar në kthetrat e gjakosura të tyre. Lufta e ashpër dhe e drejtë e Partisë sonë i bëri të dëshjojnë të gjitha këto orratje dhe Partia, pushetë si dhe fuqia mbrojtjes e vendit tonë, pas këtyre ngjarjeve dolën më të fortë dhe më të çelikët. U desh një luftë e vazhdueshme kundër elementëve opurtunistë brenda në Parti, të cilët, duke shqetëruar markizëm-leninizmin, kërkonin të likuidonin fitoret e Luftës Nacionale. U desh një luftë e ashpër kundër trokistëve jugosllavë me agjentin e imperializmit Tito në krye, për të shpëtuar edhe një herë vendin tonë nga një llahtarë e madhe, që i përqtetin në shërbime agjentët anglo-amerikanë, trokistët e Beogradit dhe agjentët e tyre të maskuar në Partinë Komuniste të Shqipërisë me Koci Xoxen në krye. Komploti i titishtëve dhe i Koci Xoxes me shokë ishte një nga më të stërholluarit. Imperializmi, në rradhë të parë ai amerikan, duke përdorur agjentët e Beogradit, kërkonë të kolonizonte, jo vetëm vendin tonë, por edhe demokracitë e tjera popullore motra dhe t'i shndërronte këto në shtete borgjeze... Trokistët jugosllavë, në bashkëpunim të ngushtë me
agjentët e tyre në Partinë tonë, u përpoqën për disa vjet me radhë, nën maskën e qëmësise dhe të komunizmit, të shkatërrronin Partinë tonë, të minonin demokracinë popullore, të sabotolin ekonominë dhe ndërtilimin e bazave të socializmit, të hidhnin në duart e tyre pasuritë e vendit tonë dhe gjithë Shqipërinë. Tilitet dhe Koçi Xoxe me shokë u shaktoan Partisë dhe popullit tonë dëme të mëdha politike dhe ekonomike, organizuan rrjetet e tyre të spinuazhit dhe të sabotazhit dhe përgatitën grushnim e shtetit, për të likuqvar udhëheqjen e shëndosbër të Partisë dhe të shtetit tonë dhe të pushtonin ushtaraktisht vendin. Imperialistët anglo-amerikanë, titistet dhe monarko-lashistet e kanë halë në sy Shqipërinë demokratike që po ndërton socializmin në vendin e saj dhe që qëndron heroike dhe e pamposhtur përpara kërcënimve të tyre. Partia jonë e Punës, me politikën e saj të drejtë, të zgjuar, të vendosur, me besnikërinë e saj ndaj marksisëm-leninizmit, i dërrëmëzoi të gjitha këto ornatje të imperializmit e të agjentëve të tij dhe kurdherë në të ardhmen do t'i dërrrojë dhe do të triumfojë mbi çdo ornatje të luftëtëshmeve imperialistë dhe agjentëve të tyre...

Ky vit ka qenë një vit përpljekshum shumë të mëdha për Partinë dhe për popullin, ashtu sikundër ka qenë dhe një vit suksesë të rëndësishme, që ka bërë të forcohen bazat e socializmit në vendin tonë. Vështrirësisë të kapërcyjen me sukses, sepse rrithet Partisë dhe nën udhëheqjen e saj e mobilizuarin masat e gjera të popullit. U mbirua me sukses ndarja e re administrative, e cila lejojë që pushteti të jetë sa më afër popullit, sa më demokratik dhe nën kontrollin e afërt të masave punonjës商. U riorganizua aparati i shtetit në baza të shëndosha dhe u spastrua mjaf nga burokratizmi, që krijonte konfuzion dhe mungësi përpljekshëse. U bënë zgjedhjet e reja të këshillave popullorë, për të cilat popull votoi në mënyrë dërrmuarë dhe mbrojtë pushtetin e tij nga infiltrimi i elementëve armiq...

Vepër, vël., 6, f. 399-404, 406-407

PËR FORCIMIN E MËTEJSHËM TË SITUATËS SË BRENDSHME TË VENDIT TONË

Nga fjala e mbajtur në mbyllje të Plenumit të 4-t të KQ të PPSH1

28 dhjetor 1949

...Forsioci i situatës së brendshme është një çështje me shumë rëndësi për popullin dhe Partinë tonë dhe detyra kryesor për ne. Në radhë të parë ne duhet të forcojmë Partinë dhe pushtetin popullor. Populli yneh duhet të bëjë të gjithë përpljekjet për të luftuar me sukses çdo ornatje të imperializmit dhe të shërbëtorëve të tij, që do të përpiqen të krijojnë situata të vështhira në vendin tonë me qëllim që të rrëzojnë pushtetin popullor dhe të zhdukë Partinë tonë. Që të mundet Republika jonë Popullore të ecë në rrugën e drejtë të ndërtimit të socializmit në vendin tonë, kuqët i parë është që të kemi Partinë të pastër dhe të fortë.

Partia jonë është e re, por është parti luftarake. Anëtarët e saj kanë kaluar rga zjarri i luftës dhe janë të pajisur me një ekspieriencë shumëvjetare. Partia jonë ka baza të thella në popull, ajo lufton të forcohet gjithnjë e më shumë për të

1 Në këtë Plenum të KQ të PPSH u shqyrtau rezolutat e Byrosë Informativ të disa partive komuniste e punëtorë: a) «Mbi mbrojtjen e paqes dhe luftën kundër nxitësve të luftës», b) «Uniiteti i klases punëtorë dhe detyrat e partive komuniste e punëtorë», c) «Partia Komuniste Jugosllave në duart e vrajesve dhe spinënve», Këto rezoluta ishin adaptuar njëzëri në Konferencën e Byrosë Informativë që zhvilloi punimet në gjyshën e dytë të nënortit 1949 në Hungari.
kapërçyer që do vështirësi dhe pengesë që do të përpiqen të na krijojnë imperialistikë dhe agjentët e tyre titistë, brenda dhe jash të vendit. Partia duhet të ruhet nga armitqë e jash tëm, por duhet të ruhet shumë dhe nga armitqë e brendshëm.

...Ju edhe demagogjinë e madhe që bëjnë renegatitet titistë se, gjoa, ata po ndërtojnë socializmin etj. Njerëzit që nuk e derojnë dot drejtësinë e Partisë dhe të pushqetet tonë popullor, ata që kanë halë në sy popullin në fuqi, do të bëjnë të tyre këto parullë demagogjike dhe do të inkuerdohe në radhët e spiniuqe titistë për të luftuar Partinë dhe pushqetin tonë popullor. Që me kohë thidhurët e Beogradit dhe agjnët e tyre, që ishin në Shqipëri, kanë bërë përçpje të afrojnë dhe të grumbullojnë rreth tyre rekisonarët shqiptarë për të perqartitur terrenin për momentin vendimtar, kur ata kishin vendosur të fujinën tiken në shepinë Republikës Popullor të Shqipërisë. Ata u përpqen, që njerëzit e bregjëzisë dhe spiniuqë të fujinë në Partinë tonë dhe në pushhet dhe për këtë ata punuan dhe u përpqen deri në fund. Pushtimi i Shqipërisë me anë të divizionit jugosllav s'do të ishte përveçca faza e fundit e përprjeve të tyre për të siguruar marren e pushqet në dorë nga ana e Koçi Xoxes dhe për të likiduar për-gjithmonë Republikën Popullor të Shqipërisë dhe Partinë tonë të Punës. Titistët jugosllavë dëshmuin në qëllimet e tyre djalëzore, po ata nuk e kanë bedhur armitqë, ata do ta vazhdojnë veprimtarinë e tyre armiqësore me të tjera metodha dhe me po këta lloj njerëz. Prandaj, vizibilita e Partisë dhe e popullit në asnjë moment nuk duhet të ulet, por me ashpërsinë më të madhe duhet të goditen të gjitha përprjekjet që do të bëjnë armitqë për të démuar vendin tonë. Pra, armitqë e saj Partia duhet t'i këtë kurdherë të mpreh e nga godasë pa meshtirë.

Për këtë qëllim duhet t'i kushtohet kujdes i madh në radhë të parë forcimit të pushqetit, pse ndërtimi i socializmit dhe mbrojtja e vendit nuk mund të bëhen me një pushhet të dog bët. Pushjeti një është duke u forcuar, por duhen bërë akoma përprjeve të mëdha në këtë drejtim. Sëmundja e vjetër që

Partia të mos ija japë të tërë kompetencat që i takojnë pushqitet, është një pengesë për forcimin e tij dhe një garbim që duhet ndërkry. Nga një pengesë e tillë ndodh që punët të mos ecen me atë hov që dëshirojmë. Komitetet e Partisë marrin çdo punë mbi vete dhe errësojnë kompetencat e pushqetit. Një gje e tillë nuk duhet të ngjashë. Partia është e domosdoshme të jetë motori drejtues, si për çdo sektor, edhe për pushqetin, ku ajo duhet të këshillojë, të drejtqoja, të korrigoja, por ajo duhet të bëjnë gjithashtu që njerëzit në pushet të kryejnë de-tyrat e tyre brenda kompencave që u takojnë, të jenë për-gjeqja, të jëp inlogari përpara Partisë dhe organëve shtetërore e Qeverisë. Kryetari, sekretari dhe këshill i pushqetit, nën drejtimin e Partisë, duhet të jenë ata që të drejtqoja me të vërtetë pushqetin dhe të zgjidhun problemet shtetërore dhe të popullit. Por në realitet një nga kërke dhe ka lëshime në këtë drejtim. Organizatat e Partisë herë-herë i nënëmjos qjerëzit e pushqetit dhe punën e tyre. Për faktin që shokët e komiteteve të Partisë përgjithësisht janë më të ngritur nga ata të pushqetit, kërkojet prej tyre që të mos bëhen fudullë dhe të nënëmjos njerëzit e pushqetit, për t'i drejtqoja, t'i ndihmojnë, t'i ngrenë dhe t'u jëp in kompetencat që u takojnë, për të kryer mirë punët. 

...Nga ana tjetër, pushqetit duhet ta bëjnë sa më demokratik dhe të jetë i afërt me masat, populli të ushtarë, vëshëm dimisht kontrollin mbi tij. Kjo do të thotë që njerëzit e pushqetit, s'duhet të harrojnë kurri se janë përprqejshë përpara popullit dhe t'i jëp inlogari atij. Prandaj, neve na bie barra ta forcojmë sa më shumë pushqetin, pse me anë e tij ekonomia e vendit tonë do të përmbërësohet, do të përparoja dhe në këtë mënyrë do të luftohet armiku dhe ky do të gjeje vështirësi të mëdha për të organizuar luftën kundër pushqetit tonë...

Vepër, vëll. 6, f. 466, 468-469, 478-480
MBI FORCIMIN E MËTEJSHMË TË PARTISË DHE TË LIDHJEUVE TË SAJ ME MASAT

Nga diskutimi në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH

13 shkurt 1950

...Partia nuk mund të realizojë kurrë si duhet detyrat e saj të mëdha si udhëheqëse, në rast se nuk është e forté dhe në qoftë se, për këtë, nuk punojnë të gjithë. Per kjo mjaft shokë, të cilët janë bërë specialistë për çështjet e grumbullimit të prodhimeve bujqësore e blegtorale. Sigurisht, me këtë çështje, do të merret i madh dhe i vogël, po shoku Mehmet Shehu, duke diskutuar këtu, tha me të drejtë se për grumbullimin janë të ngarkuar njërez që vepronjë në rrugë shtetërore. Këta duhet të punojnë dhjetë herë më shumë dhe jo ta bëjë këtë punë Partia. Tëndencë, që për çdo gjë dhe në çdo moment të mobilizohet Partia, duhet mjaft e theksuar, sidomos për grumbullimet. Prandaj duhet të kuptohet mirë funksionet e Partisë dhe të shtetit, pse këtoj rrjedhin gabime të mëdha parmere. Ky problem duhet të kuptohet mirë, si nga anëtarët e Partisë, ashtu dhe nga njërezit pa parti. Të gjithë duhet të kuptojnë rolin drejtues të Partisë, pse ka raste që disa shokë,

1 Ky diskutim u mbajt në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH ku u analizuan aktivitetet e Partisë gjatë vitit 1949 në të gjithë sektoret e saj sipas raporteve të paraqitura nga drejtoritet e Komitetit Qendror. U konstatuan se kthesa e Partisë pas Kongresit të 1-rë po realizohet me sukses, megjithatë u shtruan detyrë të rëndësishme për ta forcuar më tej kudo punën e Partisë.

bile edhe me funksione drejtuese në pushtet, nuk e mbajnë mirë parasysh rolin e Partisë. Një njeri i tillë nuk është komunist i mirë. Të kuptohet mirë se Partia do të kontrollojë çdo gjë, por kjo nuk do të thotë që ajo të bëjë punët që u takojnë organeve shtetërore. Për hartimin e planit në një ndërmarrje ose në një kombinat, Partia duhet ta thotë fjalaq e saj, sepse kur vendoset për planin, Partia do të udhëheqë zbatimin e tij. Kjo ka mjaft rëndësi. Po të japë Partia shembullin e keq në këtë drejtim edhe masa do të bjerë në ato pozita dhe nuk do të shpëtojë nga gabinet. Të metat që vijen re në punën e pushtetit e kanë burimin në dobësitë e drejtimit nga ana e Partisë. Le të marrin një nga këto të meta që mund të bëhet një sëmundje e rrezikshme. A ka te ne burokratizëm? Po, ka, bile në gjithë Partinë, duke filluar nga baza dhe deri në drejtoritë e aparatit të Komitetit Qendror. Këtu u tha se nga qendra venë shumë letra dhe udhëhezme pashtë, disa prej atyre flasin dhe për burokratizmin, por në praktikë nuk bëhet sa duhet për të luftuar shfaqjet e tij, prandaj duhet të luftohet kundër këtyre shfaqjeve, të cilat e fishkin Partinë, e pengojnë atë që të jetë e fortë, e gjalfje, revolucionare.

Një çështje tjeterë me rëndësi është forcimi i lidhjeve të Partisë me masat. Në këtë çështje të mos harrojmë kurrë mësimet e Leninit e të Stalinit. Dhe nëse ne nuk jemi akoma ag të fortë nga pikëpamja organizative, për të cilën fola më sipër, kjo vjen edhe nga mungesa e kujdesit tonë për të çelikosur lidhjet me masat.

Në punën për forcimin e pushtetit ne akoma kemi mjaft dobësi. Atë ne nuk e kemi demokratizuar akoma sa duhet. Kontrolli i masave të popullit mbi organet e pushtetit nuk është akoma në lartësinë e nevojshme. Kjo bën që organe të pushtetit të konsiderohen nga populli vetëm ata persona që punojnë në organet ekzektive dhe që marrin roqë. Duke u nisur nga ky mendim i gabuar, këshillat popullorë të fshatit, ata të lokalitetet ose ata të rretheve kanë mbetur gati formalë. Edhe në rast se tani kanë fsh. duhet të bëhen disa mbledhje, në të shumtën e rasteve ato janë karakterizuar nga një forma-
Problemi i forcimit të organizatës së bashkimeve profesionale është gjithashtu me shumë rëndësi, pse ka lidhje me edukimin e klasës sonë punëtore dhe me zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Tani duhet të interesohemi më shumë për këtë organizatë luftarake të klasës punëtore, që ajo të veprojë si duhet për edukimin dhe mobilizimin e klasës punëtore në realizimin e planit të shtetit. Ne kemi akoma vështrirësi në punën e këtë organizatë, të cilat me një punë më të mirë mund të 'i kapersjej. Prandaj problemet dhe detyrat e bashkimeve profesionale duhet të shohim me një sy më objektiv dhe po të jetë e nevojshme të shqyrtojnë edhe në Byronë Politike. Të gjithë shokët e Byroë Politike dhe të Qeverisë të ndihmojnë për zgjidhjen e problemeve që i dalin kësaj organizatë.

_Vepra, vëll. 7, f. 17, 19-23_
NGA RAPORTI

"MBI SITUATËN POLITIKE DHE PROBLEMET EKONOMIKE."

Mbaqitur në Konferencën e 2-të Nacionale të PPSH

10 prill 1950

...Si kurdoherë, edhe në këto çaste të vështratë, që kaloi vendi ynë, populli ishte i ndërëqëgjeshmë për rrezikut që e kërçënonte atdheun e tij, por njëkohësisht ishte i patrembur dhe i palëkundur, pse udhëhiqej nga Partia e tij e çelikët, e cila me politikën e saj të urtë dhe të vendosur e çoi në fitore dhe ua prishi planet edhe kësaj radhe imperialishtë dhe shërbëtorëve të tyre. Situata jonë e brendshme u forcua shumë e më shumë. Në këtë luftë të ashpërt, që i bëjnë popullit tonë imperialishtë dhe shërbëtorët e tyre, u kalit mbrojtja jonë, u kalit populli ynë dhe ai i strhëngoi shumë e më shumë radhët e tij rreth Partisë dhe Qeverisë së tij, rreth pushhtetit të tij popullor.

...Shqipëria nuk mund të invadohet si më 7 prill të vitit 1939; vdiçën ato kohëra dhe s’kthehen më. Shqipëria ka zot, është populli që ka tani fuqinë në duart e veta dhe ky popull trim udhëhiqet nga Partia e tij e Punës, besnite e markszëm-leininizmit. Shqipëria nuk mund të invadohet lehtë as nga imperialistët amerikano-angelezë dhe as nga shërbëtorët e tyre, ashtu siç ëndërrrojnë mbeturinat e reaksionit të brendshëm, pse populli shqiptar mbrohet fuqismihti...

Por sukseset që ne kemi korrur në forcimin e situatës sonë të brendshme nuk duhet të na dehim aspak, të mos flemë në dafina dhe të harrojmë rrezikut që vazhdimisht e kërçënon vendin tonë, paqen e njerëzimit. Populli ynë thotë një fjala, që s’duhet ta harrojmë kurër: "Ujfi file, hasmi s’file". Armiku i popullit nuk file, prandaj aq më fort populli duhet të vigjeloi, të strhëngojë radhë dhe të godasë pa mëshirë të gjithë armiqë të tij kudo që të sfaqen dhe nën qdo maskë që do të tentojnë të fshihen. Fitorët e Partisë dhe të popullit tonë duhet t’i nxitin komunistët dhe gjithë masat e gjera të popullit për një vijilencë më të fortë dhe të gjithashtme, për një punë më të organizuar dhe me rendiment më të lartë në të gjitha fushat e aktivitetit.

Në asnjë çast të mos mendojnë me imperialistët amerikano-angelezë i kanë hedhur armët. Përksundrazi, ata do të shqotën edhe ca më tepër përpjekjet e tyre kundër vendit tonë, duke kujtuar se Republika Popullore e Shqiptarës është një pikë e dobët e kampit të socializmit. Ata gaboherë në hesapet e tyre dhe megjithëse kanë pasur provë bindëse për këtë gjë, prapëseprapi do të vazhdojnë punën e tyre të ndrysh derisa të sfjarosen. Imperializmi do të mbështetet fuqismihti dhe do ta zvillojë punën armiqësore kundër nesh në radhë të parë, me anën e agjentëve të tij të Beogradit, të monarko-fashistëve grekë si dhe të fashistëve italianë. Me anën të këtyre tri folëve të tij, imperializmi do të përpjegjë të përgatitë kriminët e luftës dhe diversantit për të hedhur në vendin tonë me qëllim që të kryejnë akte sabotazhi dhe diversioni, të kryejnë atente dhe të krijojnë turbulliz brenda për të dobësuar rendin tonë popullor dhe për të ndryshuar kishëta situatën në favarin e tyre dhe të armiqë të popullit. Sabotatorët dhe diversionistet do të tentojnë të rigrumbullojnë mbeturinat e reaksionit të brendshëm për t’i vënë këto në lëvizje kundër ndërtimit të bazave të socializmit në vendin tonë. Kjo është e vetmi rrugë dhe i vëmjet fisheq që u ka mbetur imperialismi, titistëve,
monarkoh-fashistëve grekë dhe fashistëve italianë. Të gjithë këta ujër shprehosh në reaksionin e brendshëm për të bërë diçka, kurse reakcionarët e zgjerosur të vendit tonë shpëtimit e presin të vijen nga jashtë!

Në këto drejtime do të aktivizohet më shumë armiku i jashtëm dhe i brendshëm për të dëmtuar punën ndërtimitare dhe paqësore të vendit tonë, prandaj Partis dhe populli ynë duhet të njëpërtën armët dhe të godasin pa mëshirë të gjithë ata që do të tendojnë të cenojnë intereset e popullit dhe të atdheut tonë. Përpara Partisë së punës shtrenhet, pra, detyra e rënda dhe të domosdoshme, që të forcójë punën e saj politike dhe organizative dhe të vërejë të gjitha forcat dhe përvajen e saj për të konsoliduar dhe për të forcar shreddë e më shumë situatën e brendshme. Dhe situata e brendshme do të forcohet dita-dite, kur të përmbushen si duhet detyrat e mjepohshme:

Të forcohet gjëndja ekonomike e vendit tonë, që do të thotë të realizohet me sukses dhe të tejkalohet plani ekonomik i shtetit.

Të forcohet pushetët ynë popullor, duke zgjedhir në organat e tij njërejt besnikë të popullit, njërëz të zotë dhe të ndershmë që të nukpublikojnë detyrën që u ngarkon populli, kohën më të madhe dhe jetën e tyre. Njerëzit e pushetjet të jetën besnikë dhe vigjllë të pasurinë e popullit, të shërbejnë popullit me vetëmchim, të hedhin tej dhe të luftojnë burokratizmin dhe të gjitha vetëmat e këqija. Kontrolli i masave mbi njërellët e pushetjet të jetë i vazhdueshëm, pse ai është shpëtimitar.

Të forcohen mbi njërell besnikën, trima e bij të thjeshtë të popullit, ushtria e popullit, Arma e Sigurimit të Shtetit, e policisë, forcat e kufirit, të cilat të bëhen tmerci i armikut të jashtëm dhe të brendshëm dhe armë të dashura për popullin, pse këto armë janë dhe do të jenë vazhdimish në luftë të papërte, të ashpër e heroike me armiqët e ishte, me sabotatorët, me diversantat. Roll dhe kujdesi i Partisë për forcimin e gjithshëm të këtyre armëve duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i madh. Këto të jenë kurdioherë të gatshme dhe vigjllë të per
da diktuar armikun me kohë, për ta goditur pa mëshirën dhe për ta agjësuar atë.

...Të ruajmë organizatat tona dhe institucional shtetërore nga sabotimet dhe diversionet e elementit armik dhe trokist, që ndodhet ose që përpiqet të futet jo vetëm brenda në organizatat-bazë dhe në institucionet e ulëta, por edhe në vendet me përplieguj. Në vendin tonë janë bërë një sërë gjuqyes hundër elementit armik dhe sabotor, hundër diversantëve dhe kundër trokistëve agjentë të Beogradit. Me anë të këtyre gjuqyes shokët e Partisë dhe gjithë punonjësit e vendit tonë janë vënë në korent mbi qëllimet dhe mënyrat që kanë përdurore dhe ku donin të arrinin këta armaq të popullit. Këto gjuqye kundër këtyre kriminellshe duhet të jetë e rrymë që herë dhe u kanë shërbyer njëriqëse tanë për të qenë kurdioherë vigjllë për të mbrojtur vendin tonë. Por kjo vigjllëncë nuk është kurri në mjaftueshmë. Duhet që të gjithë dhe në radhë të parë shokët e Partisë, që udhëheqin masat mënonjëse dhe fatet e vendit, të mos e nënveftësojnë për asnjë cësht armikun e jashtëm dhe ata të brendshëm, të mos nënveftësojnë bashkërendimin e punëve midis tyre, pse armiku që harrohet, na mëson shoko Stalin, është ai më i rrezikshmi. Dhe një harresë e tillë e ka burimin të dehja nga sukseset në luftën kundër armiqve dhe te pikëpamja e gabuar se ata i kemi shfreshor dhe likuiduar. Një pikëpamje e tillë sjell me vete rrezqet të mështa për pavarësinë e vendit dhe ekonominë tonë popullore, ngjall krenearinë e demshme dhe të rrezikshme në njërëzit që u përgëjmfendja, shkaktion pakujdesi në punë, ndjell emërbujtueshi, shpirtqjerësi përpara të metave, gabimeve, akteve armiqësore, sjell naqësiten dhe lehtëson armikun të përfitojë nga të gjitha këto dobësi për të forcar punën e tij shkatërromtare...
FJALA E MBAJTUR PARA ZGJEDHËSVE TË ZONËS ELEKTORALE NR. 108 TË QYTETIT TË TIRANËS

25 maj 1950

Populli është i vetmi gjykatës, i plotfuqishëm dhe i pagabueshëm në vendin tonë, në demokracinë tonë popullore. Ai le t’i gjykojë veprimet tona, le t’i çmojë, kur janë për të çmuar dhe le t’i qortojë dhe të marrë masa kur janë për të qortuar ose dënuar. Kjo është demokracia e madhe që ka vendosur Partia në Republikën tonë Popullore dhe pa një demokraci të tillë të vërtetë nuk do të kishte mundësi forcimi i pushhtetit tonë popullor sikundër është bërë në realitet. Një parti marksiste-leniniste në fuçi, siç është Partia jonë e Punës, do të thotë populli në fuçi, do të thotë i gjithë pushetitë në duart e popullit punonjës. Këtoj del rëndësia e madhe e votimeve që do të zhvillohen më 28 maj, kur populli do të zgjedhë për në Kuvendin Popullor përfaqësuesit e tij nga bijtë më të mirë, më punëtorët, më besnikët, qofshin këta anëtarë të Partisë së Punës ose jo, por të gjithë anëtarë të Frontit Demokratik, luftëtarë të ndërregjegjshëm, konsekuentë, patriotë dhe të sakrificës për kaushën e madhe të popullit dhe të Republikës Popullore.

Populli shqiptar asprön të rrojë i qetë dhe të ndërtojë jetën e tij, ashtu si ëdeshiron ai dhe eçën me vendsomëri në rrugën e nditur të socializmit. Prandaj ai e forcën çdo ditë unitetin e tij, duke i qërruar armatët që e pengojnë në rrugën ndërtimitare dhe duke i bindur dhe duke i sjellë në rrugën e drejtë të gjithë ata që e kishin humbur busullën, që ishin të cilin populli e ngriti me kaq sacrifice të mëdha, duhet të mobilizojnë më të gjitha forcat që ta forcojmë çdo ditë e më tepër, që ta demokratizojmë, që ai të jetë i tiri në duart e popullit dhe nën kontrollin e popullit. Këtoj del rëndësia e madhe dhe përgjegjësia e rëndë dhe e shenjtë e përfaqësuesve që zgjedh populli, qoftë këshilltarët në këshillat popullorë, qoftë deputetët në Kuvendin Popullor që do të zgjedhim më 28 maj. Këta deputetë s’janë përfaqësuesit e një klake ose të një grupi kapitalistësh, siç ngjiste në regjimet e errëta të së kaluarës në vendin tonë dhe siç njëtar që çdo vend ku sundon thundra e kapitalit, e imperializmit. Deputetët e Shqipërisë s’kërcënë se rre nuk bëhhen as me para dhe as nuk bëhën vegla të njërit të e tëjetrit. Deputetët në Republikën tonë Popullore janë ndërjëzit më të ndershëm, të pakorruptuar, janë njerëz të sakrificues dhe më besnikë të popullit. Ata janë përfaqësues të popullit që rrjogjë dhe luf toxhinë për popullin. Ata janë përgjegjësë përpara popullit dhe vetëm përpara popullit. Detyrat e tyre janë të rënda, nga më të rëndësi që të më përpara të madhe. Me qenë deputet s’është vetëm një titull nëjderi. Të jesh deputet e sënpërre popullit, përveç vetive të tjera, duhet të jesh punëtor i paldochar dhe ti shërbosh popullit në çdo çast. Populli zgjedh përfaqësuesit e tij në këshillat popullorë dhe në Kuvendin Popullor, që këta ta drejtojnë popullin dhe ti jepin vazhdimisht llogari popullit për punën e tyre. Ju e dini esencën e regjimit tonë popullor e shprehur që çartet në Statutan Themeltar të Republikës së Popullore. Çdo përfaqësues i popullit, që nga anëtarë i këshillat popullor deri te deputeti i Kuvendit Popullor, që është ndihmë e më e lartë të shtetit tonë, duhet të udhëhijet kurdohër nga të drejtat dhe detyrat që i cakton Statuti.
NGA ARTIKULLI

SUKSESET E REPUBLIKËS POPULLORE TË SHQIPËRISË

11 gusht 1950

...Gjatë Luftës Nacionalqirimit të hodhën themellet e pushitetit popullor, në formën e këshillave popullorë, që u zgjodhën në mënyrë demokratike nga populli në krahinat e qëruara, si edhe në krahinat e pushutura, të cilët u bënë, qysh atëherë, organë të pushitetit dhe ndihmës të Luftës Nacionalqirimit. Ata zëvendësuan pushetin e vjetër që u shkatërrua prej themelit në zonat e qëruara dhe në të gjithë Shqipërinë. Kështu, qysh me qërimin e plotë të Shqipërësisë, këshillat popullorë ishin krijuar kudo, në qytetet e në fshatra, dhe u bënë organet drejtuese të pushitetit popullor.

Në Luftët Nacionalqirimit të popullit shqiptar derdhë gjak dhe bërë sakrifica të mëdha, por ato s'i shkuhan kot, liria e kërkuar prej shekujsh u fitua. Populli e mori pushetin në duart e veta dhe vendosë diktaturën e demokracisë popullore...

Misionet ushtarake angleze dhe amerikane, nën maskën e të ashtuqajturve aleatë, u përpoqën të shqypnin revolucionin popullor, të shkatërronin Ushtrinë Popullore, të pushtonin vendin nën pretekstin e bashkëpunimit kundër gjermanëve. Ata u bashkuan me kuislingjet, i ndihmuan ata me armi, i ndërshen kundër Ushtrisë Popullore, i nxatën të vritnin njëzë të popullit dhe të digjin vendin, bashkëpunuan me pushuesit gjermanë dhe më në fund, në pragun e qërimit të Shqipërësisë, misionet angleze dhe amerikane, pasi dështuhan në synimet e tyre, morën nën mbrojtje të gjithë kriminët gjakprësë të luft...
tës dhe i çuan në Itali për t’i përdorur më vonë kundër Republikës Popullore të Shqipërisë. Partia jonë Komuniste dhe populli shqiptar i zhduku të gjitha planet djallëzore të imperiastëve amerikan dhe anglezë. Por me gjithë disfatat që pësuan gjatë luftës në Shqipëri, ata nuk i dorëzuan armët, për-kundraz, filluan të organizin, më vonë, komplete që kishin për qëllim të përmbysnin pushtetin popullor në Shqipëri. Por edhe këto komplete dhe akte terroristë që ata ndërnomën, u asgjësuan dhe dështuand me turp nën goditjet e pushtetit popullor.

Në pragun e çlirimit të Shqipërisë, Partia jonë Komuniste dhe pushteti popullor u ndodhën përbalë detyrave të rëndësisë shme dhe të vështra, por që u kryen me sukse, me entuziasmin dhe me heroizmin e papërshkruarëm të klasës sonë pënnëre dhe të të gjitha masave punonjëse të vendit. Reforma të medha ekonomike, kulturore dhe shoqërore në bëndëq¾ në muajt e parë pas Çlirimit të atdheut tonë. Organet administrative qendrore dhe lokale të pushtetit popullor u organizuan dhe u forcan. U bë pastrimi rrënjësor i mbeturinave të fashizmit dhe të reaksionit. U gjykuam me rreptësinë që meritonin kriminalitetit e luftës dhe u konfiskuan e u shtetëzuan të gjitha pasuritetit e tradhatarëve të është kuislingëve, u konfiskuan pasuritetit e panumërtë të tregtarëve të medhenj spekulatorë, të cilët u detyruan të paguajm tatimet mbi fitimet e luftës dhe u shtetëzuan të gjitha fabrikat e ndërmarrjet të tregtarëve dhe të industrialistëve spekulatorë. U dëbüan nga tokat bejlerët dhe agallërët, të cilët gjatë shkujve kishin shtypur fshatarin punonjës dhe u zbatau Reforma Agrare. Pushteti popullor shtetëzoi të gjitha minierat dhe ndërmarrjet, që italianët...

1 Më 13 janar 1948 Kryesia e KANÇ-it aprovoi ligjin Nr. 3 «Mbi tatimet e fashatëzakonshme për fitimet e luftës» (Gazeta yrtiare Nr. 3, f. 5, viti 1948), apiq të cilët tiheshin të gjithë tregtarët dhe industrialët e vendit tonë, që gjatë kohës së pushtimit fashist kishin realizuar fitime përmby 500 000 franga shqiptare. Tatimet ishin progresive prej 15-80 për qind të zhunoja së fituar përmby 500 000 frangat.
gjitha anët nga ujqër të tillë fashistë, që vërsulen kundër tij për ta copëtuar dhe për ta mbëytur, ka mundur të rezistojë heroikisht, të luftojë në të gjitha frontet dhe të triumfojë?». Përgjigja është e ihjeshtë. Populli shqiptar ka rezistuar, ka luftuar dhe ka triumfuar dhe do të triumfojë gjithnjë mbi armiqët e jashtëm e të brerdhshëm, sepse udhëhigjet nga Partia e Punës... Populli ynë ka rilindur, ai rrton dhe do të rrrojt, ai lufton dhe triumfon, sepse ruga e tij është ndriçuar nga Revolucioni i Madh i Totorit, nga idëtë e Markait, Engelsit, Leninit dhe Stalinit... Republika jonë rrton, forcohet e lulëzon, sepse atë e drejton Partia e Punës, sepse e mbron Ushtria jonë Popullore dhe gjithë populli.

Vepër, vill. 7, f. 399, 406-410, 425

NGA DISKUTIMI

MBI KOMPETENCAT E ORGANEVE LOKALE TË PUSHTETIT¹

[1950]

Qëllimi i kësaj mbledhjeje, e cila ka më tepër karakter konsulte, është që të shtrojtë e të diskutojë disa çështje që kanë të bëjnë me funksionimin e rregullit dhe me kompetencat e organeve lokale të pushtetit të marrëdhëniesë të komitetëve ekzekutive me dikasteret qendrore dhe me harkimin e planit nga baza. Për këto probleme kemi filluar dhe një studim të përgjithshëm, pranaj kemi thirrur në këtë mbledhje edhe shokë të sektorëve të ndryshëm, që kanë të bëjnë me këto probleme.

Në lidhje me kuptimin e drejtë të kompetencave të organeve lokale të pushtetit, punët nuk shkojnë që mirë dhe në këtë gjë ndikojnë shumë faktorë. Është e vërtetë se dikasteret kanë rolin drejtues, por janë komitetet ekzekutive ato që do të zbatojnë udhërt dhe udhëzimit të tyre. Duke mos i kuptuar mirë kompetencat e këshilla popullore dhe të komitetëve ekzekutive, vihet re një farë konfuzioni në kryerjen e detyrave që shtrohen. Në organet lokale të pushtetit mungon organizimi i mirë; kështu, megjithëse pranë komitetëve ekzekutive të rretheve ekzistojnë seksionet e planit, ato nuk fun-

¹ Diskutim në konsultën organizuar në kryeministri, me disa kuaro të Partitë dhe të pushtetit, ku u rrah problemi i njohjes dhe i zgjerimit të kompetencave të organeve lokale të pushtetit.
ksionojnë si duhet. Nga mungesa e organizimit, në këto seksione vjen edhe mospërrëllimi si duhet i planeve në bazë dhe moskontrolli i zbatimit të tyre. Po kjo gjë vihet re edhe në sektorë të tjere.

Le të marrim bujqësinë. Në këtë sektor konstatohet se planet bëhen nga lart dhe në bazë dërgohet të përgatitura. Kjo vjen, nga njëra anë, se ministria nuk ka besim sa duhet në njërrëzit merren me këto probleme në bazë, gjë që duket në mosmarrjen në konsideratë të të dhëhane dhe të mendimeve të tyre, dhe, nga ana tjetër, ngaqë në vetë komitetet ekzektive, në aparatet e tyre, ka shumë burokratizëm. Këtë e tregon edhe fakti që teknikët e bujqësisë, në vend që të shkojnë në fushë e të ndihmojnë konkritisht për vëni në jetë të formave sociale të punës në bujqësi, qëndrojnë në shumë në zyrë.

E njëjtë gjë vihet re edhe në sektorin e blejtorisë. Atje ka mjaft dërre, që mungësë kullotash dhe mosinteresim për jetën dhe edukimin e barinjve. Fajin kryesor për këto e kanë komitetet ekzektive, sepse, po nuk u kujdesën në rreth të parë ato, Ministria e Buqësisë nuk ka ç'bën; megjithatë as kjo dhe as komitetet e Partisë në rrethe nuk shfajdoshen për këto të meta të theksuara në këta sektorë.

Ne konstatojnë se dikasterbet nuk kanë kuptuar rolin e rëndësishëm të komitetet ekzektive. Këto i konsiderojnë organet e bazës si organet e tyre, të cilave mund t'u janë 30 urdhra në ditë, sikur kuadrot e këtyre komitetet të keni funksionarët e tyre. Ky është një kuptim jo i dreytë për instancat e pushtetit popullor në bazë.

Duke mos njohur rolin e komitetet ekzektive, dikasteret e imporjon këtyre një korrespondencë të tillë që nuk u krijon mundësi teknikëve në komitetet ekzektive të merren me punë konkrete, por i ngarkojnë këta me punë shkrresas. Ka sektorë të tyre në bazë, për shembull ai i grumbullimit, i cili del se është krefjtësisht i shkëputur nga komiteti ekzektiv. Ne mendojmë se kompetencat nuk njihen mirë në sektorin e bujqësisë, të tregtisë dhe në grumbullimet. Të tre këta sektorë kompetencat akoma nuk i kanë të qarta, prandaj duhen marrë masa në këtë drejtim. Ndryshe ndodh në financat. Në sektorin e financave kompetencat janë më të njohura.

...Çhe ju, shkëkë të dikasterette, t'u shkruani komniteteve ekzektive që të kërkojnë ndihmën e komitetetve të Partisë! Partia, natyrisht, do të ndihmojë, po ajo qëndron mbi të gjitha dhe detyra kryesore e saj është të kontrollojë, të ndjekë zbatimin e detyrave që u ngarkohen komitetet ekzektive. Shumë probleme kryesore duhet të transmetohen nga ana e Qeverisë dhe e Komitetit Qendror.

Na ngjet që nga një anë nënveçtësojnë rolin e pushtetit dhe disa probleme që duhet t'i ekzekutojnë seksioni i bujqësisë, për të cilat janë të interesuar dhe seksione të tjera, nga ana tjetër këto probleme i kërkojen të zgjidheshi komiteti ekzektiv, i cili u jap pak rëndësi zbatimit të tyre. Le të marrim çështjen e shpërndarjes së farërave. Si mund të shpërndani këto në rrethe? Seksionet e bujqësisë duhet të interesohen që këto të shpërndahen në rregull e mirë, sepse ky është problemi i tyre. Për gjërët që nuk kryhen, kur vjen puna dikasteret dhe dëhin fajin komitetet ekzektive, ndërsa për kompetencat e tyre nuk pyeshin fare, si rrjedhin nuk zbatohen planet dhe urdhrat.

Konstatojmë se në zbatimin në praktikë të detyrave ka mjaft konfuzion. Planet e grumbullimit hartohen me shpejtësi të madhe, gjë që shkaton gajmeni të madha në file të dytë. Kjo vjen nga moskoordinimi si duhet i punës së të plotfushimt në komitetin ekzektiv. Gjithashtu thuhet se të plotfushimt duhet të jepin llogari, por në praktikë nuk po ndodh kështu. Dëri tani në ngjet që ata si dhe referentët në vend që të ndjekin realizimin e planeve në terren, bëjnë vetëm plane nga zyra.

Çështja kryesore është të vëmë drejt zbatimin e kompetencave të komitetet ekzektive. Gjithashtu seksionet e planët pranhë komitetet ekzektive të mobilizohen më shumë për të dalij një plan jo nga lart, por nga baza. Po ashtu çështja e kadastrës të merret më seozisht, që ajo të mbarojë sa më parë.

Vepër, vëll. 7, f. 523-525, 526-527
NGA RAPORTI

«MBI GJENDJEN POLITIKE DHE PUNËN E PARTISË»

Mbashur në Plenumin e 9-të të KQ të PPSH

19 shkurt 1951

2. — SI KA DREJTUAR DHE SI KA KONTROLLUAR BYROJA POLITIKE ZBATIMIN E DETYRAVE TË SAJ?

Byroja Politike si një nga forumet kryesore udhëheqëse të Partisë, drejton Partinë dhe Qeverinë nëpërmjet formave organizative që i ka caktuar Statutit dhe Partia. Ajo shqyrton çështjet që i vijnë nga Sekretariati dhe nga Qeveria. Me anë të Sekretariatit, që është udhëheqja operative e punëve të drejtovave të Komitetit Qëndror dhe koordinuesja e aktivitetit të tyre, Byroja Politike drejton dhe kontrollon aktivitetin e Partisë, jetën politike dhe organizative të saj, drejton dhe kontrollon të gjithë aktivitetin e Partisë për realizimin e vijës në të gjithë sektorët e ndryshëm. Nga ana tjetër, Byroja Politike drejton aktivitetin shtetëror nëpërmjet Këshillit të Ministrave dhe organeve të saj vartëse. Duhet, pra, që Byroja Politike të ushqihet mirë dhe drejt nga Sekretariati dhe nga Qeveria, ta ketë mirë punën në duart e veta, që të mund të zgjithë drejt problemet që i da në përpara, të caktojë mirë detyrat, të kontrollojë rigorozisht zbatimin e detyrave që u shtrohen Partisë dhe pushtetit dhe të marrë masa atje ku calon puna. Byroja Politike ka kryer një punë të madhe në këtë drejtim, me gjithë të metat që ka psur në veprimtarinë e saj.

„Me masat organizative që ka marrë në drejtim të pushtetit, duke organizuar Kryesinë e Këshillit të Ministrave, duke bërë një ndarje më të mirë të dikastereve dhe të ndërmarrjeve var tëse të tyre, duke përmirësuar aparatet e këtyre dikastereve dhe të ndërmarrjeve, ka bërë që edhe në këtë sektor të ndihem efektet e kësaj pune më të mirë, më të rregullt, më të kontrolluar se ç'ka qenë më parë. Por kjo nuk ka qenë e majftë dhe në aktivitetin e Byrosë, të Sekretariatit dhe të Qeverisë ka pasur mjaft të meta dhe gabime, që e kanë dëmtuar seriozisht punën.

Përsa u përket drejtimit të Qeverisë dhe kontrollit të zbatimit të detyrave që shtrohen përpara Partisë dhe shtetit, lidhur me realizimin e planit dyvjeçar deri në muajin qershor të vitit të kaluar, në punën e Byrosë Politike ka pasur të meta dhe gabime. Konkretisht për çështjet e Qeverisë dhe drejtimin e ekonomisë merreshe unë dhe shoku Spiro Koleka. Por praktikisht për mua ka qenë shumë e vështarë të mbja në lidhje dhe të kontrolloja tërë punën që duhet të kryemin ministratë. Ishim shoku Koleka dhe unë që duhej t'i paraqitnim Byrosë Politike të gjitha problemet që i shtrohen Partisë sonë në drejtimin e ekonomisë popullore. Kjo është kryer, por me të meta dhe këtu qëndron një nga arsujet që plani në vitin 1949 nuk ka eur mirë dhe pati reperkuzionet e tij në vitin e dytë të planit tonë ekonomik. Megjithëkëtë, Byroja Politike zgjidhi një sërë problemasht gjetë vitit 1949, studi i një varg çështjes, mori një sërë vendimehe e maza të rënëleishme, por kontrolli i zbatimit të tyre nga shokët ministrat dhe nga ne ishte i dobët.

Industria jonë nuk shkonte mirë, minierat po ashtu, komunikacioni ca më keq, bujqësia shumë dobët. Në ndërtime, në tregti, po e njëjta gjë. Byroja Politike shumë herë i ka marrë në shqyrtim këta sektorë, ka dalë dhe me vendime, por nuk është tholluar sa duhet në problemet e tyre, për arsye se vetë organizimi i punës ishte i dobët si nga ndihmë e kontrolli i Partisë, ashtu edhe nga drejtimi kolegjal i Qeverisë. Nga mungesa e kontrollit të zbaitimit të vendimeve të Byrosë Politike u reezikua realizimi i planit. Disa nga ministrat duke u munguar kontroll nga lart, nuk i kanë ndjekur si duhet detyrat e tyre dhe llogara që atë jetnin përpara Këshillit të
Ministrave dhe përpara Byrosë Politike ka qenë e çekët. Studimet e paraqitura prej tyre shumë herë nëtregon realibilitetin, pse ata vetët nuk ishin si duhet në krye të detyrës, nuk e ndiqnin realizimin e planit këmba-këmbës që të zbatonis deri në fund vendiment e Byrosë Politike dhe të Qeverisë. Në një situatë të tëllë, natyrisht, përfituan armiqët për të goditur ekonomikë të ndryshme, për të shihurur disiplinën e planit, për ta sabotuar këtë. Armiku gjetë fushë të na sabotonte egërdisht në transport, në industri, në prodhimin e naftës dhe të mineraleve të tjera, që kanë dëmtuar kryesisht realizimin e planit tonë dyvjeçar. Patjetër Byroja Politike nuk fjeti në këtë drejtim. Ajo e mori në studimin shumë herë çështjen e naftës, ku tri herë në një vit u detyrua të rishikonte planin. Ajo mori në shqyrtim transportet dhe sektorët e tjerë që çalonin dhe doli me masa konkrete dhe energjike, të cilat i dhanë fund kësaj situate shumë të sëmurë, që kishte mundur të krijonte grupi i Abedin Shehu, Niazi Islami, Shqyri Këllezit e të tjerë. Ajo mori gjithashtu masat për riorganizimin e Qeverisë dhe për krijimin e Kryesisë së Këshillit të Ministrave që do ta vinte punën më në rrugë të drejtë. Jo vetëm Byroja Politike nuk ishte në gjendje të kontrollonte si duhej realizimin e planit, por as vetë Komisioni i Planit nuk ishte në gjendje të bënte këtë kontroll, qoftë dhe në punimet më kryesore. Për këtë përgjegjësi kemi të gjithë, si ne shokët e Byrosë Politike e të Komisionit të Planit, ashtu dhe shokët ministra, anëtarë të Komitetit Qendror ocj. Ministrat, duke mos qenë si duhet në krye të detyrës, duke u mbetur në një punë burokratike, në vend që të zbatonin deri në fund vendiment e Komitetit Qendror, të Byrosë dhe të Qeverisë dhe tu lehtësonin atyre punën, u vështirësuan ca më tepër. Shumë probleme i kanë shpëtuar Byrosë nga këto të meta dhe gabime, shumë probleme ajo nuk i ka studuar rrënjësisht dhe disa herë nuk ka dali me vendime të qarta... Kërkohet një thollin më i madh në problemet që shqyrton Byroja, një pjesëmarrje më aktive në rrahjen e çështjeve, pavarësisht se në cilin sektor punon njëri ose tjetri. Ka shokë që interesohen gjallërisht dhe puna eçën përpara. Shoku Mehmet është një nga ata që ka kontribuuar shumë në mbarëvajtjen e punës në Byro. Ai ka qenë në krye të detyrës vazhdimisht dhe punën e sotme nuk e lë për nesër. Ai është i ashpër, por i drejtë në kërkinim e llogarit; ai është metodik në punë, i studion çështjet dhe di të kombinojë mirë studimin me operativitetin.

3. — DËMET QË I KANE SJELLË KËTO GABIMEI PARTIŠE NË BAZË DHE MASAT PËR EVITIMIN E TYRE

Patjetër këto gabime e kanë penguar e dëmtuar punën. Të metat që kanë ekzistuar lart janë reflektuar deri poshtë në bazë, në forumet e Partisë dhe në ato të pusuhtelit.

Cilat janë të metat kryesore që në konstatojnë në punën e Partisë dhe të forumeve udhëheqëse poshtë?

Udhëheqja në rreth punon ashtu sikurse punon edhe udhëheqja lart. Problemet në bazë janë të shumta, të rënda dhe kryhen me përpjekje dhe me luftë. Por, disa nga komitetet e rretheve nuk janë sa duhe; në krye të detyrës, punojnë pa një plan të studuar mirë, ata problemet i tërheqin zvarrë dhe s’mundin dot t'i kryejnë ato me kohë dhe sipas rëndësisë së tyre. Ato s’jane akoma në gjendje të lidhnin ngushët punën e Partisë me atë të pusuhtet dhe të mobilizonjë si duhet dhe sa duhet Partinë dhe rreth saj gjithë masat e pumonësve në realizimin e detyrave që na vë përpara Partia me planin e shtetit. Ka punë mjaft mekanike dhe mjaft burokratike. Shumë herë çështjet nuk bëhen probleme të udhëheqjes, nuk studiohen holësisht nga udhëheqja dhe kjo t’i nxjerrë detyra të qarta dhe t’i kontrollojë këto detyra. Shumë çështje, pa kaluar fare nga udhëheqja e Partisë në rreth, bëhen vetëm probleme të aparatëve të komitetet. Natyrisht fati i këtyre problemeve është i errët dhe ka raste që ato flënë nëpër sërtare, ose dhe kur dërgohen në organizat-bazë, harrohen.
Shumë kërkojnë nga Partia në bazë, por nuk i japim dhe nuk e ndihmojnë sa duhet që të na japë edhe ajo. Ne jemi në vështrirësi të mëdhë për të ditur rrënjësisht problemën e fshatarisësë e të punëtorisë, në të gjithë kompleksitetin e tij. Këto gjëra ia kërkohjnë Partisë në bazë, por akoma ne vetë lart nuk i kemi të qarta sa duhet se çfarë kërkojnë. Kjo gjë, natyrshëm, sjell konfuzion, javashllëk e burokratizëm e patolëureshm dhe është në fund rezultati i dëshiruar del i gëlë. Një gjë e tillë komplekson jashtëzakonisht punët tona se nje-rëzit lodhen dhe nuk mësohen në rrugën e shëndoshë të punës.

Eshëte e zorshme të kërkohet llogari si duhet nga komitetet e Partisë, kur problemet që u janë shtruar atyre për të zjigjdhur nuk janë të thelluara e të studiuara mirë që nga lart. Si mund ta ndekjimin si duhet zbatimin e detyrave, kur këto nuk u janë bërë të qarta forumeve dhe Partisë në bazë? Metoda jo e shëndoshë në punën me plan nga lart, shkakton që edhe poshtë të punojnë pa fille dhe te punën e plane konfuz. Pra, ne shohim se poshtë ka burokratizëm, javashllëk, neglijzhencë, mungesë përgjegjësia personale. Kudrot në bazë ngarkohen me shumë probleme që u zënë kërmbë dhe që s’ja i japin do të zgjidhje së shpejtë dhe të drejtë... Ne nuk vajmë për format organizative, pse ato i kemi, ne nuk vajmë pse vija jonë e Partisë nuk është e drejtë. Jo, ne vajmë ngaqë nuk dimë të përfitojmë sa duhet nga këto forma të drejtja organizative, vajmë nga mosverifikimi si duhet dhe në kohën e përshtatshme të detyrave, që janë caktuar dhe kështhu bëhen shtetërbërime në vijë, shkolet disiplina e planit, thyhet disiplina e celikte e Partisë, shkolet demokracia e brendshme e Partisë, dobësohet vigilanca revolucionare dhe kritika e autokritikës në Parti. Këtoje pastaj rrjedhin të gjitha ato për të cilat bënë fjala raportet e Byrxës si mungesa e mobilizimit në punë, vjqdhjet, abuzimet, shkatërrimi i pasurisë së shtetit nga njerez armiq dhe të pandërgjegjshëm etj.

Partia jonë është e fortë dhe luftëtare, kuadrot tanë janë të vendosur dhe benikë të komunizmit dhe janë në gjendje të shporrin prej vetes të gjitha këto të meta. Fakti është se Partia jonë ka eur përpara me vendosmëri dhe guxim, ka kryer detyra kolosale, ka kapercyer vështrirësi të mëdhë dhe ka korrum suksee të konsiderueshme. Lufta e madhe e Partisë i ka çelikosur kuadrot tanë, të cilët kanë bërë përgjithëse e shëndosha e humë punë për të bërë.

...Të luftojmë me ashpërësi burokratizmin në aparatat tona të Partisë dhe të pushtetit. Me qindra shkresia në maj shkojnë nga një dikaster në tjetrin, nga një dikaster në një komitet rrethi. Mendohet se është e qyshënd shkreska, ndërsa puna operative, e gjallë, konkrete, s’praktikohon sa duhet as nga funksionarët e Partisë, as nga ata të shtetit. Udheheqësit kryesorën vetëm thërresin në zyrë njësejë, por nuk shkojnë poshtë të shohin në punën si se janë kuptuar dhe zbatar urdhëresat, direktivat ose këshillat që u jepen. Ka shokë udheheqësë të tjera, që dinë kur dhe sa duhet të rrinë në zyrë dhe gjithë kohën tjetër ataj janë në lëvizje, ndihmojnë, kontrollojnë, inspektoritë, rezidentët, komitetët në qytetinë. Një problem tjetër i rëndëshëm për udheheqjen e Partisë që poshtë e deri lart është çështja e drejtimit kolegjales. Kjo është e lidhur ngushët edhe me demokracinë e brendshme, me kritikën dhe autokritikën e shëndoshë bolshevik. Ditet që s’janë vetëm shokët sekretarë të celularë, të komitetave të rrëtheve ose të Komitetit Qendror ato që e përbëjnë udheheqjen e Partisë sone, ajo përmbetja prej të gjithë pjesëtarëve të forumit ku seclëi prej tyre ka të njëjtat të drejtë: të shtatë pa druajtje mendimin, pikëpamjet e tij për çdo problem, të kritikojë dhe të kritikohen. Zgjidhja e një problemi që merret në analizë vendoset sipas mendimit të shumicës dhe jo sipas mendimit të sekretarit në rast se ai nuk është i drejtë.

Mjaftë lëshime ka në këtë drejtim dhe sidomos në bazë. Gabime të tilla thyejnë Statutin dhe rrregullat e tij, krijojnë situa të paturueshme dhe të dënuveshme dhe e çojnë Partinë në rrugën e shtetërbër. Kjo gjë reflektohet dhe në pusheht, në disa komitete ekzekutive, këshilla popullore etj., ku kryetari bën ligjan, ai vulos, ai zhvulos pa u këshillin fare me komitetin dhe komiteti me këshillin. Këshu krijohet një instante që e shndërron karakterin demokratik të pushehtit tonë po-
pullor në një aparat burokratik ku ekskludohet kontrolli i masave, kritika dhe autokritika. Komiteti Qendror duhet të tre-
gojë kujdesin më të madh në këtë drejtim në respektimin e Statutit, në drejtimin kolegjal në Parti dhe në organet e pushtetit popullor (këtu nuk është fjala për kolegjumet e di-
kastereve).…

Vepra, vëll. 8, f. 23, 71, 72-75, 82-85, 91, 97-98

MBI ROLIN DHE DETYRAT E KËSHILLTARIT
DHE TË DEPUTETIT

Diskutim në mbledhjen e Byrosë Politike
të KQ të PPSH1

3 qershor 1951

Çështja e organizimit të mirë dhe e forcimit të organeve
të pushtetit, siç dihet, ka një rëndësi shumë të madhe. Rënd-
dësia që kanë organet e pushtetit popullor, organizimi e forcimi
i tyre nuk janë kuptuar si duhet nga të gjithë anëtarët e Parti-
së, megjithëse Partia e ka shtruar shumë herë këtë çështje.
Puna që bëhet në këtë drejtim ka më tepër një karakter pro-
pagandistik dhe nuk zhvillohet sa duhet një punë e thollë
letrike dhe praktike. Duke u nisur nga rëndësia që ka orga-
nizimi i mirë dhe forcimi i organeve të pushtetit, mendoj se
del e nevojshme që ne të përkatim një mbledhje të posaçme
të Komitetit Qendror për të analizuar, për të diskutuar dhe
për të rrabur këto probleme, për të goditur të metat dhe për
të vënë mirë në vijë detyrat dhe kompentencat e organeve lo-
kale të pushtetit tonë popullor.

Parimi që në qeverisjen e pushtetit të marrë pjesë po-
pulli, që ai të kontrollojë organet që ka zgjedhur duke filluar

1 Diskutim rrëth raportit «Mbi udhëheqjen e Partisë në këshillat
popullorë të lokaliteteve», ku trajtohen probleme të tilla si zgjedhja, ngri-
tja dhe shpërndarja e kuaçrore të pushtetit, kujdesi i Partisë për orga-
net e pushtetit, shembulli i komunistëve që janë zgjedhur në këto orga-
gane etj.
pullor në një aparat burokratik ku ekskludohet kontrolli i masave, kritika dhe autokritika. Komiteti Qendror duhet të tregøjë kujdesin në të madh në këtë drejtim në respektimin e Statutit, në drejtimin kolegial në Parti dhe në organet e pushtetit popullor (këtu nuk është fjala për kolegjumet e dikastereve).

_Vepër, vël. 8, f. 23, 71, 72-75, 82-85, 91, 97-98_

MBI ROLIN DHE DERYRAT E KËSHILLTARIT DHE TË DEPUTETIT

_Diskutim në mbledhjen e Byrosë Politike në KQ të PPSH_

3 qershor 1951

Çështja e organizimit të mirë dhe e forcimit të organeve të pushtetit, sic dëhët, ka një rëndësi shumë të madhe. Rëndësia që kanë organet e pushtetit popullor, organizimi e forcimi i tyre nuk janë kuptuar si duhet nga të gjithë anëtarët e Partisë, megjithëse Partia e ka shkurat shumë herë këtë çështje. Puna që bëhet në këtë drejtim ka në të përpër një karakter propagandistik dhe nuk zhvillohet sa duhet një punë e thollë teorike dhe praktike. Duke u nisur nga rëndësia që ka organizimi i mirë dhe forcimi i organave të pushtetit, mendoj se del e nevojmë që ne të përparimt një mbledhje të posaçme të Komitetit Qendror për të analizuar, për të diskutuar dhe për të rrahur këto probleme, për të goditur të metat dhe për të vënë mirë në vijë detyrat dhe kompetencat e organave lokale të pushtetit torë popullor.

Parimi që në qeverisjen e pushtetit të marrë pjesë populli, që ai të kontrollojë organet që ka zgjidhur duke filluar

I Diskutim rrith raportit "Mbi udhëheqjen e Partisë në këshillat popullorë të lokalitëve, ku trajtohen probleme të tilla si zgjedhja, ngripta dhe shpërndajtja e kundëve të pushtetit, kujdesi i Partisë për organet e pushtetit, shembulli i komunistëve që janë zgjidhur në këto organë etj."
që nga Kuvendi Popullor e deri pasqit në bazë, në praktikë, nuk po zbatohet ashtu si duhet. Ky është një parim themelor marksist-leninist, i cili duhet të zbatohet plotësisht në praktikë. Natyrisht, ai nuk mund të vihet plotësisht në zbatim kur është disa shokë nuk ekzistojnë koncepte të qarta marksiste-leniniste për të dhe për rënësish që është zgjedhur, kur nuk kuptohet drejt që është e zbatuar nga populli, ministrat dalin nga gjëra i Kuvendi Popullor, që këshillo gjithët ngrënë nga populli dhe komiteti ekzekutiv zgjedh të drejtpërgjegjësi dhe, si rrjetohin, kush nuk punon mirë, higi, ashtu për vetë popullit. Pa pasur të qartë këto koncepte, nuk ka se si të vejë puna mirë. Ka shokë, bie edhe ndonjë anëtar i Komitetit-Qendror, që thonë se "Kuvendi Popullor na marr shumë kohë". Ky është një koncep i gabur. Prandaj duhet të punohet që ky problem të kuptohet mirë nga shokët me përgjegjësi në radhë të parë dhe nga edhe komuniteti, sepse, po nuk zbatohet drejt parimi i mësipërm, ne kemi përgjegjësi të rënës për Paktësi dhe popullit.

Që kur zgjedhet deputeti, duhet të ketë të qartë nederin dhe detyrat që ka përkrah popullit. Ai duhet jo vetëm të ngrinhet të është të flet dhe të sjellojë zërën e zgjedhshëm të të njërëzit të Kuvendi Popullor për të, por tjetër, të ezerë pas herë, dhe popoli. Këto e thekojnë se ka nga ata që nuk veproni shokë, që nuk jepin ligjtori para popullit dhe nuk sjellin zërën në Kuvendi Popullor. Kritikat që i bëhen deputetit mund të bëhen edhe në shtyp, që të marre vesh populli. Ndërjëri mendon se "aq më bën mua nisën e zgjedhje ose jo populli, mua më zgjedh Byroja Polilit". Ky është një mendim i gabur, Një person me mentalitet të thillë nuk e kupton faren demokraçitë nje të të nje të shtetë." 

Deputetit duhet të vjen në zonat e tyre ku janë zgjedhur dhe të japin ligjtori, të jetojnë me popullin, të shohin hallet e tij dhe po që nevoja, të vijnë në Qeveri qëshët edhe të Kryeministrë dhe të shpërphin mendimet e tyre për gjithëka kanë konsultuar. Ata duhet të ngrenë me të madhe, kujo, në qoftë se shkonjë që një vendim, që është marrë për të mirën e popullit nuk po zbatohet, aq më vetëm kurr për moshbatimin e të një kërkohet ligjtori. Mua nuk më ka ndodhur që të vijë ngrënë deputet për të kërkuar shpjegime për çështje të pushetit. Nga lart kjo çështje nuk është ashtu që në rregull, kurse postat e është akoma në këng. Një deputeti më tha një dëlt se kishte shkuar te kryetari i komitetit ekzekutiv të një rrugën për të sajxhutur mbi disa gjëra që i shkonte se nuk ishin të drejta dhe kryetari nuk e kishte pranuar në zyrë. Shikonë c’shëllyje! Deputeti i popullit ka të drejtë të shkojë edhe në ndonjë ministri dhe të kërkojë zbatimin e këtij ose të atij vendimi dhe jo më në një komitet ekzekutiv. Por ky kryetar komiteti ekzekutiv nuk e konsideron si detyrë të mëhxe atë që i ka ngarkuar populli deputetit, prin, ai nuk kupton ligjet dhe as se këto ligje i vendos dhe i heq populli. Ky kryetar ka frikë nga masat dhe nuk ka idëm e demokracisë sonë. Në këtë duhet të kemi frikë nga kritikat e popullit, se po patën frikë nga kritikat e popullit, atëherë shkonjëma nga ai, shkonjë në kundërshtim me të dhe e humbim danën. 

Në disa kundre drejtues të komiteteteve ekzekutive vihet re edhe aktarizimi i theksuar në lidhje me aktivizimin e njëndezve të zgjedhur nga populli. Harrojnë që ata vetë janë zgjedhuar nga këshilli popullor dhe nuk aktivizojnë as anëtarët e komitetit ekzekutiv dhe aq më këng anëtarët e këshillit popullor. Kjo është në shtetëmbër.

Qoftë se nuk i kuptojnë drejt këto çështje që janë parimore, format organizative do të mbetet forma. Në kemi theksuar gjithmonë këto probleme, por puna është se ato nuk po zbatojnë si duhet. Gati të gëjtë anëtarët e këshillit popullor duhet të jeni në komisione e të aktivizohen, kjo do të rrëfim kontributin e secilit në kryerjen e detyrës që i është ngarkuar këshillit popullor. 

Kërkohet që në komitetet ekzekutive të lokaliteteve të shtetë organikë që të kërkojnë punën në rreth. Kjo nuk është kërkesa e drejtë, që të veproni këshu, do të thotë që të zgjdhësh punën në mënëvë burokratike. Përkë neurot organikë kur në këshillit popullor të lokalitetit janë 20 veta? Në qoftë
Mbi disa detyrat e vëcanta për organizatën e Partisë të rrethit të Sarandës

Nga diskutimi në mitedhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH1

6 korrik 1951

...Çështja e pushtetit ka një rëndësi të madhe. Kryetari i komitetit ekzekutiv dhe kryesia janë përgjegjësis përpara këshillit popullor, prandaj për çdo gjë duhet të vënë në dijën këshillin popullor. Plani i arrit, për shembull nuk është një gjë e është, prandaj kur vjen koha e mbjelljes së tij, ky plant i shtrohet këshillit popullor. Komiteti ekzekutiv duhet të jepë rëndësi të madhe këshillit popullor dhe mbledhjet e tij të bëhen në rregull. Në gjinin e këshillit duhet të ketë komisione si për shembull për çështjet e arsimit, i cili duhet të shikojë punën e arsimtarëve, të shikojë dhe u venë në rregull rrugat e drutë për zjarr sipas vendimit të Queretarë dhe, pasi të bëjë kontroll, të shkojë e t'i hitojë kryetarit të komitetit ekzekutiv që këto osa ato gjëra nuk juan në rregull e duhet të merren masa. Nëqoftë se edhe pas kësaj detyrat nuk zbatohen, çështja të shtrohet në mbledhjen e këshillit popullor, ku të kërkohet logari kryetarit të komitetit ekzekutiv që nuk ka marrë masat e nevojshme. Njerëzit e komisioneve duhet të

1 Në këtë mitedhje u mor të analizuar popullor organizatës si Partisë në trethim e Sarandës.
aktivizohen dhe t’u jepen detyra. Këto probleme duhet të vjen në jetë nga Partia, pse parimi i madh i saj është «push-teti buron nga populli dhe i takon popullit». Po të zbatohet ky parim, atëherë atë që nuk e kryen mirë detrërin dhe bënin gëbime populli ka të drejtë që ta heqë. Kështu të kuptohet pushetiti popullor.

Me qëllim që të zbatohen mirë këto detyra, duhet që komiteti i Partisë të jetë në kryc të punës. Komiteti Qendror i ka shtuar drejt e qërtë si detyrat e komitetit të Partisë në rreth, ashtu edhe të komitetit ekzekutiv, por ju po i kon-fondoni ato dhe si pasojë, ka shumë raste që komiteti i Partisë në vend që ta udhëheqë ekonominë, e drejton drejtpërsëdrejtë atë, gjë që është një gabim i madh. . . Partia nuk duhet të drejttojë ekonominë, por ta udhëheqë atë. Për shembull, kur themi që duhen statistikat, këtë duhet ta bëjë pusheteti, kur themi që duhen kryer mbjelljet edhe këtë duhet ta bëjë pusheteti. Megjithësisht Partia këtu ka përgjegjësinë e saj, pse ajo duhet të udhëheqë komitetin ekzekutiv, të mësojë, të udhëhojë dhe të edukojë njerëzit e tij. Të marrim një qështje konkrete: mbjelljet. Komiteti ekzekutiv ka planin e fushatës së mbjelljeve. Për këtë punë ai duhet të mobilizojë aparatin e bujqësisë me qëllim që mbjelljet të bëhen në kohën e duhar, por, që të kryhen në kohë këto, ai duhet të sigurojë shatat, pammendat dhe çdo mjet tjetër. Pra, komiteti ekzekutiv është përgjegjës për të gjetë detalje; kurse komiteti i Partisë shikon nëse janë në rregull punën, kontrollon, ndihmon, nxjeh dhe kur ka munique që s’varen nga rrethi, i thotë pusheteti, në goftë se ai nuk kujdeset vetë, që të shkojë dhe të interesohet pranë Ministrit të Bujqësisë. Këtu, pra, është që Partia të mos i bëje vetë këto gjëra, por të mësojë dhe të ndihmojë që shokët e pushetit të kryejnë mirë detrërin e tyre. Nga ana tjetër, Partia mbledh komunistë, të cilëve u lhuhen detrërin për mobilizimin e fshtarëve nën udhëzimet e komitetit ekzekutiv dhe, që të zbato-
Ligjet tona pasqyrojnë vijën e Partisë. Nëpërmjet tyre Partia orienton dhe lufton kundër atyre që dëmtojnë interesat e popullit. Por këto ligje janë në një numër shumë të madh dhe në të gjithë sektorët gjendet një pyll letrash, ku përveç gjëra e të mira, ka edhe njashtë është që kanë kaluar pa u studuar si duhet. Prandaj ne duhet të risqyrtojmë ato në dinamikën e tyre, duke i spastruar ligjet nga gjëra që s'janë të vlefshme. Edhe ato që do të mbeten, duhet të rishikojmë mirë. Pse qe them këtë? E them për arsye se këto ligje nuk kanë vetëm një karakter represiv, por edhe edukativ. Kur gabon një njëri, njuk mund të hidhet pothët mënjëherë, po të edukohen që gradualisht të konvizhethet. Njerëzit tanë, që punojnë në gjyqje, kanë nevojë edhe për disa gjëra konkrete dhe të qarta, që të jenë në mirë në gjendje ta interpretojnë drejt dhe si duhet vijën e Partisë. Unë propozoj të krijohet një komision, i cili të punojë nën drejtimin e ministrat të Drejtësisë, ku të bëjnë pjesë edhe Kryetari i Gjykatës së Lartë dhe Prokuror i Përgjithshëm e disa juristë dhe brenda një afati të caktuar,

1 Në këtë mbylljen e shqyrtsë raporti mbështetimin e ligjeve nga organet e drejtësisë gjatë gjëshhtëmijorit të pacë të vitit 1951.
parti, ashtu dhe në rrugë shtetërore dhe të jepin udhëzime nga ana e Ministresë së Drejtësisë që ndihmësiqytaret popullorë, gjatë 15 ditëve të punës së tyre, të keni pajisjet një plan plani të çaktuar ku të figurojnë cilat gjyqëse do të fillojnë, dhe ato, që do të fillojnë duhet të bëri jashtë, ndryshësis gjyqet tona nuk do të marrin fund kurërë. Ndihmësiqytaret popullorë, në këto 15 ditë, duhet të harrojnë të gjitha detyrat e tjera dhe të punojnë në gjykatë me ndërgjegje të plotë.

Përta o përkët vjedhjeve të pasurisë private, duhet të gjemë mënyra që një person të mos e foton në burg edhe për një kapitër, siç ka ndodhur në Vlorë. Ne duhet të shohim me kujdes edhe çështjen e nomenklaturës që u propozua, e cilë nuk i heq iniciativën prokurorit popullor.

Ju të Gjykatës së Lartë nuk duhet të lidhni duart e të thoni se «nuk kam vregullorë dhe kompetenca». Në gjykatë ka disa gjëra për të cilat duhet të mendohet e të punohet që të vendosen definitisht, por derisa të bëhet kjo, nuk duhet të rrini dhe të lëmë gjërat pesull, përkundizati, duhet të bëjmit dëkta më të studuar dhe praktika e të jëvë tregjot si dhe të punohet më të ardhmen.

Rastet që nga u thënë këtu, tregojnë se çështjet e drejtësisë dhe politika e gjuhës duhet ta prekupojnë më shumë sekretarin e parë të Partisë në rreth, i cili të nxjerrë konkluzione, të mendojë pse të bëhen gjithë këto krime dhe dënimë. Ata duhet të kuptojnë mëri me çështë drejtësia dhe ç'janë ligjet tona. Prandaj këto gjë ne duhet t'ia theksimjë Partisë, pse orgonet e drejtësisë kanë rendësi të madhe për Partinë. Në orgonet tona të drejtësisë duhet të laftohen kundër shfaqjes të influencave borgjeze. Për këtë gjë shoktë tanë duhet të punojnë e të mos thonë për çdo gjë se «kjo është borgjeze». Gjykatët tanë të

1 Është fjalë për kushtelet e revokheme që kërkojnë lidhur me gjykimin e tërë ose në gjendje arresti të personave që kryojnë krime, të cilat nuk paraqitën rrezishmëri shqërore shumë të madhe.

1 Kodi Penal i është fuqi më 1.1.1962.
NGA

FJALMI NË KONFERENCËN SOLEMNE NË RASTI ËN 10-VJETORIT TË THEMELIMIT TË PPSH

3 Nëntor 1951

1 — PARTIA ÇHROI POPULLIN SHQIPATARC NGA RODERIA DHE VENOSI NË SHQIPËRI DEMOKRATIK POPULLOR

...Marrja e pushetit në duart e popullit, shkatërrimi nga themel i pushetit të borgjezisë dhe mjetitja e pushetit të ri të këshillave popullorë, ishte një nga detyrat më të rëndësishme të Partisë sonë. Çështja e pushetit në vendin tonë u zgjidh në rregull të vërtesh markisate–leniniste. Pushetit në vendin tonë u nugjohet në themel me forma paqësore, po me metodat nga më revolucionare. Pushetit i këshillave popullorë u ngritur në vendin tonë që në kohën e luftës dhe me luftë. Ky pushet i shkoi ndërkohë për një shtrirë e një kombinim me pushetin e vjetër të borgjezisë. Po, një pushetë i ri, i ndërtuar në shembullin e Sovajetëve. Pushetit i borgjezisë u shkatërrua nga themelit, nga lufta e popullit shqiptar. Direktyva e Partisë që në fillimin e ofensivës së gelave partizane para vitit 1942 ka qenë: Të çhirohen zona, të shkatërrohen të gjërat e administratit dhe në kërkohen nga okupatori dhe kuqinjësja, të shkatërrohen postat e xhendarmërisë e komunist dhe të ngrijen këshillat nacionalë çështjetarë. Kështu u veprua. Zonat e çhiruara zgjodhën këshillat e tyre nacionalëçështjetarë. Ishte që për Partinë tonë që në fillim, se lufta kundër okupatorit ishte një-kohësisht lufta kundër feudalë–borgjezisë dhe pushetit të saj burokantik e shqiptës. Në fakt e gjithë administrata e vjetër zogjë dhe format e reja të pushetit të vendosura nga okupatori fashist, u vunë nën shërbimin direkt të okupatorit dhe në luftë të egër kundër popullit dhe Partisë së tij. Me proporcioneq që merrte Lufta janë Nacionalëçështjetarë, Partia parastrifikoi se çështja e pushetit duhet zgjodhur dhe duhet të jetë një nga problemet më kryesore të popullit, i cili duhet të luftonte dhe me luftë të ngjende pushetin e tij. Për këtë çështje Partia organizon Konferencën e Pezës në 16 shtator 1942. Në Pezë u përcaktua drejt çështja e pushetit popullor. Në Rezolucionin e Konferencës së Pezës përcaktohej kriqimi i këshillave në të gjitha krahinat si dhe kompetençë e këshillave nacionalëçështjetare, për të efit në mes të tjera e thuhet:

«Në tokat e çhiruara, këshillat nacionalëçështjetare bëjnë dyturën qeveritar... vënët reçallë dhe qetësinë, bëjnë luftë kundër traitëve... lajmosohet për ekonominë dhe ushqimin e popullit; organizojnë tregtisë dhe financat;... zhvillojnë arsimin dhe punën e edukatikut popullor... ndihmojnë çështjet e këshillave nacionalëçështjetare... e ndihmojnë e çështjeve e çështjeve e çështjeve e çështjeve...»

Së përcaktohet që në fillim Partia e kishte të qartë çështjen e pushetit popullor dhe luftët me ashpërbinë më të madhe për ngriturën e tij në zonat të çhiruara dhe të okupuara. Pranë ekziston dy pushetit. Njerëzi pushetit i popullit, i ri, i krijuar që nga themelit të Partia, dhe të luftët i vjetër të borgjezisë dhe e okupatorit. Të dy këto pushetë ishin në luftë të ashpër dhe pushetit popullor të triumfohet. Pas Konferencës së Pezës, ngritja e këshillave nacionalëçështjetare më jetë e lehtë të zhvillohem. Në të gjitha zonat e çhiruara s'kishte përveç këshilla nacionalëçështjetarë, të udhëhequr nga Partia. Në të ishë të shkatërtarë, punëtorë dhe partizanë, të zgjidhur de-

mokartikisht nga mbledhje të gjera popullore. Në qytete, ku ishin struktur okupatorët dhe kuislingjet, ishin krijuar gjithashtu këshilla Nacionalësë dhe të cilat vepronin në bazë të ndihmësve të Partisë dhe të Frontit Nacionalës. Në mbështetjen e okupatorëve, forcimi i pushtetit tonë popullor u bë nëpërjanj luftëvash, ai u perfekcionua dhe u zgjeron, duke kaluar në disa etapa.

Etapat kryesor për forcimin e pushtetit pas Kongresit të Peqës kanë qenë:

1. Kongresi historik i Përmetit, që u mbajt më 24 Maj 1944. Këtu delegatët e popullit, të zgjidhur demokratikisht nga të gjitha anët e Shqipërisë, nën terrorin e egër të okupatorëve dhe të kuislingëve ballistë, konzakruan me ligje veprën e parakthesme të popullit e të Partisë, demokracisë populllore. Kongresi i Përmetit i dha Shqipërisë Këshillon Antifashist Nacionalës, organi më i lartë legjislativ dhe e ksekzutat një-kohësisht, një formë kryetësisht e re e demokracisë sazon populllore, ku të dy organet janë të bashkuara, dalin prez pushtetit dhe i përkasin popullit. Këto ishin bazat e një formë të re qeverisë, shumë të përparuar, ku do të mbështetjet regjimi i ri i popullit, regjimi i demokracisë populllore dhe që më vonë do të konsumohet nga Statuti i Republikës Populllore të SHqipërisë. Kongresi i Përmetit gjithashtu zgjidh Komiteti Antifashist Nacionalës, organ e saktë kryesaror i atribuat e një qeveri provozore.

Më vonë Mbledhja e Dytë e Këshillit Antifashist Nacionalës në Bënj më 20 tetor 1944 shndërroi Komiteti Antifashist në Qeveri Demokratike të Shqipërisë.

Asamblja Kushletuese, që u zgjodh demokratikisht nga populli i lidh dhe sovran, më 11 Janar 1948 shpalli Republicën Demokratike Popullore, dalë nga më të shenutarat e historisë së pushtetit tonë. Në këto etapa ka kura forcimi i pushtetit tonë popullor dhe këto nuk u aviti në rregj padësore, por me luftë të ashpër pa kompromis kundër okupatorëve, kuislingëve, ballistëve, zogisëve dhe anglo-amerikanëve. Partia jonë nuk ka lejuar kurri të ndajesh pushtetit me bargezatat.

Ajo ka luftuar me ashpërri kompromisin dhe tradhësinë në çdo drejtim të luftës. Konferencën e Peqës, ku u mbajt më 20 tetor 1944 e pushtetit tonë popullor, e sulmuaj okupatorët dhe tradhurët me armë dhe me demagogji, për arsye se krijimi i pushtetit popullor nën udhëheqjen e Partisë Komunisë formonte për ta një rrezik të madh. «Balli Kombëtar» u krijua nga okupatorët fashistë si reakson i tërbuar kundër Partisë dhe Frontit Nacionalës, që u thumelua në Peqë. «Balli Kombëtar» s’ishte një parti politike, po ishte një agjentë e okupatorëve fashistë. Ajo ishte burgulluar reaksoni i brendshemë, i cili, duke zbatojtur direktivat e fashistëve Italianë dhe me qellimi që të neutralizonte dhe të skaktëronte veprën e madhe të Partisë, Luftët Nacionalës, zhvilloi një demagogji të madhe kundër Partisë dhe vendimeve historike të Peqës. Qellimi i «Ballit Kombëtar» ka qenë të isizonte Partinë Komuniste nga populli, të shumte Luftët Nacionalës, dhe të skaktëronte pushtetin nacionalës të që po ngrijhej, pse ky pushtet i ri përbënte për të dhe për okupatorët një rrezik shumë të madh. Por më mëndor do të korrin sakses, qoftë me armë, qoftë me demagogji, ballistët tentum të krijonin dhe ata disa fusha që të shërkohin ballistët e tisë të tyre. Qellimi i «Ballit Kombëtar» ka qenë të isizonte Partinë Komuniste nga populli, të shumte Luftët Nacionalës, dhe të skaktëronte pushtetin nacionalës të që po ngrijhej, pse ky pushtet i ri përbënte për të dhe për okupatorët një rrezik shumë të madh. Por më mëndor do të korrin sakses, qoftë me armë, qoftë me demagogji, ballistët tentum të krijonin dhe ata disa fusha që të shërkohin ballistët e tisë të tyre.
dhe të tradhatarëve. Anglezët vepruan në Mukje me anën e agjentëve të tyre Abuz Kupi etj. Por Partia i shqetësui që në ditën e parë «veçmitë» a Mukjes dhe e likuidoi këtë tentativë të anglezëve dhe të tradhatarëve. Pas disfutës së Mukjes, anglezët krijuan «Legaliztim» gjëja si parti legjitime zogiste; edhe këtë gjë ata e bënë që të pranojë prej gjermanëve dhe tradhatarëve si parti legjitime. Kjo kishte për qëllim që, përballë Partisë Kommuniste dhe Frontit Nacionalset të parë, anglezët tën krijojin një blok të ri, të cilin, duke e ndihmuar me të gjitha forcat, pas shparrallimit të gjermanëve, ta përdorin kundër Partisë e Frontit dhe të tentonin të shkatërronin Partinë tonë, ose të ndanin pushetin. Po edhe këtë manovër Partia u shparralloi me luftë. Në këtë drejtim imperialistë anglezë do të vepronin me gjallëri, duke kërkesuar Shtatin e Përgjithshëm të ultimatumi për të ndihuar luftën në Shqipërinë e Veriut kundër Bazit të Caneve e kuislingo-gjermanëve dhe do të përpiqeshin të hidhinin parasutistë në Shqipëri, të zbarkonin trupa për të marrë krahët partizanëve dhe për të shkurra në ndihmë kuislingo e tradhatarëve. Anglezët do të përpiqeshin gjithashtu të sabotatin Kongresin e Përmetit. Mirëpo të gjitha tentativat e tyre djallëzore u shparralloin me luftë nga Partia jonë heroike. Kështu e krijoi dhe e cilokosi pushetin e ri popullor Partia jonë; kështu e shparralloi pushetin e vjetër të feudo-borglezisë dhe të okupatorëve...

Vepër, vël. 8, f. 408, 429-434

TË FORCOJNË VAZHdimisht Partinë në Procesin e Luftës Për Ndërtimin e Socializmit

Nga diskutimi në ndihmjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH

15 janar 1952

...Çështja e aktivizimit të levave të Partisë ka një rëndësi të madhe. Përse nuk përditën si duhet këto leva? A e ndih nevojën e tyre Partia? Mun më duket se nuk çështë kuptuar si duhet rëndësia e tyre dhe në radhë të parë çështja e pushetit. Është thënë e përërëtur shumë herë nësecutive të rastë që pushetit nuk i lihen kompeticat që i takojnë. Pse ia merr Partia këto kompetencë? Përse ajo ngatërrohet disa herë në punët e pushetit? Ka edhe konfondim të dytërave. Po kështu, me gjithë përparimet që janë bërë, edhe në Komitetin Qendror, përveç shokëve që janë ngarkuar të merren direkt me punën e pushetit, nga të tjera në përvjetorët e duhet në përmjet dhe në shkaktet interesat për këtë problem me rëndësi. Me këtë duaj të them që dytërat specifike të Partisë të mos merren e të zbatohen në mënyrë formalë. Shokët merren shumë, pas me probleemet ekonomike rreth të cilave duhet të ndihet se si pune të mobilizohet Partia, si reagon ajo në zbatimin e dytërave...
ekonomikë. Shokët e Partisë nuk i mësojnë si duhet këto gjëra në organizatën-bazë. Aty komunistët duhet të mësojnë parimet e ndërtimit të Partisë, centralizmin demokratik, si të bëjnë kritikën e autokritikën e tyre, por do të mësojnë edhe orientimet e Partisë e direktivat e saj për sektorët e tjerë, për problemet dhe detyrat e tyre e, në këtë drejtim, edhe për rolin që luat pushtetit, kompetencat e tij dhe çështjet që duhet të zgjidhë ai. Këto gjëra janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën. Ne duhet të vëmë re me kujdes se në ato komitete partia ku koordinohen mirë këto çështje, kemi rezultate konkretë. Në dy vrettet, Tirana e Peshkopit, udhëheqja kaGetProperty or, në këtë qëndër shkallë t'i lidhë mirë këto probleme, prandaj nga metoda e tyre e drejtimit mund të mësojnë edhe të tjerët. Po kështu edhe dy komitetet e Partisë në Ministritin e Mbrojtjes Popullore e në Ministritin e Punëve të Brenda, shumë përshkruar me tej metodën e punës duhet forcuar edhe disiplinën për zbatimin e detyrave. Neve na bie barra që të përmirësojnë punën e Partisë dhe të pushtitet dhe, duke qenë në udhëheqje, të zbatojnë deri në fund të vijin e Partisë në detyrat që uka ka ngarkuar ajo. Nga të gërbojë këto deli e nevojshme që loja mësojnë mirë shkëkë të rritheve si rolin udhëheqses të Partisë, ashkthu dhe kompetencat e pushtetit e të organizatave të masave. Partia i udhëheq levat e saj dhe në rast se nuk do të dijë t'i përdorë drejt ato, nuk do të i organizojë e t'i drejtojë mirë, puna e tyre nuk do të shkojë si duhet përpër dhe ne do të dëmtoheni.

Të marrim organizatën e bashkimeve profesionale. Si shpjegohet fakti që në këtë raport me rëndësi fillet kaq pak për këtë organizatë, që është leva kryesore e Partisë? Në raport fillet fare në vija të përgjithshme, nuk është fjalë si është gjetjesi organizjatë e bashkimeve profesionale, si është ndihmuar ajo nga Partia, cilit janë të metat, ç'duhet bërë e të. Ose të marrim organizatën e Bashkimit të Rinasë. Puna me rinjë është me rëndësi shumë të madhe. Është e domin-doshme që të thelokohemi të shumë në çështjet e kësaj organizate. Sektarizimi, për shembull, nuk është në natyrë të rinjë, pse ajo s'ka prirje të jetë e tillë. Mua nuk duhet se sekterizimi në rinjë vjen nga vetë format e organizatimit të punës që janë vendosur në këtë organizatë, jo vetëm nga emri që ka organizatat e rinjë si «organizata-bazë», por edhe nga metodat e punës që përdoren shpeshëherë. Ju, të Drejtoria e Organizimit pasqyrërisht, kur i shtronë problemet, duhet të thelokohemi në tëpër në këto forma, nëse ato i çërtështën ose jo rinjë, dhe t'i thoni Byroshë Politikë shqitet e vërteta të sek- tarizimit dhe është bërë kundër tij. Mos vallë ka shabllonizim në format organizative që shtohen me rinjë, më duhet se edhe me unifikimin e të dy organizatave të rinjë në një të vetme, përsëri ka sekterizim. Mund të themi se rëndët e Bashkimit të Rinasë së Punës janë zgjeruar pak më shumë se s'ka qenë në parë efektiv i rinjë komunistë. Pra nuk janë mbajtur si duhet paraqysh orientimet e Partisë për shtimin e rëndëve të rinjë. Ndrysos, së shtypjet që mbidhen organizatat e rinjë në fshat, por çështen më të madhe të tirqeve të lënë mënjohur, kurse duhet që të gjithë të rinjë të fshatit të mbidhen, të edukohen, të mobilizohen për detyrat që shtron Partia dhe të zgjeronë kështu rëndët e bashkimit të rinjë. Prandaj Drejtoria e Organizimit duhet të nxjerrë konkluzionat nga një gjendeje e tillë dhe të forcohon më shumë puna me rinjë. Partia lufton vazhdimisht, por ne duhet të mbajtë kurdherrë nga rëndë të fshatit. Për disa probleme kryesore. Nuk duhet të tregojnë për asnjë qëse, ai ato së t'ja në që të gjitha punët vetëm me anëtarët e saj. Në rast se nuk aktivizohet organisatë e masave, nuk mund të zgjidhë si duhet të gjitha problemët. Kjo është një nga arsyeat e të gjitha dobësive që vjen re në realizimin e detyrave. Prandaj aktivizimi i organizatave të masave ka rëndësi të madhe për Partinë. Lufta e përditshme i forcon komunistët, i bën ata që të përveçtovosin parimet e Partisë, të zbatojnë në praktikë detyr differi me saj, pa bërë lëshime, pa qenë liberalë. Pra, Partia u mision njerëzve parimin, por ajo është ledu, i ka sëllë hapë dhe në qoftë se një komunist në praktikë nuk e bën detyrën, atëherë si kritikohet dhe ndihmohet për të luftuar gabinetet e të metat...
dhe për të punuar më mirë. Por kritika dhe autokritika nuk duhet të mbelet një ndryshme të dorën e komunistëve, por të përvetësohet e të përdoret edhe nga njërisht pa parti, që të bëhen edhe ata boshvikë. Prandaj nga ana e drejtërive të aparaturit të Komitetit Qendror duhet të shihet më me kushtja që edheMETA e levave të Partisë, po kështu edhe nga ana jonë, pse edhe ne kemi të meta si në qështjen e drejtimit të Partisë, ashtu edhe në atë të aparaturi shtetëror dhe të organizatave të masave.

Përta e përkët lidhjeve me bazën, jam dukur e vërëjtjet e shokëve. Po të mos i kemi të forta organizatime-bazë të Partisë, nuk do të mundim tu arrijmë objektivat tanë, sidomos në shkat ku organizatat janë më të dobëta. Prandaj është i kushëndësi më e madhe punës në shkat, formave të organizatimit, të edukimit dhe lidhjet që kemi vendosur të vëmë në rrugë të drejtë, ashtu siç jetë më të rrugë të drejtë për shembull në Turanë, ku shokët drejtues të Partisë kanë një eksperiençë të mirë në qështjet organizative të Partisë, pse sidomos Fiqreti, si sekretare e para e komitetit, interesohet drejtërisë edhe për forcimin e Partisë nga pikëpamja organizative. Nëpërmjet të tjerët nuk kushtojnë sa duhet si për forcimin gjithmë e më shumë të organizatave të Partisë ashtu dhe për edukimin e komunistëve. Format e punës organizative dhe edukative më duhet se janë në rrjegull, po nuk duhet të kënaqemi me këtë, këto formë të përpiqëmi të konkretojmë e t'i zhvillojnë si duhet në jetë, të insistojmë jo vetëm nga ana sasiore, po edhe nga ana cilësore. Prandaj njëjëndësi e posaçme duhet tu kushtohet seminareve që zhvillohen, rendeve të ditës që caktohen, problemave që shkruhen për tu zgjidhur e tji. Në shkat është më e kollavitur qështja, pse atje Partia është në lufth të përditshme për edukimin dhe mobilizimin e elementit mikrobërgjyje; atje për një gjë të vogël i mbetet halëtë të këntr. Qështja në shkat është shumë delikate, prandaj atje komunistëduhet të peshojnë mirë që do gjë që bëjnë. Por ku edhe raste që ata jo vetëm nuk i peshojnë si duhet këto gjëra po bien vetë në gabime të mëdha, bëjnë hatëre, padrej-

kësil, siç ndodh me shpërndarjen e kartërrave të Frantit, në lidhje me luftët që kundër kulikëve eij. Gabime të tilla i kush-tajnje Partisë dhe shkatëktojnë që edhe njërisht të pafajshim të pëshpërpinin dhe të bëhen të pakënaxur.

Shpeshherë na thonë se nga lart ujet vjen i kultur, po poshtë turbullishet. Kjo nuk është mirë dhe treqen se njërëzit nuk kanë besin të shokët e bazës; nuk janë pesë veta këtu lart që e bëjnë Partisë. Kjo ndodh jo se shokët janë poshtë nuk janë të mirë, po ngjitet ata kanë nivel të më e bëjnë gabime. Prandaj në shkat duhet të kemi shumë kushtë, të mbyllëm parasysh që shkatari jenë e do Partisën, por të ngjetoj gabime të disa komunistëve të vegantë i pozmatojnë njërisht e popullit, kur atyre nuk u zgjidhen drejt problemët që kanë. Një një të mirë e mirë e anëtarëve të Partisë e kënaq popullin, ndryshe përujë dhe bëhet i pakënaxur. Pra, lidhjet me bazën dhe zbatimi dialekтик i të gëdhur formave e metodave të punës, janë qështje që duhet të na prekujtujnë më shumë për të forcuar akoma më tepër Partinë dhe lidhjet e saj me masat...

Vepër, vël. 9, f. 23, 29-34
ligje, të cilat në rast se nuk i zbatojnë, mund të bëjmë sa të duam «vaz pa qitap». Ne duhet të jemi të pamëshirshëm për thyerjen e disiplinës. Foli edhe Koleka për harmonizimin e punëve shtetërore dhe të Partisë, domethënë për bashkëpunimin e aparateve e të funksionuarve të Partisë me ato të shtetit. Sekretarët e Komitetit Qenndor që drejtjojnë punën e aparatit më duket se nuk kanë një bashkëpunimin të ngushë të të vazhdueshëm me shokët nënkryeministria dhe me ministrat. Ata që drejtjojnë Partinë e kanë për detyrë të forcujnë organizatat e Partisë në rretet e në bazë edhe në drejtimin që ato të japin një ndihmë më të madhe për realizimin e planit. Në rast se sekretarët e Komitetit Qenndor nuk janë mirë në korent të problemeve ekonomike, natyrisht jo në delaje, po në thëlb, atëherë nuk mund të udhëzojnë më të drejtjojnë mirë aparatet dhe Partinë në lutël për realizimin e planit.

Vepër, cîlt. 9, f. 50, 52-53, 56

MË SHUMË INTERESIM PËR Problemet JETIKE TË POPULLIT

 nga takimin me sekretarin e parë të Komitetit, të Partisë të Rrethit të Durrësit¹

2 shkurt 1952

SHOKU ENVER: ...Përshkruam forcimi i pushitetit nuk bëhet në një ditë, pse duhen vite që ai të forcohet si duhet, prandaj këtë gje ne duhet ta kemi purasysh, se jemi jashtëzakonisht të dohët në këtë drejtim. Pushetit nuk mund të forcohet me këtë skure që ka zënë kollën e disa shokëve, me këto dobërë që drejtojnë në cështje të organizimit të punëve të pushetit. Ne i marrim cështjet e pushetit sikur ata zgjithen vetëm me kuraqë, me ligje. Këto përbërë një anë, por nuk e forcujnë pushetitin. Pushetit forcohet duke mesuar dhe duke përfshirë nga ekserpencia e përditshme e Partisë. Çdo ditë Partia duhet të vërtë një gur në forcimin e pushetit që nga lart e desh në këshilli e fshehtë, të cilat kanë një rëndësi të jashtëzakonishtë. Ligjet e urdhëresat, që përbërë masat për edukimin e njërëzve që punojnë në pushetit për ta forcuar organizatizimet këtë, nuk studiohen mirë dhe nuk kontrollohet zbatimi i tyre i përpiktë. Nuk mbishten qëndrime të ashpër kundrejt atyre që abuzojnë

¹ Shoku Enver Hoxha në këtë takim ka tharruar në raport sekretarin e parë të Komitetit të Partisë të Rrethit të Durrësit, shokun N. 1, për ta informuar rreth disa cështjeve të ngjashme lidhur me gjendjen e vështrirë për bukë në fshehtet e këllë rreth, për të nxjerrë shkateti dhe masat për përmirësimin e kësaj gjendjeje.
enver hojta

Më shumë interesa për problemet e popullit

188

mynar organizata e Ishmit që të ishte luftarake dhe të passtronte me kohë maskurenjë, do të ishte më e mirë gjendja atje. Po nuk mjafton me shkurt vetëm ngjë herë dhe me dhënë ngjë orien-
tinë në vijë të përgjithshme, po duhet ngurur këmbë në vend dhe, kushtohet çështja e realizimit të mbajlljeve të vëshjtës, të kërkohet arsyje përcaktuar nga mëaj realizuar, ju jepet kurati

komunisteve që të kërkojnë njëri-tjetrin për dobesët që kanë dhe nëse njëri ka gabuar, të kërkitet dhe të ndihmohet të ndretqëj gabimet dhe nëse më i bën këto dhe i përçri ngjë ose dy herë, atëherë - edhe jashtë nga Partia. Dhe po qe se nuk çështë i mirë më nuk mund të dërgojë dot kritikat, të goditet bile dhe jashtë Partisë. Dobësitë të goditen nga vetë organizata se kështu ajo do të kufi. Por nuk organizat-htët shpesh nuk bëhet kështu, por shihet vetëm rendi i diçës, bisedohet në përgjithshmëria, të luhen disa gjëra të thjeshta atje dhe me kaq mbah-ron mbledhja. Celula në fshat çështë koka drejta e jetës se shihet dhe po ta kemi të fortë celulën, do të kemi të fortë edhe pushtetin. Po ta çmohet se të gjitha punët e fshatit nuk mundet të bëjnë vetëm pesë komunistë, atëherë ajo do të aktivizojë patjetër edhe aktivin pa partit, këshillin e pushtetit, njëritjesi e Frontit, të organizatizat si gruas ejeti, dhe të gjithë këtë aktiv duhet të dërgoja Partia. Këshillat duhet të vështehat, të bëjnë mbledhje seriose, të mobilizojnë rimë, të kuptojnë dëshirat e saj. Jua bërë të mirë jetën rimisë dhe kusht i vijnë të rinjtërë qytet, të kërkohet mend që të marrin material propagandistik për fshatin, për zhvillimin e tij. Po punët nuk bënë këshu, ato bëhen në menyri burokratike. Këshut nuk mund të bëhet Partia sa më luftarake, përkundrazë mjohet dhe vihet në gjumi. Partia jonë është luftarake, po disa quadro nuk dinë të punojnë dhe të komunistojë ushqimë e Partisë dhe nëqoftë se do të vazhdojnë këshut, e humblëm luftën, po Partia nuk do të shkojë e përgatitur në luftë. Prandaj Partin duhet të përqartitet mirë për realizimin e planit të mbajlljeve, të korrijeve, të asistent të fshat, të forcimit të pushtetit. Dhe, që i bëjnë të gjitha këto Partia, duhet organizimi i mirë i saj dhe këto gjëra të bëjnë në praktikë dhe t’u futë në shpirt komu-
NISTÅVE. Duhet të foton në punë njërcizat, sigurisht ata do të bëjnë edhe gabime, po do të korrigeohen. Po punë është se disa nuk kanë besim në fshatrat, të punëtorët, nuk kanë besim të vënë një punëtor në krye të këshillit të bashkimeve profesionale, pse ai është pa parti dhe, sipas tyre, në këto forume duhet të vihen njërcizat që jenë anëtarë partis, që mund të kenë edhe 20 detyra të tjera dhe që nuk mund të bëjnë dot asnjë...

Vepra, vëlë. 9, f. 97, 110-114

NGA

RAPORTI NË KONGRESIN E 2-TË TË PPSH
«MBI AKTIVITETIN E KOMITEILL QENDROR TË PARTISË SË PUNËS TË SHQIPËRISË»

31 mars 1952

III

ZHVILLIMI I EKONOMISË SONË DHE PERSPEKTIVAT E SAJ

Që prej Kongresit të 1-rë-ta se kmë mundur ta zhvillojmë ekonominë tonë në mënyrë të planifikuar socialiste. Kjo u bë e mundshme në ruhë të pari për arsyet të përgjedhjes në duart e shtetit të industri, të treguara si ndryshëm, të treguara si jashme, të bankës, të mjeteve të transportit etj. Na u bë e mundur pse njërcizat tonë mësuan dhe u zhvilluan në çështjen e planifikimit, e cila koordinon faktorell e jetës sonë ekonomike, mësuan nga eksperencë sovjetike. Nga ana tjetër, ky zhvillim u bë i mundshëm, sepse u likuidua sabotimi nga ana e titistëve që jo vetëm e ndaluan një zhvillim të tillë po njëkohësisht krijuan anarkini duke grabitur pusurinë tonë.

... Sukseset e arritura i dejyrohen udhëheqja së drejtë të Partisë, Komitetit të saj Qendra, i dejyrohen vendosmërisë, heroizmit dhe vetëmohim të komunistëve, u dejyrohen heroizmit e shkëlljes së klasës sonë punëtorë dhe të gjitha ma-
save punonjëse të vendit. Por duhet të theksojnë gjithashtu ne të metat dhe gabimet toa kanë qenë gjithashtu të theksuara gjatë kisaj periudhe dhe është e domosdoshme që të mësojnë nga ato për to mos i përsëritur më.

Duhet të forcohet në radhë të parrë çështja e drejtimit të Partia dhe e pushtetit populor dhe kjo gjë të bëhet që nga kreu e deri poshtë. Partia kërkon nga anëtarët e vet, në radhë të parrë, dhe nga të gjithë punonjësit që të zbatojnë në mënyrë riregoroze vendimekë e saj dhe të Qeverisë, u shtron si detyrë që të punojnë pa u lodhur, kërkon që të zbatojnë në mënyrë të rreptë disiplinën e Partisë dhe të shtetit. Lëshime janë konstatuar në këto drejtëme si nga komunistët, ashtu edhe nga njërajet pa parti që punojnë në aparatet e shtetit dhe të ndërmarrjeve ekonomike. Nga këto qëndrime jo të drejta ndaj detyrave që duhet të kryejnë, i janë shkruar dëme ekonomikë sonë kombëtare. Ka pasur thyerje disipline, shpërtrime, abuzime në pasurimi e shtetit, ka pasur ndifëritizimin e lëshime në kujdesin për jetën e punëtorëve, ka pasur mungesë përjeqësia kolектив e personale.

Në aparatet e ministrive si dhe në ndëshqejten e tyre ka pasur një burokratizim të tepuar, një mungesë të theksuar të thëllimit në problemet dhe të kontrollimit në zbatimin e vendimeve. Kjo ka shkaktuar që mobilizimi në punë, disa herë, të mës këtë qënë në lartësinë e duhur, të jetë dobush të vogël. Është për tu theksuar puna e dobët e drejtimit në Ministrinë e Ministrave dhe në Ministrinë e Grumbullimeve. Në këto di-kastër, veçanërisht ku fajet kryesore i këtë shokët të titullarë, pa u hekur dhe përjeqësia e tyre vartëse, si lart dhe poshtë në ndërmarrje, ka pasur mungesa të dukshme në organizimin dhe në drejtimin e punës, në vendosjen e një disipline të shen-doshë në të gjithë aparatin e ministrive dhe të ndërmarrjeve si dhe në ndjekjen e realizimit të planteve. Veçanërisht në Ministrinë të Grumbullimeve, ka munguar dhe mungon një kontroll rigezorë mbi të plotëshëm të vartësit e tyre, të cilit, në shumë raste, bijnë veprimë të paligjshme dhe sillon në mënyrë të dëmshme me shqetësishëm. Gjithashtu në këtë mi-

mistri ka munguar një bashkëpunimin i ngushtëme komitetet ekzektive dhe me masën e fshehtërisë.

Këshillat populorë dhe komitetet ekzektive duhet të marrin mirë në dorë çështjen e drejtimit të jetë së vendit dhe të bëhen më të afët për të zgjidhur të gjitha problemet e rrethit. Njerëzit që populli zgjidh rë të duhet të mësojnë, të bëjnë për-pjekje të mëdha për të ngrijur në radhën e uëlshqesive dhe jo ta quajnë veten formalë. Të drejtosh nuk është një punë aq e lehtë, por është gje fitohet me energji të pashterishe dhe me këmbëngjitur. Së më të vështira bëhen problemet, aq më të mëdha duhet të bëhen për-pjekjet nga të gjithë njërajet e Partisë dhe të aparateve të saj, të Qeverisë dhe të aparateve të saj, të pushtetit populor dhe të aparateve të tij dhe të gjitha ndërmarrjeve ekonomike e të. Problemeve që kërkojnë zgjidhje të drejt-të dhe urgjente nuk mund të jenë rregulluarresë, burokratizat, njërajet që s'vësijnë dhe s'përdorohen, njërajet që nuk lidhen ngushtë me masat e gjera të popullit dhe që nuk mbështeten fuqismisht në to.

... Komiteti Qendror dhe aparati i tij duhet të organizojnë dhe të përforma komitetë më mirë punën e tyre duke u shkundur nga burokratizimi, nga lehtët e tepërta që u këtë zënë kënë dhe të jenë si duhet në krye të kontrollon rigezor të zbatojnë të vendimeve. Po e njëja gjë është celë për Këshillin e Ministrave dhe aparatet e tij.

Ne duhet të njohim ndershmërisht këto gjobe dhe të mëta që janë vërtetuar në punën tonë, pse vetëm kështhu do të përparojmë, do të fuqizohet puna janë dhe do të bëjmë ballë me sukses detyrave që na dalin përpara në planin pesëveçar...
PARTIA JONË NË KRYE TË Detyrës Dhe Në Rrugën E FORCIMIT Të Mëtejshëm Të Saj

Në periudhën që ndan të dy kongreset, në vendin tonë janë realizuar sukseze të rëndësishme që i dëdikohen faktit se Partia e ka kryer detyrin dhe ka qëndruar si duhet në dëjtimin e fugëve të popullit. Ajo ka ditur të mobilizojë energjitë e pashtreshmë të popullit dhe në mënyrë të organizuar të këndhe në ndërëmën e bazës të socializmit. Komunistët, të frymëzoar dhe të udhëhequr nga partinët marksiste-leniniste, kanë fituar ekspervencën në dëjtimi politik, në organizim dhe janë bërë më të aftë për të kryer detyryn. Lufta e përditshme kundër vështirësive, kundër armitjeve të jashtëm dhe të brendshëm, që përgjigjen të dobësojnë Partinisë dhe regjimin e demokracisë populllore, lufta e ashpër kundër tilitësive dhe agjentëve të tyre, lufta kundër dehaviorisë e rinj, kundër presionit të borgjësisë, e ka çellosuar Partinisë tonë dhe e ka forcau unësën e saj. Partia është bërë e aftë të kryejë me sukse detyrat që i vijen përpara dhe të dërrëmaj të testatifikat e edo arniku që do të gajuqoj të penguaj në rrugën e saj në interesin e popullit, të paqes dhe të socializmit.

Dua të lheksej këtu që mbledhjet e plenumeve e të aktiveve të Partisë mëk zhvillon kuroherej në rregull.

Në metoda e purës në forumet udhëheqëse të Partisë është akoma e dobët, me të meta serioze, ndaj kë të javahëkik, burokra-trizëm të madh, prakticizim dhe preokupim për probleme të dorës së tërat dhe të katër. Forumet e Partisë mbyten në shkres, preokupohen shumë për punët shëttërorë, në monopolizojnë këtu dhe nënvektësazojnë natyrite organët e pushtetit. Një dëjtimi i tillë në shkatëron dëme të rëndës, pse jo vetëm dobëson aktivitetin e përgjithshëm të funksionarëve të pushtetit dhe të ekonomisë, por, nga ana tjeter, komiteti i Partisë, duke u ngarkuar shumë me çështje të karakterit ekonomik, të cilat duhet të zgjidhë pushteti, i heq vetes mundësinë që të përgjendrohet në problemet kryesore dhe të kushtojë kujdesin e dubur punës politike me masat për realizimin e detyrave ekonomike dhe edukimin e gjithshëm të masave si dhe të merren pak më tepër e më themel me problemet e jetës së brendshme të Partisë. Në këtë mënyrë, komiteti i Partisë nuk e luani si duhet rolin udhëheqësë, por bëhet sikur është organ ekzekutues i pushtetit dhe i kontrollit të shtetit. Udhëheqjet e Partisë në rreth bëjnë faj të rëndë në këtë dëjim dhe duhet të korrigojësa sa më parë këto të meta. Kompetent dëjat të jenë të garta, si për forumet e Partisë, ashtu edhe për ato të pushtetit, pse vetëm kështu do të zgjidhen shpejt dhe dëjoi problemet, do të vijen njerëzit përpara përgjegjësisë, do të kontrollohen zbatimi i vendmeve, qëndhimi i njerëzve përpara detyrës dhe do të luftohet burokrazimi. Vetëm kështu do të arrijet të kuptohet si duhet dëjimiti i vërtetë i Partisë.

...Në këtë kundër mbledhjeve, as ehe kundër shkresave të nevojshme, pse një shtet e madh të cët pa la, por ka mbledhje e mbyllur dhe shkresë zë shkresë. Mund të marr shembuj plot për këtë çështje, por do të ju dëshembuj tipikë.

Për të transferuar një pesëvje nga një ndërmarrje në një tjetër, i është dashur njëtë me këtë mënjëri i burokracisë, të organizojë të mbledhje ku njerëzit pjesë e do të kërkoni të mund të përcaktojnë si dhe e marr që të ndihmojnë në rregull. Një dëjim i tillë në këtë shtet, pse jo vetëm dobëson aktivitët e përgjithshëm të funksionarëve të pushtetit dhe të ekonomisë, por, nga anë tjetër, komiteti i Partisë, duke u ngarkuar shumë me çështje të karakterit ekonomik, të cilat duhet të zgjidhë pushteti, i heq vetes mundësinë që të përgjendrohet në problemet kryesore dhe të kushtojë kujdesin e dubur punës politike me masat për realizimin e detyrave ekonomike dhe edukimin e gjithshëm të masave si dhe të merren pak më tepër e më themel me problemet e jetës së brendshme të Partisë. Në këtë mënyrë, komiteti i Partisë nuk e luani si duhet rolin udhëheqësë, por bëhet sikur është organ ekzekutues i pushtetit dhe i kontrollit të shtetit. Udhëheqjet e Partisë në rreth bëjnë faj të rëndë në këtë dëjim dhe duhet të korrigojësa sa më parë këto të meta. Kompetent dëjat të jenë të garta, si për forumet e Partisë, ashtu edhe për ato të pushtetit, pse vetëm kështu do të zgjidhen shpejt dhe dëjoi problemet, do të vijen njerëzit përpara përgjegjësisë, do të kontrollohen zbatimi i vendmeve, qëndhimi i njerëzve përpara detyrës dhe do të luftohet burokrazimi. Vetëm kështu do të arrijet të kuptohet si duhet dëjimiti i vërtetë i Partisë.

Një bimë është errët në këtë shtëpi në Për, e cila duhet për demoullinj, u bë një problem i dorës së parë. Njerëz e kërkon te, tjetër së mëteje. (Këtë nje zgjihet e cila mbështetetë, por njeri e kërkon të lëshojë kur tjetër)
zyjdhën dot dy ministritë, por çështja u shtrua para dy nënkryeministrave, derisa u arrit të shtrihet dhe në mbledhjen e Qeverisë. Natyrisht, në rast se ministrat dhe nënkryeministrat që u marrin me këto probleme, do të kishin kushtuar jo një orë, jo një ditë, por edhe një javë mbledhje çështjes së fabrikës së mermelaturave, veglat e së cilës prej katër vitësh me radhë po kalton e prishen në rrugën e madhe dhe të mos e vinin Qeverinë në gjurmë, po të kishin agritur fabrikën në këmbë dhe ta bënin të prodhonë, ne nuk do të ishin aspak kundër këtyre mbledhjeve dhe atë kohë prej një javë nuk do ta quani aspak kohë të humbor, por të fryshme. Por kështu, popullit jo vetëm që nermelatë s'i zuri dhëmbi, por edhe makinëria po prishet.

...Të luftëhet burokratizmi në të gjithë aparatin e Partisë dhe të shtëpit, pse ai është një nga sëmundjet më të rrezikshme që skatërron punën tonë. Burokratizmi, duhet të dëmë, ndaljon përdorimin e forcave koloniale rezervë që janë të gatishme të lidhën në ujë për ndërtimin e bazave të socializmit, pengon iniciativën krijuese dhe ndërtuese të masave. Burokratizmi është arsimi më i repert i kontrollit të ekzokutimit të vendimeve. Shoku Stalin në mëson se

«burokratizmi. . . orvatet t'i shkëndrojë udhëheqësi kryesore të organizatave udhëheqës në shkresë boshe, të shköpëtura nga jeta reala» 1

Duhet, pra, t'i shpallet një luftë e rreptë burokratizmit dhe burokratëve dhe jo vetëm kundër burokratëve të vjetër të regjimeve të kalvana, që punojnë në aparatet tona, por edhe kundër burokratëve të rinj dhe «komunistëve» burokratë sëdomos, që përpiken të zëvendësojnë punën e gjallë operative me regjimin e kartave dhe të «dekrêteve» e projektvendimeve, pa të cili mendojnë atn asajë s ’mund të zgjidhet. Shoku Stalin në mëson:

1 J. V. Stalin, Veprat, vëll. 12, f. 318.

1 J. V. Stalin, Veprat, vëll. 12, f. 318-319.
2 Po asy, f. 319.
ka qëlikosur Partinë tonë. Ishte një mësim i madh për Partinë tonë lufta dhe fitorja kuadër grupeve trockiste të Anastas Lulës, Aristidh Qendros dhe Niko Xoxët, ishte një mësim i madh lufta dhe fitorja mbështetet e Beogradit dhe agjengët e tyre Koci Xoxet me shokë. Kjo pësime e forcuan shumë Partinë tonë dhe elementë të tjere, që më vonë lehtësuan të demitonin Partinë, u zbujuan, u demaskuan, u hodhën pa hesit të jashtë Partisë.

Por nuk mund të flemë mendjen dhe të themi se u zhdukën me kaq armiçtë e Partisë, të hapët osc të fshehtë. Rreziku qëndron kurdroherë i madh, derisa qëndron rrethimi kapitalist, derisa vendi ynë është i rrelhuar qark e qark gjyqafikisht nga fashistët, të cilat hodhin spinë dhe diversantë në vendin tonë, që orë e cast përrojnë dhe tërheqën në shehër të tyre elementët e reakcionistë të breshshëm dhe elementë të dobet që nuk i rezistojnë doj hovit revolucionar të Partisë tonë dhe ligjve të diktharisë së pruriklarisë. Ne nuk mund të mos jemi vigjilantë derisa ekzistojnë kontradikcjet dhe lufta midis klasës pimëtorë në aleme në fshatarrinë e varët dhe të mesme dhe borgjezës së qytetit dhe të fshehtit, derisa prejimi i borgjezës është i madh dhe i vazhdueshëm mbë Partinë dhe mbë popullin dhe manifestohen në lloj-lloj mënyrash, në lloj-lloj vesheh mikrobergjeze që sëllën në Parti nga elementet e këtyre shattëve, të cilët, në rast se nuk edukohen, nuk spashtoren, në rast se nuk vizhdon nga ana e Partisë, me një edukatë të shehershë ideopolitike, me një aktivitet intensiv revolucionar, ata do të dobësojnë situatën e breshshme të Partisë dhe do të përgatiten terrenin për shfafjet e elementeve anti partit dhe fashistëve. Kjo rreziku ekzistonjë, duhet, të mori i harrojmë dhe duhet t’i luftojmë pa pushim në vjugën e drejtë të Partisë.

Devijimet dhe gabimet e shfaqura në Partinë tonë në tregonjë se rreziku i djahëtë, rreziku i oportunistit, është më i madh dhe kjo ka asjet e vetë.

...Kur u qiruan Shqipëria, rreziku i djahët polli iluzionet reformiste, socialdemokrate dhe trockiste të hapëta. U aktivizuam trockistët jugosllavë, Koci Xoxet, Sejfulla Malëshova, Emir Dishnica; u aktivizuan Sheqet Beja, Riza Dani e të tjere. Rreziku i djahët në Parti dhe jashtë Partisë ngririt krye dhe filloi luftët. Në Parti trockistët jugosllavë, Sejfulla Malëshova, Koci Xoxet, Pandi Kraho etj. shtuan pozitën për të degjeneruar Partinë tonë Komuniste në një partit socialdemokrate. Këta shtuan krijen e poshtër kundër vijes së Partisë gjatë kohës së luftës, duke e akuzuar si sektare. Sejfulla Malëshova u përpaq të sille në udhëheqje oportunistin Ymer Dishnica, përgjegjësin e kompromit në Mjukje me borgjezës e reakcionistë. Qëllimi i tyre ishte të shtakatërion fitoret e popullit, të ndanin pushitetin me borgjezës, ta transformonin këtë në një pushet të borgjezisë dhe Partinë tonë në një partit borgjeze. Qëllimi i tyre ishte të mposhtnin vijen markiste-leniniste të Partisë, ta skëputën Shqipërinë nga mëqësia me Bashkimin Sovjetik dhe ta bënin vendin tonë një koloni të jugosllavëve osc të anglo-amerikanike. Rreziku i djahët, pra, ishte kërkesa për Partinë tonë në këtë periodi të pushuash. Por Partia jeni markiste-leniniste ishte e fortë. Mënë shkrimet e Sejfulla Malëshovës, të këtij oportunistit të pushurëshëm, në të duk du të gjeni të fitet për Partinë tonë... Sipas tij vetëm Fronti Nacionalizmant «e ka udhëhequr» luftën e popullit, dhe ky «do ta udhëheqet» ndërtimin e socializmit. Sejfulla Malëshova e likuidonte Partinë, ai ishte për kryimin e parëve të tjera socialdemokrate në Front, ai ishte për ndarjen e pushitetit me borgjezënë. Sejfulla Malëshova ishte kundër reformave revolucionare ekonomike dhe sociale, ishte për një bashkëpunimin të hapët të borgjezësë në pasur tregtare dhe industriale, ai ishte për masonfiskamin e pasurive dhe të fabricave të tyre, ai ishte për shhtarjen e luftës së klasave dhe për integrimin pagëtor të elementit kapitalist në socializën. Të lilla pikëpamje Sejfulla Malëshova ka pasur gjithashtu për Bashkimin Sovjetik, të cilin e vinte kurdroherë në një radhë me imperialistet anglo-amerikanë, ai ishte për kulturën përëndimore, borgjeze dhe imperialiste.

Por pikëpamjet e djahitë, likidatore të Sejfulla Malëshovës, nuk shtuan, si në shqetom Partin, sido që në shpinë të saj
ishte nguhur thikë titiste. Kjo tregon akoma më me forcë vitallitet e Partisë dhe vijën e saj të drejtë markiste-leninista. Partia jonë në këto rrethina shumë të vështira luftonte parashitur. Ajo i dërrmri Shefket Bejën me shokë, elementë të borgjezisë dhe uajentë të imperialistëve, bashkë me oportunistin e Sekjilla Malishovës. Më në fund Partia e mposht edhe titizmin.

...Pasja i përkat punës së grupit antiparti të Abedin Shehu dhe të shokëve të tij nuk do të zgajten shumë se Partia është në dijemi, por do të numërujë disa karakteristika të kësaj punë antiparti. Elementët e këtij grupi me Abedin Shehu, Niazxi Islamin, Shqyri Këllizin, tre anëtarë dhe kandidati të Komitetit Qendror, vinin nga ish-grupet e vjetra komuniste dhe runnin gjërat e këqijta që ekzistonin në ato grupe. Aja kishin një lustër prej komunisti, nën të cilën fshihin pikëpamjet e tyre të shprehura. Aja ishin mikroborgjezë, fllafshëm, megadomanë, ambiciozë. Ata nuk u shëruan kurri nga këto të mëta dhe i quan këto shumë larg. Me të mëta të tillë kalluan nga këthej mërcësore, në grup të organizuar e në një punë fraksionale. Mëbylhjet e tyre të fshihin kishin karakter politik dhe politika që zhvillohesh në mes tyre ishte në kundërshtim me politikën e Partisë dhe të Çequerisë. Te ata kishte mbëruar disiplina e Partisë, konspirimi dhe vigjilencë. Veprimet e tyre nuk mund të ziën në vazh të mbyllur, ato u manifestuan jashtë, në punë. Ata shkelën në mënyrë flagrante disiplinën në punët e Partisë dhe të Çequerisë, thyes urdhurat dhe vendinë, dekonspiruan sekretet shtetërore dhe ushtrake, përhapin fëmijët e demobilizimit dhe filluan sabotazhet e hapës. Natyrish kjo rreçje atje do t'i çonte. Ky grup fraksionistësh s'kishte besim as te klasa punëtore as te Partia e saj, as të udhëheqja e Partisë. Karakterikëta e punës së tyre fraksionale nuk ishte si ajo e gабimeve të disa shokëve të tjere që gabojnë në mënyrë të kaltoyr në një drejtim ose në një tjeter. Aja ishin për njerëzimin e situatës në vendin tonë. S'mund të quash një gabim të lejtë, të rastit, kur një grup shokësh që jonë në udhëheqje të Partisë dhe të shtetit, në mënyrë të organizuar

atkojnë fronitalit Partisë, duke thyer duallitin, centralizmin demokratik, konspiracionin, dobësajët kritikën dhe autokritikën. Një veprimi të tillë i thonë t'i futësh një punë për të degjonaluar Partisë dhe rregimin e demokracisë popullore. Luftra kundër principeve mbishtë të cilat është ndërton Partia jonë ishte një pjesë kryesorë të përplisjeve të këtij grupi fraksional. Ata, një nga ato ljetër, ata kanë planën e shtetit, e fshirëm, e sabotuan, e diskredituan. Demëtërisë ata minomin ndërtimin e bazave të socializmit në vendin tonë.

Ata minomin udhëheqjes e Partisë dhe të shtetit, ata shpikën dhe diskreditonin, ata provokonin për të krijuar në Parti dhe në popull moshën, dëshirin kundër udhëheqjes. S'ka dëshim se kjo të çonte në rrugën e titizmit.

...Partia është në krye të pushëtët populor dhe mbi të hyje përgjegjësisë e madhe dhe e rëndë dhe udhëheqjes së transformimeve të mëdha e të shpërjtë që bënë në vendin tonë në fushën ekonomike, kulturore dhe sociale.

V

MBI DISA DETYRA URGJENTE NË LIDHJE ME FSHTATIN

...Drejtuesit e Partisë në vreth dhe Partia në fsarat duhet të vërejë rëndësinë më të madhe këshillit popullor të fsatat, i cili është organi i rëndësishëm i pushëtë në Bash. Kjo duhet të kaplohet mërisë dhe drejt dhe t'a jepen këshillave të gjitha komponente dhe të drejtit e drejtimit të pushëtë në fsatat. Është urgjente dhe e domeqshme të forcobën këshillat e fsatave me njëvej të zgjedhur nga populli dhe të rritjnë jetën në to demokraci. Duhet të likuidohet metodat e komandimit, të jetshëm. Këshillat e fsatave duhet të dukohen me njohjen e përplisjeve të ligjve, të udhëhershme dhe skdomos me ato që kanë lidhje të ngushtë me ekonominë. Aparat i këshillit në
TË FOROJME DHE TË DEMOKRATIZOJME PUSHTETIN POPULLOR

Detyrë e madhe e Partisë dhe e masave punonjëse është të gjithërorë, të forcuar, ta bejnë sa më tepër revolucionar dhe demokratik pushtetin popullor. Pushteti i këshillave është krijuar i ri, i dalë nga Lufta Nacionalë, ndryshimi i kështu i këmbës, i plotë në jërrër të popullit. Të mos merret shembull nga organizata e Partisë e fshatit Brezhdan të Peshkopolisë e cilat ka ngarkuar një komunisti gjashtë përgjigjshëm, e cila shembulli i organizatatës-basë të fshatit Vero të Sërën dhe ku sekretari i saj nkon hënë përgjigjshëm në kurricë. Kurse ka me dhjetëra e me dhjetëra patriotë, të të kënya në gjendje të krijuan me nder detyrë që u ngarkohen. Të luma jetojë këto tendенca sek- tare, pse është dhënë përjetimin e shkëputin ato nga masat, e ndërmarrë në një këstë të ndryshuar në vetëveqe që kurrë më vit në vëmendje. Në modin e kështu të zgjidhet problemat pa masat që kurrë më vit në vëmendje, e cila ishin nga masat, e fresko associat nëse është i shumë të mirë, ndërkohë këtë shumë të mira, pa ndihmen e masat, pa aprovimin e masat dhe pa kontrollin e saj. Në partii të jashtme, kuq popullare, kuq e dëshirë nga masat punonjëse të vendit, më parë në lejojë disa elemente burokraçtikë të saktarë të komprometojnë prestigjën e madh të Partisë, të dobësojnë lindjen e shëndoshja që ajo ka me masat dhe e dobësojnë drejtimin e Partisë.

VI

Raport në Kongresin e Z-Të të PPSH

me luftë kendër pushtetit, të vjetër të borqezi. Këto fitore të ndihmë ia detyrojnë Partisë sone dhe mësimeve të Leninit e të Stalinit, qoftë në mëna teorike, qoftë në zbatimin praktik të formave të pushtetit popullor. Pushteti popullor në vendin tonë ka akulluar në rregullin e forcimit dhe masat e kënya ndierë dhe e kënya kuptuar që ai është i tyre, është aftër tyre. Këto e kënya treguan që herë vitet e ndryshme që janë zhvilluar në vendin tonë për Kuvendin Popullor dhe për këshillat popullor, rezultatet e të cilave nuk kanë qenë kurrë më pak se 97 për qind e votave për Frontën. Njerja e re administrative në rreth, lokalitetë dhe këshilla fshatresha që qenë një masë e rëndësisëme për forcimin e pushtetit, për afri- min dhe lindjen e tij sa në ngushëte me masat e gjera punonjëse.

Të gjitha këto janë anë pozitive të fituara dhe baza të shëndoshqë që na lejojnë të eim përpara. Po kjo situatë në këtu drejtë dhe mund të zgjidhet problemet pa masat, që kurrë më vit në vëmendje, e cila ishin nga masat, e fresko associat nëse është i shumë të mirë, ndërkohë këtë shumë të mira, pa ndihmen e masat, pa aprovimin e masat dhe pa kontrollin e saj. Në partii të jashtme, kuq popullare, kuq e dëshirë nga masat punonjëse të vendit, më parë në lejojë disa elemente burokraçtikë të saktarë të komprometojnë prestigjën e madh të Partisë, të dobësojnë lindjen e shëndoshja që ajo ka me masat dhe e dobësojnë drejtimin e Partisë.
llit me Partinë dhe me pushtetin, pse ky është një realitet i padiskutueshëm, por se süksezi në votime në mjafton dhe nuk duhet të na ritet mendja se gjithëka ka mbuarar për këtë punë, se pushteti ka aritur përsosmërinë dhe është bërë sa më demokratik dhe popullor. Jo, ne kemi akoma shumë për të bërë në këtë drejtim.

S’ka dyshim se Partia prekupohet shumë për çështjen e pushtetit, për fankonsimin e tij në mënyrë sa më të përsosur. Partia i mëvon anëtarët e saj dhe gjithë popullin të zgjedhin në pushtet njëzhën më të mirë, më aktivë dhe më besnikë të kaushë së popullit. U rekomandon vënguarisht të respektohen në mënyrë absolute hiria e fjalës, e kritikës në zgjedhjet. Në këtë drejtim ka disa komunistë që e shëmbëruajnë njëfërmit të Partisë. Këta gabojnë rëndë dhe duhen ndëshkuar rëndë. Ka ngjatur që listat e kandidatëve që propozohen për t’u zgjidhur në pushtet nuk diskutohen gjallërisht nga zgjedhësit dhe ka qëlluar disa herë që disa komunistë drejtëse kanë imputuar njërisë jo të dishirueshëm nga masa. Prosvat në jetë kanë trejguar se në këto raste popullë ka pasur të drejtë dhe ata komunistë që kanë gënuar të bëjnë një vepër të tillë të shëntuar s’kanë qenë të mirë; ata kanë mbështetur njërisë të do të jetë, me vese të këqija dhe me një të kaluar të keqe. Të tillë gëndërime të dënuojnë nga Statut dhe nga ligjet në këtë bërë që të vijnë disa herë në këshillat popullorë si dhe në gjykatat njërisë të padishirueshëm.

Disa herë ka njërisë që shkelin ligjët e shtetit duke emëruar dhe duke shkakuar njërisë të zgjedhur në këshillat, që nga lart, në vend që të veprojnë në bazë të Konstitutës së Republikës dhe ligj të këshillave; jo duhet të bëhet nga vesë këshillat popullorë dhe nga zgjedhësit. Këto vëm新春e jo vetem që nuk ndihmojnë për ta bërë pushtetin sa më popullor dhe demokratik, por krijojnë githashëm në njërisë e këshillave një pikëpamje të gëbar në çështjen e drejtimit dhe i bën këta të mendoirojnë sa janë përgjegjësis, jo më përpara popullit që i ka zgjedhur dhe që duhet të japin logari, për përpara aparitë shtëtoror. Vetzëtiu shkohet pastaj në rrugën që, me të mbaruar

 zgjedhjet, mbaron dhe përgjegjësia nndaj zgjedhësve. Logarı i jepet vetëm aparitë. Krijohet pikëpamja «ta kemi mirë me njërisë e Partisë, ta kemi mirë me kryetarin e komitettit ekzekutiv» dhe sa për përgjegjësinë nndaj zgjedhësve ajo harrohet. Ky është shembuj të flagrant i kuptimit të vijisë dhe drejtë të pushtetit popullor dhe të demokracisë. Ka mjaft raste që këshillarët shkarkohen si pa gje të keqe nga lart, pa e shtruar çështjen për diskutim dhe vendim në këshillin popullor, u higjet imuniteti nga lart si pa gje të keqe, për arsye se s’kanë dhënë shembull personal në kriyjen e asaj osa të kësaj punës. Kështu ndodh që ish-kryetari i lokalitetit të Fshates, bënë asq pushtetë në kurriz të fshatariq saqë këshillë i lokalitetit s’guxonte të merrë masë, po priste të vinin urdhret nga lart, nga Komiteti Elizëkat i Rrëthit të Durrësit, të cilen e kështje zëni gjumi i vëndë tok me komitetin e Partisë të rrethit.

Të gjitha të metat e mësipërme, të cillat duhet të lutohen dhe të zhdukhen, nuk mund të shënëjnë për forcimin dhe demokratizimin e pushtetit tonë populorë.

...Derisa nuk kupuhet si duhet se pushteti baron nga populli dhe i përket popullit dhe i par mal të zhvillohet si duhet në jetë, nëpërmjet formave të ndryshme, ne do të bëjnë gëmbje. Esencë demokratike e pushtetit tonë mbetet në ndërë, pushteti transformohet në një trup të vëndës, ku mbizotëron burokratizmi brand lek format e përparuarë që janë të destinuara të fishten. Çi mbetet pushtetit tonë populorë në rast se ai nuk bëhet i masave, në rast se këto nuk marrin pjesë gjallërisht në tø, në rast se nuk e kanë nën kontrollin e tyre të vazhdueshëm, në rast se masat punonjëse nuk drejtojnë fatet e tyre nëpërmjet këshillave popullore, komisioneve, komiteteve, organave administrative, ekonomike, institucionave kulturore, bashkimeve profesionale, organave të Frontit, të rinisë, të gruas, të bashkimeve të kooperativave të shërbijesh ef._? Naturisht nuk i mbeten përzeçëse format, të cilat do të shihojnë duke u degjeneruar në formë burokratike dhe kështu do të ndërrohet vetëveti dhe esencë e pushtetit popullor.

Nuk janë, pra, format që na mungojnë, për këto forma du-
het të gjallërojnë. Drejtuesit e Partisë dhe të pushtetit duhet të kuptojnë mire rolin e vëndësishëm të këshillave popullore dhe duhet të luftojnë rrëptësisht të gjithë ata që pengojnë aktivitetin e vërtetë të tyre. Këshillat duhet të aktivizohen, të marrin të gjitha kompetencat dhe të drejtojnë. Komunistët në rafinatë të parë duhet të aktivizojnë këshillat dhe të ruajnë me vjetër kompetencat e tyre, të mbrojnë ligjet dhe të drejtojë këshillave dhe të këshilltarëve kundër çdo shkeljesi dhe abukses.

Këto janë përsëritur vazhdimit nga Komiteti Qendra, por për seku laqë ka akoma disa komitete të Partisë dhe komitete ekzekutive rethesh, ka akoma disa komunistë që kënaqen me deklarata, por në praktikë vazhdojnë të bëjnë gabime. Këta nuk bëjnë përpiqjet e duhura të aktivizojnë këshillat popullore, komisionet e tyre, deputetët e Kuvendit Popullor dhe anëtarët e këshillave. Për disa komunistë deputetë i popullit, qoftë ai i Kuvendit Popullor, qoftë i këshillit popullor, ka më tepër vlerë formale. Në rast se deputeti është anëtar i Komitetit Qendra ose ministër atëherë ndryshon punën. Për se ka sjellje të mira, fjala të bakurka, oportunistëm sa të dunës, për të tjerët mbillyhet dera dhe vërehjen ftyrtat. Sjellje të tilla ndaj përfaqësuesve të popullit janë të dëmueshme dhe anti-markësiste. Kjo është që të kuptojmë gjithashtu se nuk është kuptuar esencë e pushtetit tonë popullor. Deputeti dhe anëtarë i këshillit popullor janë njëvez të nderyuar, njëvez nga më të mirë dhe kanë shënën të drejtë dhe kompetencia që un ka ngarkuar populli. Kush nënërtëson përfaqësuesit e popullit dhe funksionet e tij, ai jo që s'mund të quajë veten e tij markësi, por është një burokrat i përdrejtësh. Deputetët dhe anëtarët e këshillave popullore, kanë të drejtë të kërkojnë llogari qoftë në forume ku bëjnë pjesë, qoftë jashtë këryo forumeve gjatë prinduadheq çdo xhësinë. Këto duhet të kontrollojnë në jetë zbatimin e ligjeve dhe të vendimeve që merren. Ata duhet të mbajnë kontakt me zgjedhësit e tyre, duhet të ndërbyjnë, të këshillojnë, të kontrollojnë, të kërkojnë të zhvokhen ligjet dhe vendimet dhe për ta jo vetëm portat duhet të jenë të hapëta, por që nga Kryeministri dhe deri të kryetarët i këshillit të fshatit duhet tu përgjigjen menjëherë kërkesave të deputetëve dhe të anëtarëve të këshillave popullore.

Dhe vetë deputetët dhe anëtarët e këshillave popullore duhet të bëhen të ndërëjgjigje nëse funksionet dhe detyrat e larra që u ka besuar populli. Çdo shtetësi të Republikës, me funksionë e më formuese ose pa funksione zyrtare, me anë të ligjte dhe disruptuar të drejtojnë, po njëkohësisht ka edhe detyrat. Me përfaqësues popullit është ndëri më i kartë, por me volen e tij populli nuk të jep vetëm që t'ja ndërte, po të ngarkon edhe dhe detyrat e përgjegjjasë. Nuk mund të pranojë populli që përfaqësuesi tij të mos vizitojë zgjedhjet, të mos bisedojë me tu, të mos marre prej tyre këshilla, të mos dëgjoni ankesat e tyre dhe të mos ndërbyjnë kur shkolet ligji. Në qëndrim të tilla ndihmuar nuk duhet dhe nuk e lejon populli. Në rast se ka njëzë që pengojnë aktivitetin e deputetit ose të këshilltarit në funksionet e tij që i ka ngarkuar populli, Kushtetuta e Republikës, ligjet e shtetit, Partia e Punës janë kuroherë me këshillarin për të goditur të gjithë ato, cilët dëjë qofshin pa përjashtim, që shkelin ligjin dhe vijnë e Partisë.

Përveç kësaj, në qëlljen e marrëdhënieve të Partisë dhe të pushtetit vërcaktëse një do të një duhet këto ndihmë, për shkak të atutës që mos zbatojnë për të menduar për të ndikuar në jetën e atit. Këto duhet të kontrollojnë në jetë zbatimin e ligjeve dhe të vendimeve që merren. Ata duhet të mbajnë kontakt me zgjedhësit e tyre, duhet të ndërbyjnë, të këshillojnë, të kontrollojnë, të kërkojnë të zhvokhen ligjet dhe vendimet dhe për ta jo vetëm portat duhet të jenë...
Kjo është një tendencë që shfaqet jo në forma të hapës, por që vërehet disa herë në praktikë të punës dhe të çon në likuidimin e pushtetit. Kështu nënvektësishet pushtetit dhe komiteti i Partisë e monopolizon punësin e pushtetit, merr kompetencat e tij duke menduar sa ai do të zgjidhë çështjet më të mirë. Në fakt ai ngarkohet me punë që nuk i përkatësin dhe s'ëndë mia në njërin as njërin e tjetrën. Nga ato e tyre komitetit ekzekutivë u shumani detyrave, u pritet iniciativa, heqin nga veç e tyre përgjigjësinë. Disa komitete partisë janë shtëndëruar në komitete të pushtetit, ato dhe aparata e tyre interesohen më shumë për problemeta ekonomike deri në detajin më të vogël. Ato ujetrojnë një kontroll të atilën saqë konfondohen me funkcionalin e kontrollit të shtetit. Ky monopolizim i punëve të pushtetit vërehet sidomos në çështjet ekonomike sic është she mbulli i Fieri. Ndërta byroja e komitetit të Partisë e merr në studim problemën e grumbullimeve 7-8 herë, komiteti ekzekutiv vepror sipur s'ka të bëjë aspak me këtë problem të rëndisëshëm. Komiteti i Partisë i Hretit të Korgës, gjitha viti 1951, analizon 27 probleme ekonomike, ndërta komiteti ekzekutiv vetëm 3 probleme.

Duke spostuar rolin e pushtetit dhe monopolizimin e punëve të tij, kjo natyrisht e çon komitetin e Partisë në rrugën e natyrsme të mos e analizojë vetë asnjëherë problemi i pushtetit, të forcimit, të demokratizimit të tij. I tillë është rasti i Shkodrës, i Durresit, i Permetit. Përse ta analizojnë, kurse këta e konsiderojnë pushtetin si një apondikis?

...Kam parasysh disa raporte ku thuhet se «Partia s'i përdor si duhet levat e saj, si organizatën e gjras e saj të rinisë» etj. Por a është e drejtë kjo thënie? Le ta shohim ea këtë çështje. Këto organizata masash lunjtnë një rol të madh në lidhje me forcimin dhe demokratizimin e pushtetit, në lidhje me ndërvinë e bazave të socializmit, në lidhje me edukimin e brezit të ri dhe të masave punonjësve me frymën e re. Këto organizata, nën drejtimin e Partisë kanë bërë heroizma dhe merkulli. Të mëdha dhe heroike janë veprat e klasës punëtore, të rinisë, të gjas, të grumbulluara në organizatat e veta. I madh është roli i Frontit Demokratik që nën udhëheqjen e Partisë edukon masat me frymën e lartë patriotike. Por ka komunistë që s'kanë besin që sa duhet në këto organizata dhe e nënvektësishojnë rolin e tyre. Ata mendojnë në mënyrë sëse se gdo qëj do la bërë të vëlëm komunisti dhe se puna burokratike e zyrës është gdo qëj. Këta burokratikë të mbushin me raporte false dhe ta ishehin ka qëndron e keqja dhe e keqja qëndron le ata dhe jo të Partia, se Partia e ka kuptuar me kohë rolin e madh të këtyn e organizatave dhe kusidësi i saj ndaj tyre është i jashtëzakonshmëri.

...Një rëndësi të madhe, një kujdes të veçantë, një kontroll të imitë dhe rigoroz duhet të kushtojë Partia edukim ideopolitic dhe profesional të kuadrove të pushtetit. Detyrja jonë është të ngrom të ndrysh të rënë të rinj, besim të Partinë, për pushtetin dhe çështjet e popullit, kuadro të gjallë, dinamikë, të ndershëm dhe që e dënu punën...

Është, pra, e domosdhëme që Partia të vërtë një rëndësi të madhe forcimit të pushtetit. Organizatat-basë të Partisë në të gjitha institucionet shtetërore, ekonomike, kooperativiste, duhet të lunjitet e tyre drejtues. Këto duhet të zbulojnë të metalat, të korrigejnë dhe të vënnë në korent udhëheqjen e Partisë, organet më të larta të Partisë. Detyrja e organizatave-basë duhet të përqendrohet në përmirësimin e veprimtarisë së aparatit të pushtetit, domethënë që aparati të punojë mirë, në mënynë të organizuar, të përplishtet, operativisht dhe pa burokratizimin. E domosdhëme është për Partinë të bashkojë punën politike me drejtimin ekonomik, pac sa shkon, sukundë përmend më lart, që anjohin nga një prirje e leprur për punën ekonomike dhe harjojnë detyrat politike të Partisë, sëse i bërë të shpejtë punën ekonomike dhe interesohen me hope për të plotësuar boshllëget. Shoku Stalin në mëson se

«Nuk bën ta ndarjen politikën nga ekonomi, Ne duk mund të shpirojnë ekonomikë, po ashtu shkonë nuk mund të shpirojnë politikës».

1 J. V. Stalin, Vepër, vëll. 14, l. 121.
Eksperienca e Partisë Bolshevike na mëson se asnjë fushë pune politike, ekonomeke dhe shoqërore nuk duhet të shpëtojë udhëheqjes dhe kontroll të organizatave të Partisë. Por të ruhemi nga gabinet që përmend më lart, pas disa shokë kërkojnë ta bëjnë edo gjë vetë, nga kardhen me shumë gjëra dhe i raportojnë Partisë dhe organizatat hollësitë në të vogla të ekonomisë dhe të druqimiti shtetëror dhe shoqëror. Në qoftë se veprat e kështu, rezultati do të jetë që ata nuk do të kryejnë dot të gjitha detyrat që kanë marrë përsipër dhe kështu zhdukën personalitetet e organizatave shoqërore dhe ekonomike.

Detyra tjetër e organizatave të Partisë në aparatin shtetëror dhe në ndërmarrjet është të edukojë punonjësit me frymën e përgjegjësisë, të patriotizmit, të respecttit rigoroz të ligjve, të disiplinisë shtetërore. Organizatat bazë duhet të zhvillojnë kritikën dhe autokritikën për të kurrigjuar të mëntet e aparatit. Vetëm në këtë mënyrë aparati i shtetit do të forcohet, do të rrjetet influenca e komunistëve dhe do të realizohet me sukses plani pesëvjetar i shkatërt.


MBI FORCIMIN E UDHËHEQJES SË PARTISË NË BASHKIMET PROFESIONALE

Nga diskutimi në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH

30 maj 1952

Éshtë e vërtetë që ne kemi pasur sukses në punën e bashkimeve profesionale. Çështja e emulacionit ka marrë hov, në këtë drejtëm në qendra puna ka përpriam. Por në lidhje me udhëheqjen e Partisë në bashkimet profesionale, ka edhe të mëta, që nuk janë vetëm në Durrës.

Unë mendaj se drejtuesit e Partisë dhe Partia në përgjithësi nuk e kanë kuptuar si duhet rëndësinë e bashkimeve profesionale. Kjo duhet si nga rraporti që na u paraqit atshu edhe nga bisedimet që unë këm pasur me shumë shokë të tjere. Disa shokë të Partisë mbledhjet e bashkimeve profesionale i quajnë si peugesë; kjo do të thotë se ata nuk kanë konsideratën e duhur për këtë organizatë.

Siç e dimë, bashkimet profesionale janë shkollë e komunizmit dhe udhëhigion nga Partia. Nëpërrijët tyre Partia edhe kon klasisë punëtores me ndërjugësin socialiste ndaj punës. Si detyrë të rëndësishme bashkimeve profesionale kanë mobilizimin e klasisë punëtore në realizimin e planit të shtetit, prandaj, të mos i vësh rëndësi kësaj do të thotë të mos i vësh rëndësi realizimit të planit të shtetit.

1 Në këtë mbledhje të Sekretariatit të KQ u thirr në raport Komiteti i Partisë i Rrëdhët të Durrësit lidhur me punën që bën për të siguruar udhëheqjen e Partisë në bashkimet profesionale.
Partia e di që bashkimet profesionale janë rrhip transmisioni që e lindin atë me klasën punëtore. Në goftë se ne kemi një motor të ri dhe të mirë, të cilin e lidh me makinerinë një rrhip i dobët që në këtë mst janë bashkimet profesionale), atëherë kjo makineri nuk do të vihet në lëvizje si duhet, sepse megjithëse motori është i mirë, rrhip nuk do ta kryejë mirë punën. Prandaj, bashkimet profesionale duhet të bëhen me të vërtetë një rrhip transmisioni i tillë, që të realizojnë me sukses të gjitha detyrat.

Bashkimet profesionale te ne kanë disa detyra dhe të drejtat. Në vendet kapitaliste klasa punëtore organizon greva kundër shfrytëzimit dhe ka si qëllim të vërzojë pushjetin e borqjezisë e të vendosë pushjetin e proletariatit, kurse te ne është kreu njëshye: këtu klasa punëtore ka për detyrë të forcuj dikta turën e proletariatit. Bashkimet profesionale kanë detyrë gjithashtu që të ngrenë punëtorët kundër shfaqjeve të burekratizmit që ekzistonjë në aparatin tonë shtetër, kundër promis privale që lind kapitalizmin. Derisa ekzistojnë klasat dhe lufta e klasave, do të ekzistojnë edhe kontradikta në mes të ndërmarrjeve tona dhe punëtorëve, por këto kontradikta nuk janë si në kapitalizmin. Për t'i zgjidhur këto kontradikta një rol me rendësi lunjtni bashkimet profesionale.

Sindikatat, siç ka themel shoku Stalin, janë një organizatë e punëtorëve pa parti, në to ka edhe njërat që besojnë te zoti dhe që nuk besojnë. Po çfarë janë atëherë sindikatat? Ato janë një bashkim vullnetar i klasës punëtore për të mbrojtur pushjetin e tyre, dikta turën e proletariatit.

Dikta turën e proletariatit forcohen në luftë të ashpër kundër armi qe të klasës. Partisë dhe bashkimeve profesionale u bie detyra që në këtë rrugë të bëhnë edukimin e klasës punëtore. Por në bashkimet profesionale nuk mund të kërkojnë një disiplinë që të fortë sikurse në parti; në radhë të parë këtu duhet të veprohen në bazë të biadjes...

Vepur, vll. 9, f. 317-319

NGA FJALA PARA POPULLIT TË TROPOJËS
NË MITINGUN E ORGANIZUAR NË KOLGAÇAJ
ME HASTIN E VIZITËS NË ZONAT E VERIUT

8 shtator 1952

...Ne jemi në pragum e zgjedhjeve për orgmet e pushletit populor. Ju e dini, shokë dhe shaqë, rëndësinë e madhe që i vë Partia forcimit të pushletit populor. Pushleti yndëpo forcohet e cili ditë dhe çdo ditë do të bëhet edhe më i fortë në rrejt se ai është nën kujdesin dhe kontrollin e vazhdueshëm të popullit. Prandaj zbatoni parosinë e madhe të Partisë, që në pushetë të zgjedhën njerëzit më të mirë, më besikë, më punëtorë për kauzën e populli, pse vetëm kështu pusheteti do të jetë i fortë dhe do të zgjidhë më mirë dhe më shpejt problemet. Partia që udhëheq pushletin popullor, në mason që në të duhet të zgjedhin komunistët më të mirë dhe njerëzit pa parti e patriote nga më të mirët. Disa komunistë mendojnë se në pushetë duhet të jenë shumë komunist dhe tare pak njerëz pa parti. Këtë është një mendim i gabur dhe i dënuashëm. Kjo tregon se këta komunistë nuk kanë besim sa duhet në masat e pushletit dhe kjo është një e keçe e madhe. Atëherë bëhet pyetja: Kur nuk ke besim në masat ti që jetë komunist, atëherë pse kërkon që masa të jetë besim të të? Besimi duhet të jetë nga të dy polët. Komunistët duhet të konë besim të plotë të populli se pëndryshojnë s’mund të qëndrin komunist; komunisti duhet të jetë të njëriu pa parti, të patrioti, besim prej vëlha, prej shoku, dhe lod të zgjedhjën problemet dhe baljet. Në këtë kuptim duhet të zvillohen dhe zgjedhjat. Zgjedhjet të bëhen sa më demokratike. Kritika dhe autokritika e
dreqtë duhet të ziejnë pa frikë dhe pa marrë parasysh se kush është personi që kritikohet, askush të mos frikësohet duke thënë se s‘mund ta kritikoj fillimin, pse është në Parti, apo në pozita të larta dhe ma bën më vonë të keqen. Jo, të jeni të bindur se ai ta merr të keqen, në rast se të mbrojnë drejtesinë e Partisë dhe të popullit kundër armiçve të hapët ose të fshehtë, kundër dallaverakxinjve, dembelëve, burokratëve ose llafazanëve. Partia dhe populli do të të duam më shumë dhe kërkohërë parasysh se Partia në fshat nuk përbëhet vetëm prej një njeriu, se ajo në rreth dhe në qendër nuk drejtohet nga një njeri, por përballë dhe drejtohet nga shumë e shumë shokë të sprovaq që nuk mund të lejojnë padrejtësi; edhe në rast se ndonjë bën dallavere, shpejt zbulohet dhe merr dënimin e meritojë.

Pushtetin, pra, ta forcójmë dhe ta ruajmë si sytë e ballit, na mëson Partia, atë as mbrojmon komunistët dhe i gjithë populli nga armiçtë të hapët dhe të fshehtë...

Vepër, vull. 10, j. 13, 23-25

NGA

FJALA E MBYLLJES NË PLENUMIN E 6-TË TË KOMITETIT QENDROR TË PPSH

3 mars 1953

...Ne vazhdimisht po ngremë industrinë, po bëjmë ndërtime dhe të gjitha këto do të bëhen me forcën e popullit dhe përsë i përkujtuesit të punëtorëve ku edhe proporcione se sa, ku duhet të venë dhe kur duhet të dalin. Mirëpo këto gjëra nuk janë studuar në mënyrë shkencore. Për këtë gjë kemi faj ne në Qeveri dhe në Komitetin Qendror dhe vështirësisht Komisioni i Planit. Përpadaj mungesat duhet të ndërjen pse pengojnë zhvillimin dhe realizimin e planit, vështirësojnë punën e bazës që mban të gjitha këto detyra në kurritën e saj. Ne i kërkojnë bazës me urdhër pas urdhri të i plotësoj i kërkuar të ndryshme dhe i krijojnë këshël konfuzion në punën e saj. Përpadaj të marrim masat dhe të vëlqret regull në këto gjëra, t'i japim udhëzime të studiuan mërë bazës dhe pasaj të bëjmë që ato të zbatohen drejtt.

Lidhur me këtë kërcen për të shfojtuar dhe një gje që duhet ta dënë shokët sekretarë të parë të rretheve dhe këtë fua thonë edhe shokëve të komitetve eksekutive në rrethe, të cilat kanë funksionet dhe kompetencat e tyre, autoritetin e tyre. Komiteti Qendror kërkon nga ata të jenë vigjilenjtë, të kontrollojnë udhëheqjen dhe të mos lejojnë të shkelen ligjet e shtetit dhe vendime ati Qeverisë. Ata të mos ndihmojnë nga pikëpamja se «ky urdhër erdhë nga lart», kur këto «urdhër e ardhura nga lart», janë konforme me vijën e Partisë, ligjet e shtetit dhe
sidomos shokët që punojnë në aparatin e Komitetit Qendra
duhet ta ulin pak bundën, që të mos lejohet që nën autoritetin e Partisë të fshehin pajtekasinë e mungosën e përpjekjeve nga ana e tyre, pse shumë herë urdhret që jepin njeri pas tejtrit
mrq tregojnë ndjekja gjë të mirë. Një njëri që e njeh situatën
nuk jet urdhret, po urdhretin e jep nëpër njëndëm pas e kuptuam.
Edhe ju, shokë sekretarë, të keni një gjë parashq vëlê
shokët që punojnë në aparatin e Komitetit Qendra duhet të
bëjnë përpjekje të jenë në lartësinë e dhurir, se janë ata që
ceqajt vijnë në bazë, që ndihmojnë dhe kërkohet ndihma
saj. Qena si punëtor i aparatie të Komitetit Qendra para
dikton që shokë të tillë të jenë më të zotë nga ata që
kontrollojnë në rreth. Po një zotësit e tillë fitohet me mësim, me
punë dhe luftë e jo me llave. Prandaj si të gjithë ne edhe shokët
e aparatit duhet të mësojnë më shumë nga baza...

Vepsa, vull. 10, f. 234, 226-244
Në punën e bashkimeve profesionale kemi përparime, por mendoj se duhet bëjë edhe më shumë. Po ta kuptojë më mirë kryesisht Partia dhe vëlanërisht të gjithë anëtarët e saj e njerzet pa parti që punojnë në bashkimet profesionale rolin e kësaj organizatë, puna në të ardhmen do të shkopoj akoma më mirë. E them kësë pse jas i bëhet që ka nënveftësin për punën e organizatës profesionale, e cilë është nga Partia, por nuk përcaktojë mëri si leva kryesisht e saj. Partia nuk mbështetet sa duhet në këtë organizatë, pra në klasën punëtorë, në masat punonjëse. Në këtë drejtim ka formalizimi, ka burokratizëm nga ana e drejtuesve, e komunistëve dhe e funksionarëve të bashkimeve profesionale.

Partia na mëson të luftojmë burokratizimin në radhët e kësaj organizatë, të luftojmë këtë edhe në aparaturat e shihetit, në organizatat e shumave e kudo. Në rast se lejojmoi formalizimin dhe burokratizimin në këtë organizatë, atëherë ato do të bëhen inaktive dhe, në rastin konkret, në bashkimet profesionale do

1 Në këtë mbledhje të Byrosë Politike u diskutua rreth raporti "Mbi punën në organizatën e bashkimeve profesionale" të paraqitur nga Presidenti i Këshilli Qendror të PPSH.
bënjë, fundi do të më bëhet një kritikë ose do të më pushojnë nga funksioni si punëtor i bashkimave profesionale. Kjo do të thotë se le ne mëk cështë krijuar akoma si duhet ndërgjegjëja e lartë në punë dhe kuptimi i drejtë për valin e madh që duhet të luajnë organizatat profesionale.

Një drejtëm tjetër të luftës kundër burokratizmit nga ana e Partisë e gjejmë edhe në Zhvillimin emalacionit socialist, të shpikjeve e të racionalizimeve. Njëri bën një shpiku, shtetë e shprrënë, e shpalë zubërën, i jetën edhe dekoratën. Këto janë të drejtë, po këto gjëra më bëhet gjithmonë mirë, sepse më kundër, më edhe të parë nga Partia; nga organet e punëtorë dhe nga organizatat profesionale. Po të interesohet si duhet Partia, njërisht e nuk mund të më mirë; po kështu duhet të interesohen edhe organet shtetërore si edhe organizatat e masave. Cdo pakujdesi dhe mungesë përgjegjësia në këtë drejtëm cështë sfidaje e burokratizmit.

Bashkimet profesionale, siç thuhet, janë leva kryesorë të Partisë, janë shtokë e komunitetit. Ato punojnë për ndihmën e klasës punëtorë dhe njëkohësisht për ngjiriten e nivelit të jetësisë së masave punojnë duke e mobilizuar klasën punëtorë për realizimin e planit të shtetit. Po e lidhur punën e organizatoreve profesionale me punën për të realizuar planin më të shtetit. Të metat që ekzistojnë në këtë drejtëm e kanë burimin te burokтратëm, që shfaqet në punën e organizatoreve profesionale. Në rast se bënjë të dhjetat e punës së tyre, bashkimet profesionale i zgjidhin me masat e punëtorëve, kuptohet vetëm në të lidhur ato me punën për të realizuar planin e shtetit. Të moj ndodhë më ashtu së gjithë ai ndodh me vendimin e Plenimit të 5-të të Komitetit Qendror që i shtruat për diskutimin pas tre mujish. Ky javashllëk cështë gjithashtu sfidaje e burokratizmit.

Partia si kudo ka të përgjegjësitet dhe duhet të jetë në krye të bashkimave profesionale, në krye të masave dhe me to, vëçani në klasën punëtorë, të realizojë programin e saj. Problemet e Partisë duhet të cohon në organizatat e masave në mënyrë të organizuar. Kështu duhet të punojë Partia, po këtu kanë përgjegjësi të gjithë funksionarët e organizatorëve profesionale, të cilat duhet të jenë organizatorë aktive, luftarë, të çojnë vijen e Partisë në bazë, në masat dhe të mbajnë këdo gjallë frymën e saj. Kjo kërkon, përveç të tjerave, që në Parti dhe në bashkimet profesionale të bëhet kritikë, të ngrihet zëri fort dhe punëtorë të jetë i bindur për kritikën që bënë. Këtë duhet medemos e cila fushët punëtorë që ajo të mos ketë frikë për të kritikuar, pse asnjëri nuk do të guxojë dhe edhe në rrugë, jashtë fabrikës, por kritika të jetë e drejtë, në rrugën e Partisë. Tu tuhet punëtorëve që Partia kërkon nga ata të luftojnë kundër të gjitha të metave, në këtë mënyrë do të jetë shumë vështirë për ata që janë mësuar të shkolin rregullat.

Partia jonë, Lenini dhe Stalin, në këtë mësuar se si duket të jetë marrëshëniet midis bashkimave profesionale dhe shtetit. Kjo qëshjte cështë shtuar edhe herë të tjerë, po në këtë drejtëm duhet të luftohet gjithmonë në rrugën e drejtë, pse aty-këtu nga organet shtetërore ka ndonjë tëndencë nën-vlefësimit të bashkimit profesionale, duke e lenë pas dore ndonjë qëshjte të klasës punëtorë të janë të kontratat kollektive etj. Nuk duhet që punëtorëve të kërktojnë vetëm realizimin e planit, por të plotësohen, sipas mundësive që kemi, edhe kushtet e tjerë që ata kanë nevojë, të cilat gjithës së shtrohej në kontratat kollektive. Në këtë drejtëm duhet të luftojnë edhe më shumë vetë bashkimet profesionale. Në rast se ato lenë, nuk mobilizohen të luftojnë burokratizmin, atëherë vemë edhe në rrugën e mosrealizimit të planit, të mungesë së kontrollon të masave mbët ujërëhhen. Ne e kemi klasën punëtorë të re, dinamike, që i kupton vëshërsisht, që edhe krau ka vëshërsisht nuk thotë gjë, megjithësisht, ne duhet ta armatoshim akoma më tepër atë, ta bënjë edhe në luftarake, që ajo të luftojë si duhet burokratizmin, kudo që shfaqet. Prandaj këto cështje duhet të theksohen dhe të zhërbyhen mirë në mbledhje të Partisë dhe të bashkimave profesionale....

Vepër, vull. 10, f. 268-273.
MBI PËRJASHTIMET NGA PARTIA

Nga diskutimi në mbledhjen e Byrosë Politike të KQ të PPSH

30 nëntor 1953

...Edukimi i komunistëve, kalitja e tyre ideologjike me parimet e Partisë, me vijen e saj marksiste-leniniste, luán një rol të madh për të mos arritur komunisti deri në përfshirëm nga Partia. Ne i zgjidhëm mirë njëruzit që kërkojnë të hyjnë në Parti, njohim mirë cilësitet e tyre, punojnë që të përfaqëson, por edhe pas kësaj duhet të luftojnë që të edukohen dhe të bëhen komunistë të mirë dhe jo të pranojnë e pastaj të përjashtojnë. Prandaj, komunistët duhet të jenë të lidhur mirë me jetën dhe me veprimtarinë e përditshme të organizatave-bazë, që ata të ngërhen, të rriten. Por do të ndodhë që edhe duke qenë anëtarë parti, ndonjëtë mund të gjobojë, pse nuk mjafton të kemi të qartë velvë parimin, por duhet të zbatojnë atë mirë në jetë. Prandaj përgjegjësi shumë e madhe u bie shokëve të konkretëve të Partisë dhe atyre të organizatave-bazë, që të forojnë më shumë punën për edukimin e komunistëve, kërkojnë të autokriliten, që komunistët në organizatën-bazë të ndihmojnë veten si në shtëpinë e tyre dhe të luftojnë për të mbrojtur vjen e Partisë, të drejtat e tyre, të cilat Partia ua ka siguruar me Statut. Po të kuptohen mirë kjo,

1. Në këtë mbledhje të Byrosë Politike u diskutua rrëfim raportit "Mbi përfshirëm nga Partia dhe masa nёshkimore".
MBI DESA ÇESHTJE TË METODËS SË DREJTIMIT NGA ANA E PARTISË

Nga diskutimi në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH

14 dhjetor 1953

...Edhe dika për direktivat që jepen nga ana jonë dhe punimin e vendimeve. Kësaj detyrë i duhet kushtuar rëndësi e madhe. Ju, jo vetëm të përminësoni metodën e punës, po nga eksperiencezë e punës së Partisë në bazë të na mësoni edhe ne si duhet ta bëjmë më mirë punë. Mundet dhe duhet që të na bëni vërejtje për direktivat që japim, pse praktika, jeta dhe lufta e Partisë në bazë mjaft nga udhëzimet tona si Komitet Qendror, mundet të rrëzojë. Ne duam meduemos eksperienceën e bazës në këtë drejtim. Neve nuk në lejohet të flasim shumë gjatë. Me ju mundet të flasim edhe pak gjatë, po me shokët e bazës kjo nuk lejohet, për shkak të nivelit të tyre të ulët kulturor dhe ideologjik. Fshataret dhe punëtorët janë njërëz të thjeshtë, ata duan t'u thaush çështjet me pak gjatë. Mos kërkoni që të përdorni fraza dhe shumë fjalë të mëdha me fshataret. Instrukturët e komitetit të Partisë dhe sekretarët e organizatave-bazë të 'luan njerëzve esencën e çështjeve, duke u falur shkurrt, pse ata nuk mund të na kuptojmë me fraza të mëdha. Ne, kur flasim pak, mund të na duhet sikur nuk

kemi thënë gjë. Ky çështë gabim. Le t'i themi gjërat me tri fjalë, por pastaj duhet të punojë koka e secilë si të zhbetohet direktiva që jepet. Të mos e heqim veten se jemi specialistë për të gjitha gjërat, por anëtarët e Partisë në detyrën konkrete që këmë në sektorët e ndryshëm janë vërtet specialistë, prandaj duhet të punojnë me kokën e tyre. Kjo do të thotë që komunistët dhe organizatat-bazë të këmë inicialisht. Gjithashtu dhe vendimet e rëndësisëme të Komitetit Qendror e të Byrosë Politike, të cilat tregojnë rrugën se si duhet punuar, të shihohen deri në organizatat-bazë të Partisë.

Protokollet e Sekretariatit të Komitetit Qendror kanë rëndësi të madhe. Sekretariatit çështë ngarkuar nga Byroja Politike të drejtqet punën e Partisë. Prandaj të gjitha vendimet që marrim ne, ju vijnë atje në formën protokoll. Ata ky çështje që duhet të dijë vetëm sekretari i parë; me gjithëkëllë i ve punonjojme që të 'mbështet' protokollet të punohen në mbledhje, dhe për këto jo të zhvillohen mbledhjet speciale, por në mbledhjet që bëni, midis çështjeve të tjerë, të lexohen edhe protokollet, dhe pasi të bëhet një pushim, për të reflektuar ato që u thane, të diskutohen rreth tyre; ndërkohë mund të flasë secili për sektorin e tij duke treguar edhe masat e dubur që do të marrë për zhvillimin e porosive e të këshillave të Sekretariatit të Komitetit Qendror. Kjo procedurë sa të jetë e mundur të jetë e thjeshtë, të mos vonojmë marrjen e masave...

Vepër, vëll. 11, f. 128, 135-136

1 Në këtë mbledhje, Sekretariat i KQ të PPSH i shqyrtoj raportin "Mbi metodën e drejtimit të byrosh së Komitetit të Partisë të Qarkut të Elbasanit dhe mbi organizatat-bazë".
MBI MASAT PËR NGRITJEN E MËTEJSHME TË NIVELIT TË JETESHS SË MASAVE PUNONJËSE

Nga raporti i mbajtur në Plenumin e 9-të të KQ të PPSH

24 dhjetor 1953

3. — Riorganizimi i aparatit shtetëror

Aparati ynjë shtetëror ishte rritur së tepërmi dhe numri i nëpunësve arrinë në 40 454, përveç ushtrisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe arsimitarëve. Me një rritje të tillë të aparatit administrativ ishte krijuar një disproporcion i madh në mes të njëpunësve të prodhimit dhe personelit administrativ. Ky proporcion arrinë: një nëpunës për çdo 2,42 puneqtorë ose 1 nëpunës për çdo 30 gjetetarë të Republikës.

Një aparati i tillë i friqë rëndonte jashtëzakonisht buxhetin e shtetit, e dëmtonte ekonominë popullore në mbajtjen e këtij personeli joqëndohuñ me triskat që merrnin si dhe duke i larguar këta nga prodhimi drejt administratës...

Zgjerimi i madh i aparatit shtetëror i kishte lënë shtet burokrcisë, konfusionit, abuzimeve dhe sabotimit.

Lidhja e qendrës me 26 rrethe dobësonte kontrollin e qendrës mbi bazën, shkatëronte burokrci dhe e centralizonte punën në qendër, duke kufizuar kompetencat e bazës.

Vendi i përbashkëtë të Plenunit të Komitetit Qendror të PPSH, të Këshillit të Ministrive dhe të Presidentit të Kuvenit Popullor1 përmatin:

1 Eskit e çdo per vendim i Plenunit te 8-të të KQ të PPSH që u mbahet me 23 korrik 1963.

a) Riorganizimin e aparatit shtetëror, duke shkurture numrin e ministrive nga 18 në 10 ministri dhe dy komisione, ai i planit dhe ai i kontrolltit.

b) Suprimimin e shumë drejtorive qendrore dhe lidhjen e ndërmarjve direkë me ministritë.

c) Bashkimin e disa ndërmarjeve në një ndërmarje të vetme dhe suprimimin kryqësish të disa ndërmarjve dhe të institucioneve të panevojshme. Kështu, nga 300 ndërmarje që kishim dhe 17 drejtori qendrore, mbeten 171 ndërmarje.

Për organet lokale të pushetit

c) Ndarrjen e re administrative1, krijimin e 10 qarqeve, zvogëlinim e rretheve dhe shtimin e tyre nga 26 në 54 dhe suprimimin e lokaliteteve si instancë e rregullit në ndarrjen administrative, lënien e lokaliteteve vetëm në ato vende ku lidhjet e rrethit direkël me fishtin paraqiten të vështrura.

Këto vendime të rëndësishtë dhe kanë filluar të zbatohen prej disa munjsh si në organet qendrore të pushetit dhe në ato lokale.

Riorganizimi i ri i aparatit shtetëror ka pasur reperkusionë të favorshmësi në pikëpamje e organizative, ashtu edhe financiare dhe politike.

Kështu aparati shtetëror u është mjaftuar që të eliminon shumë hallka të ndërmarjatës, të cilat e rëndonin aparatin dhe zgjat janë zgjedhur në problemeve dhe përmirësinë përbërja e aparatit, pasi në shtyrën e vendojnë në qëndra kuadro kompetentë me stazh të vjetër në pushet dhe me garanci politike, u krijuan mundësitë për një drejtim më operativ dhe me iniciative të problemeve shtetërore, e eliminuan disa dobësi administrative që i hapnin rrugë burokrazimit dhe pushetit u afruan më aftë bazës.

1 Ky ndryshim në ndarrjen administrative të PPSH u bë me vendim të Presidentit të Kuvenit Popullor Nr. 1716, 20 gojsh 1953.
Në pikëpamje ekonomike riorganizimi do të sjellë si njëja të shëntit të kursehen 441 milionë lekë në vit paqimin rrugash, por u jashtojë dhe më edhe e këtëve kuadrove do të shkojnë në prodhim, pjesërisht në fshat dhe pjesërisht në qendrat e punës. Këto mbyllin ekonomike do të influençojnë në përriçimin e kontrave materiale të punonjëshe, do të njodët më mirë realizimi i planit të shëttit në të gjithë sektorët, do të kemi një furnizim më të mirë të masave punonjëse, pasas ekonomike do të keni edhe efektin e tyre politik në forcimin e aleunës midis qytetit dhe fshatit, në forcimin e unitetit moral-politik të popullit tonë rrreth Partisë dhe Qeverisë së填.

Vendosja e kuadrit me riorganizimin e pushtit

Në vendosjen e kuadrove në pushjet me organizimin e ri është vepraar sipas orientimit dhe udhëzimeve të dhëna nga Byroja Politike e KQ të PPSH, për të bërë një shpërndarje sa më të drejtë të kuadrit duke i forcuar organin tonë shtetëror, veprimisht ndërmarrjeve ekonomike dhe pushetin lokal me kuadro më të fortë e më e xperiençës.

Byroja Politike porosit drejtuesit e organave shtetërore dhe komitetet e Partisë që të tregojnë një kundër të veçantë në studimin e kuadrit dhe sidomos në sisteminëm në punë të tjera të elementive që mbeteshin jashtë kuadrit për efekt të shkurmit të organikave.

Organizimi i ri i mbështetur mbi këtë orientin ka përmiqësim për të qetëshuar e administrative qendrore të shtetit dhe të pushetit në bazë.

Në shpërndarjen e kuadrove me arsim të lartë është vepruar sipas përaktimit që ka bërë Byroja Politike e Komitetit Qendror në mënyrë që një pjesë e mirë e tyre të kalonin në prodhim. Nga 820 kuadro të lartë që punojnë në sektorin e ekonomisë dhe të kulturës, 56 për qind janë në prodhim dhe 43 për qind në administratat. Në krahasin me të kallarin kemi përmirësime në shpërndarjen e tyre, megjithësisht ky përpsësëm më të drejtë dhe duhet që Byroja Politike e Komitetit Qendror ta rishikojë për të dërguar edhe më shumë teknikë të lartë në prodhim.

Krana me forcimin e aparatit në qendër është mbajtuar paraqysh dhe forcimi i pushetit dhe i ndërmarrjeve ekonomike në bazë, duke u dhënë atyre rrreth 735 kuadro, kryetarë dege, shefu seksoni dhe referente. Kjo e ka forcuar pjesërisht bazën, por nevojat dhe mundësia janë për të forcuar akoma bazën me kuadro më të zotë.

Në bazë të orientimit të Komitetit Qendror për sisteminën e elementive që mbeteshin jashtë kuadrit u tregua një kujdes i vogël nga drejtuesit e organave të Partisë në të organave shtetërore, në mënyrë që të mos mbështajë kundër pa punë dhe që të mos krijoheshin pakëkaqësi.

...me riorganizimin e ndërmarrjeve numri i të pasistemeve të cilat janë shtuar akoma.

Nga të dhëna e komitetëve të Partisë, të Beratit, të Gjirakastërës, të Kërçisë, të Shkodrës, të Peshkripisë, të Elbasanit, të Durrësit, rezulton të jenë akoma të pasistemeve në punë në këto qarçe shumë kuadro, sepse komitetet e Partisë dhe komitetet e xekuelive në qarçet kanë punuar me javashëm të madhe dhe sepse dikastërit e këtën ndërië veten të shkurruar për kuadrot e ulët të lënë pa punë dhe s'janë interesuar më për ta.

Organizimi i ri në dha mundësi për një spastrim të mirë të aparatit shtetëror nga elementet armiq të të padëshuar, mjaft nëpunës të tillë janë hekur, numri i elementive të tillë që kanë mbetur është minimal dhe me kohë duhen spastruar edhe këta...

Vepër, mëli 11, f. 141, 189-193, 194.
Nga raporti i mbajtur në Plenumin e 10-të të KQ të PPSH

16 prill 1954

TË PËRSOSIT MË TËJ METODA E DREJTIMIT NGA ORGANET SHQIPËROR

...Praktikuam, rritina dhe burokratizimi i thekuar në punë, dënu tonë në pengojnë shumë të gjiejmë metodën e vërtetë dhe të drejtë të punës.

Ne, qoftë në foruma, qoftë si individë, punojmë pa një plan të vëndosur dhe të studuar mërisë, punojmë pa metodë të shëndoshë. Kjo na dënon pa masë. Kjo dobëson drejtimin dhe është një nga shkaqet e gabimeve, e mungësisë së kontrollit dhe të disiplinisë në punë. Si në të gjitha punët tona, ashtu edhe këtu ka spontanitet. Metodën e mërisë në punë e vendosin njezerizat, e përmirësojnë, e njohëruan që i kanë të qarta detyrat, funksionet, kompetencat, qoftë si pjesëtorë të një forumi udhëheqës, qoftë si udhëheqës të një sektorë të veçantë. Çdo forum i Partisë ose i pushtetit dhe çdo individ funksionar jo vetëm duhet të njohë fillë e për po kompetencat dhe detyrat e tij, por duhet të ndiejë përgjegjësinë e plotë dhe të japë llogari. Duhet nga ana jonë të shkotet ndihma, por edhe të luftotet liberalizmi në marrjen e masave. Kjo çeshtje nuk është vëndosur si duhet të ne. Në kartë, mund të lexohet se shumë gjëra janë, sido që duhet të rishkrytohen edhe në kartë, pse ka gabime, por me ekzistue në kartë, s‘ven gjë në rast se kjo nuk bëhet një jetë e veçantë në punën tonë. Në këtë drejtim duhet të zhvillojmë një luftë të madhe, luftë për të përmirësuar metodën e punës, për të rrithur përgjegjësinë e njerëzve në punë, për të luftuar burokratizmin dhe spontancitetin. Duhet që nga funksionari më i tjetër dhe deri te ai më i lartë, të kryejnë mirë detyrat e tyre, çdo gjë të ka një të qarta në kolonë e tyre, në dokumentet zyratari dhe këto dokumente, të përmunuar të lëshojti, të azhurnuar, të qarta, të pasgjyvra gjendjen rreth të sektorit ku ai punon dhe drejtën. Një punë e tillë e tyre, s‘duhet të jetë një punë mekanike, por një punë e gjallë dhe plot jetë. Funksionari, që nga më i vogli e deri te më i madhë, duhet të ketë iniciativë vepruese brenda kompetencave të tij, atij duhet të pëllël mendja, të jetë njëri me perspektivë krijuar dhe jo një person i struktur në zyrë dhe i mbytur në letrë. Ai duhet të vërtetojë, pa humbur kohë, me realitetin çdo material që i vjen, të marrë masa të shëpjtë, të propozojë masat, të kontrollojë zhvillimin e këtyre masave dhe të luftojë me këmbëngjulje për të korrur rezultatet. A punohet këshillt në aparatet tona shtetërore dhe të Partisë, dhe kanë aparatet tona një metodë pune të shëndoshë? Jo, të arrijmë larg. Le ta fijojmë nga ministratë, të dëlin te Këshillit i Ministrave dhe të ndalojnë në Byroq Politike dhe në aparatin e Komitetit Qendror.

Pëksëpari shumë nga ministrat kanë, që janë anëtarë të Komitetit Qendror dhe udhëheqës kryesorë në ministratë e ndryshme, nuk bëjnë përpaqje të duhet që të vendosin një metodë pune të shëndoshë në aparatet e tyre. Në rreth të parë, ministrat vetë nuk ka ditur aronë si duhet tu japë kompetencat e vërteta në praktikë ndihmësisve të tij kryesorë dhe të mësojë këta të eill në duhet me këkin dhe me këmbët e tyre. Në shumë raste, së përm mbyshëm në Ministrinë e Industrisë dhe të Ministrave u lidhën duart ndihmësimin. Ministrat merrin mes gjëra bashkëzakonisht të vegla dhe këto e bëjnë të harmony problemet e mëdha që kërkojnë zgjidhje prej tij. Ministrat harrin se Këshillit i Ministrave, Byroja Politike dhe Komitetit Qendror
kërkojnë prej të zgjidhjen rrënjesore të problemeve kuç. Jo vetëm që ministri merrët me gjëra shumë të vogla, po në këtë ingranazhi të rrezikshëm shumë herë tenton të futë dhe Këshillën e Ministrave. Do t’ju jap në shembull tipik. Si ky ka me qindra në mjalt sektorë. Bedri Spahi, anëtar i Komitetit Qendror dhe ministër i Arsimit, sjell në mbledhjen e Këshillit të Ministrave që t’ia zgjidh të forum nga më të lartë të shihet. Beljen e një këtë për një ndërjarri të shpër-ndarjes së butimeve. Kjo është që duhet të zgjidhet nga llogaritimi më i humbar i as njërjarrijet, ka ardhor, siguri-ri, në Drejtunë e butimeve të Ministrisë së Arsimit, atje do të jetë diskutuar ndonjë ditë, se pa punë të tjera kanë! Ata s’i gjithë do të gjetë për jetë një i mbushur dhe që të ndihmojnë ministri dhe ai s’i zgjidh dhe ia i dëshirin fshatë që të ndihmonë Këshillit të Ministrave. A më i kuptojmë shokor ministra një situatu dhe të tillë të rrezikshme? E kuptojmë. Atëherë se vazhdojnë në këtë rrugë? Në gjuhë se mendojnë se të gjitha është i duhet të zgjidhët prej tyre, ata gjobojnë, Shetit dhe Partia jonë u ka ato të dhënë të gjithëve, sipas rangut, kompetencat e tyre të plotë. Ministri të kontrollojë zbatimin dhe drejtet të disa të lëvizjes dhe të kërkohjesi. Ministri duhet të mendojnë seriozisht se është në punë mëndësi që të gjitha është i njohur i vetë, ku gjë gjak mund të jetojë se do të ndihmojnë në Partisë së mëtejesh. Ministri duhet të ketë besim të madh në të gjithë njërëzit që punojnë në varësimin e tij dhe në kërkoheshinë të ndihmë dhe të kontrollojë.

Mundët që të gjitha këto që tanë më të mund të mos jenë plotësishë të këshu, por atëherë pse ministri merrët me gjëra kaq të vogla që e tërheqin nga problemet kryesorë. Mund të jetë arsyje se ministri mënuq punon si duhet me shënbin e tij kryesor, mënuq punon si duhet dhe ndihmë që të përdor si duhet kolegji- min e ministrisë. Ky është një fakt i padiskutueshëm. Kolegjumi, që është një shkolë e madhe për kuadrat drejtues të ministrisë,

I fsh-sekretur i KQ të Partisë, përgjashtuar e dënumur nga Partia si ndihmë dhe avniq i Partisë dhe i popullit.

TË NËNIT E DETYNAT RËNJE TË KSHIHTET EKONOMIKË-SHËNTËROR

nuk i kryen funksionet e vërteta që ai ka. Në kolegjumi që i ministrave tonë, në më të shumta e rasteve studiohen gjëra të vogla, të cilat duhet të zgjidhën vetë ndihmëministrat, drejtorët, shefet e degëve dhe atë s’kanë deri të jenë njëja. Kolegjumi s’kanë plan pune të shëndoshe, atja në kryen problemet kryesore të ministrisë. Ata pak problemë që i çen janë të përcaktu, të pathetuar, pa masa, pa vendime, ata paraqiten në më të shumta e herës si punë e një persona që ka cikësuar ardhje-kaq e shifër të calë dhe të pakontrolluar. Studimet s’janë serioze dhe dilet nga mbledhja e kolegjumit si "rruar qethur". Në mbledhjen e kolegjumit më prëkaktohen studimet kryesore që duhet të paraqiten ministrisë dhe Qeverisë. Këto studime duhet të paraqiten kohë, të jetet orëtimi, të hartohet plani i punës, të krijojnë komisione të vëncuta për çdo problem që shokin përveçjës dhe specialistë, të cilën të shërbyjnë kërkohjet të gjitha të dhënat, statistikat, vërtetimet në praktikë, ta studionë e problemësh nga të gjitha aspektet, ta studionë të liburor me të gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë, të studionë më të financiare të tyre. Dhe më në fund studimi komplek të diskutohet në kolegjum, të rihet mirë, të aprëheshet me vendime dhe me masa dhe të paraqitet Këshillit të Ministrave e të zbatohet menjëherë në rast se është në kompetencë e vetë ministrisë. Këshut e çështjet më të bën. Ministrat mëndojnë seriozisht për këtë çështje, më shkak në mund të gjithë njëvëzit që punojnë në varësimin e tij dhe në kërkoheshinë të ndihmë dhe të kontrollojë.

...Në organet kryesore të udbëheqjes, në Byronë Politikë dhe në Qeveri që kanë një përveçjësë të madhe për zhdukjen me kohë të këtyre gjobimeve, për vendosen e një metode pune më të mirë, për kërkimin e llogaritën nga ministër dhe nga gjithë të vërtetë e tyre, mund të thoni se më të gjitha përveçjës
dhe përminësimet, ka akoma shumë të meta dhe dobësi në qëshjje të drejtime dhe të kërkim të llogaritsh.

Megjithëse në Byronë Politike metodë e punës është përminëuar, përsëri ndjekja e zbatimit të vendimeve të marrë bëhet shumë e dobët. Problemet që merren për t'u studuar dhe për t'u vendeuar përgatitën dobët, nuk paraqiten me kohë dhe nga shkëlqja e sfatëve u lihet shoqëve pëkohë për të studuar rrënjësisht qëshjjet. Shumë probleme kthehen përsëri, sepse drejtoritë e aparatit të Komitetit Qendra akoma nuk e kanë gjeçur metodën e shëndoshë të punës dhe në to ndihet rrejt nevoja për kuadër të ngjitur e me eksperencë për të studuar shëllë problemet e mëdha që i paraqiten Byroshë. Cështja e kundrit të ngjitur, me eksperencë, është një pikë shumë e dobët për drejtoretitë e aparatit të Komitetit Qendra. Është e drejte të thuhet që shkëkuri tani që punojnë në aparate janë nga shokët më të mërë, kanë fituar shumë eksperencë nga praktika, janë vigjilantë të diçkotë në të duhet gërmimet në vijën e Parisë, të marën masa, të instruktorenjë shoqët për cështje praktike të punës, por kur vjen cështja të studojnë dhe të jepin mendimin e tyre për problemet kryqë që duhet të paraqiten Byroshë atj pejdehemi seriözisht. Shokët që punojnë në aparatet, që nga sekretarët duhet njohur se bëjnë një punë të paloshkimë, studojnë, ndjekin shkollat dhe shpejt do të vijë koha që në aparatin tonë të Komitetit Qendra do të kemi shokë që të kenë mbërthur shkollat e mesme, por shokë që të kenë kryer studime të larta ka jashtëzakonshëm pak. Këta numërohen me tësh. Për t'i tillë kundër, që të jenë njëkohësisht kundër partije e specialishtë kanë nevoja drejtoritet e aparatit të Komitetit Qendra. Kjo është e domosdoshme, këtë që e kemi ndërveçfshumë duke shkruar nga parimi për të mos un marë sektorëve të tjera të pushitet. Një situatë e tillë jo vetëm që sjell një dobësëm në gjithë punën e udhëheqjes në qendër, por shoqëron që të ulet edhe autoritetë i Komitetit Qendra në bazë, pas instruktoret ose drejtoritë mbi janë në tarësinë e duhur për të kontrolluar, për të drejtuar dhe për të ndihmuar si duhet bazën në problemet e vëshërta gë duhet të zgjidh dhe ku tash ne kemi edhe drejtues të mësuar me universitetet e me institutënë të larta. Në më të shumtë e herës, shokët e qendërës, që punojnë në aparatin e Komitetit Qendër, gjenden në bish të situatënës dhe të çarmatuar përhpara drejtuesve të ndërmarjeve, përpara inxhinierëve, agronomishtëve si dhe specialistëve të tjere. Këtë situatë duhet mësohemos ta ndryshohijnë.

Metodet e punës në Këshilli i Ministrave dhe në aparatin e tij dhe veçanërisht në Komisionin e Planit të shumë për të dëshiruar dhe duhet që Komiteti Qendra dhe vetë Qeveria të marin një sëri masash për të zhdukur këto dobësi të theksuarra. Cështja që ndërkon se Këshilli i Ministrave nuk është si duhet në krye të punës dhe të drejtime, me gjithë përminësimet që janë bërë në këtë drejtim. Pikësëpëri nuk ndihet si duhet dora dhe kontrolli i vërtetë i Këshillit të Ministrave jo vetëm mbështeter, po edhe mbështetet i pushitet në bazë, sidomos. Këshilli i Ministrave e ka organizuar punën në mënyrë që kërkoni kolegialistikëll qëngari nga cilëdo ministër për punën e dëshiron të të, bëjn analiza mujore, trenujore, gjashtëronjore dhe vjetore të realizimit të planit, ku, në këto mbrëndëhe, kritike dhe autokritike, merren dhe masa për të përminësuar situatën, thirren herë pas herë në raptop ndërmarje ekonomike, tëhen studime të ndryshme të problemëve, për megjithatë ka akoma shumë dobësi. Dobësitë konsistojnë kryesish në këto cështje: Vetë aparati i Kryeministralisinë është njëta i dobët dhe nuk është në gjendje të përgatitet si duhet panimet e Këshillit të Ministrave dhe të ndjekë operativisht dhe me autoritetet e zbatimit të vënëshme të Qeverisë. Aparati i Kryeministrit i shërben gati për punën e kaneclarisë, që është një punë buxhëkëte e saj. Sektorët në Kryeministrinë janë në bish të situatënës për mungesë kurash të kualifikuar dhe me autoritetet. Këtë situatë duhet të ndrecim duke sjellje kundër specialistikësh në këta sektorë.

Cështja që ndërkon se Këshilli i Ministrave ka një punë gjashtëzakonshëm të rënduar për arsave se megjithatë janë caktuar kompetencat e tij dhe të çdo dikastëri, megjithëse caktu-
лен афале пе ракрикем е проблемеве ке дуехет те студиое dhe тè ведосиè Овериси, кёто мè тè шумате e героc шхелен nga дик сохранет. Jo ветем ке шхелен афале, jo ветем ке ёруин компетентна nga министрат, disа прëj тè дивие кётë тенденцë ке кëстет кё тèне в компетент смё фыре, тëрфроjëtë же та Калоjëtë Овериси, пор кëрга кё мè дадин ёсцë кё зëнинет kе kе практикет Кëшилиlиt тè Министрave nga министрë dhe nga Комисион и Planit, jënë тè папержатурë мëре, me пòт тè мета сероизе. Këo ёсцë арьёя крëюсевë kе тунет кё Кëшилиn е Министрave нук шкоженë си дуехет пëрпарам. Ai humber нё кёкë кё матех нè диксурте тè патуин, пèr арьё тè мунëсе кё кёбëсë dhe се проблемет нук jënë тè студиунав. Natyrisht, вëkëг джеjë кёто проблеме shumë herëë тë мës парашкоhен дрèjtë, тë mëс jënë тè координару мëт кё жëlëtë секторëtë, тë мës dalin тè падуин мët мës dhe мës вëndimme кёрëtë, дetyrat нук пëрёкторен дрëjtë dhe зëntime нё jëtë вëshërshiот. Министрë кёмё ftërë тè рëndë кё кëtë дрештëм. Кёто кё пëрмënda вëllë мè кëтë, пор кёкёкёсёшт Комисион и Planit тè Сëмëтт нук ёсцë тè нуèе тè дрëjtë dhe ёсцë бëрë аксома оёкë nga органет крëюсевë, нё мës мës крëюс и Кëшилиlи си Министрав нè кëстет економикë тè вендë. Пума нё Комисион и Planit практику мës добësë, Комисион и Planit нук мëk кё нё имбомар dhe вазхдон тè мës мës имбомоiôë си дуëхet Овериси dhe Бюрое Polитike нё зëjdhijen кё нёт проблемеш shumë тè рënsëmërsë powëtë dhe шкётёреë. Shumë вëllë кё jënë практикет Овериси dhe Бюрое Polитike стëduine экономикë тè вëllë во нёрва во Комисион и Planit; ai нук нйёрë жëkë контюхоне нё пума о тè пëрдëmëсë dhe тè мëjëроjë të вëshérjës mës карактер мët кё проблем тè ветем мës тè вëshë dhe тè вëshëtërë. Комисион и Planit нук дëk тè шëфтрëzëjë мëk дуëхет тè дëвнët që kë тè дюр, mës jënë тè шумат. Комисион и Planit нук дëk тè шëфтрëzëjë мëk дуëхет тè дëвнëт që kë тè дюр, këтë кё jënë тèне тë шëfтрëzëjë мëk дуëхет тè дëвнëт që këтë кё jënë тèне дëvërtëtë, пор сë та пëdësëm barimin крëюсё тè кëтëryve тè метаве, пиkërisht кётë мëk hyn thëllë Komisioni и Planit dhe ka тèнë тенденцë тè мас биjë. Këto ёсцë нё кё метë сероизе; дetyrat e Komisionit тè Planit дуëхет тè jënë нгëshësët тè лидуна мë дetyrat që kë дëlin вëndëtëр пëрпарам, dhe тè жëlëtë актиviteti tè тè дуëхет тè лидуна мë рërëtëн кё экономикë dhe тè шëfтрëзë dhe тò нënsëтроhет кëtëryve проблемеве кёпактë. Ћësëtë кё кëtë кё кё jënë тèнë нук дуëхë, пор тè парашкёjë dhe шëfтрëzënë мët пëрспективë. Nga аmа tjetër, Komisioni и Planit бëн крëюсët нё пëmë zyre dhe буроќрëтë, кё сëjëstë кё рекомандуемë кё паpа mendimit тонë. Nën практëstin kë jënë шумë мët нё нагунаr më мунë, нёjërëzit кё Komisionit тè Planit пак шкоженë нё бëзë, тè шëhmëн конкретисët си реализовët пëmë dhe тè вërtëtojët мët реалitet кё тè дрëjtë мëk шëfтрëzë и planit, сë тè актë jënë тèнë стëfтрëзët кё ата мëнин dhe кë бëзë, тè чënalyrë jënë вëshërtëtë кё маrëн тë вëshë и планит, сë тè дрëjtë dhe кё бëzëmë мën jënë тëнë мërësëtë мërësë и бëzë dhe тè министрë dhe шумë мëкë тè жënë кё мën jënë нук дуëхёjë кё крëюсё тè пëmë. Komisioni и Planit jënë тè вëmë që нук пëpërzhatës e параграфëtës сë planit Овериси дуëхет тè кëtë вërtëtojë мët вëshëtëри во ациjëtë во бëзë, пор паса барохет dhe практëtë пëmë nga Овериси fillon кё пëmë нё пëmë парашкёзаконисët мë мунë, мëнин dhe контролли кё зëntime кё кëтëryve дëtyratе. Кёто функцione тè рënsëmësë Комисиони и Planit нук кё крëюсё мëk дуëхет. Se одо дикасёр ётërë edhe Комисиони и Planit кё органсë пëвëта тè пëfiksimët кё энкë и нё рëtë. Дикасёрëtë tè нё, натyrisht, мët тè мета, пор мëbsëтën фунгиостë мë në, më вëdëпëjë, më мërojë, и контрольоjë. Комисиони и Planit кётë гëlë кё кёвëн вëfëtëtër и таш нук мë бëзë си дуëхет. Комисиони и Planit дуëхет тè кëtë кëрудоhрë парашëx se pa и нё имbomar и pa и контрольо кёто акцësionë tè пëfiksimët мëk бëзë, мën нук до të këmë курërezë пëmë шëfтрëзëre кёлë. Кётëн вëjëdët që пëpëzojët мëk бëзë, мët дëfiksimë tè экономикë мëk мënнн пара-
Nëse si duhet dës planet vendosen qësim nga lart, qoftë nga Komisioni i Planit, qoftë nga dikasteri dhe i parajeve Qeverisë më të shumët e herës të pabazaruar. Komisioni i Planit në zgjidhjen e problemeve të mëdha shtetërore dhe në përfaqësjen e tyre në punën me komisione ekspertësh dhe specialistësh të ndryshëm të Republikës, në të përfshihet përshkruar të përfitojë sa duhet nga dituria dhe ekspertesa e madhe e tyre, por është mjaftuar me njëzitë e tij dhe me që ka dhënë ministria të materiale dhe si ekspert. Në duhet se Komisioni i Planit nuk ka vetëm për detyrën të ngjithë njërovë pas jetës projektet e Qeverisë dhe të koordinojë matematikisht shifrat, por ka për detyrën të veçantë të thelësojë shumë mëse gjë dhe të cilat Qeverisë të mendim të vet dhe të propozojë e veta, të argumentuara dhe të studuara mëri. Këtë Komisioni i Planit nuk e bën pa duhet. Dhen gjithashtu të merren mësua për të forcuar Komisionin e Planit odhe me disa kudrose të tjerë ekspertë, por të mos harruhet nga Komisioni i Planit detyna që të përdojnë një shumicën kadresh nga sektorët e tjerë për të udhëhuan në studimin e veçantë të problemeve, për të cilat se vuajmë shumë. Zbuluajnë e këtyre gëzimeve dhe të ndryshme autorose nga Komisioni i Planit do të jetë një ndihmë e juash të dhëmbshme për udhëheqjen dhe për ministratë për të përmbësuar qështjen e drejtimit të ekonomisë.

Një qëshja jetër që shtaktën do të është në udhëheqjen shtetërore që është mungesa e ndryshministrave të lirë në drejtimin e sektorëve ekonomikë, si edhe qëshja e disa ministrive që janë shumë të rënduara. Në realitet, Kryeministrat, që është në gjendje të drejtëjë vetë të gjithë sektorët ekonomikë, të koordinojë të gjitha punën e shëtitit, të koordinojë me anë të aparatit të Kryeministrisë zbatojë e vendinëve të Këshillit të Ministrave dhe sílamos në një kohë kur Kryeministrët interesojnë edhe për anët e Partisë, të aparatit të Komitët Qendror, të Sekretariatit, të Byrosit etj. Përmend propozojnë që Komiteti Qendror të ngarkojë Byronë Politikë dhe Qeverinë të studojnë qështjen për të përmbësuar punën e aparatit shtetërore, për ta bërë drejtimin më operativ nga Këshilli i Ministrave dhe për të përmbësuar punën e ministrive në të, të mendojnë thithë mbi mundësitë për të marrë disa mjaftimi e organizatëve në këtë drejtim.

Veprat, vël. 11, f. 328, 328-322, 335-342
TE PËRMIRËSOJME MË TEJ PUNËN E ORGANEVË TË DREJTËSISË

Nga diskutimi në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH
dhe RASHPALI

28 shtator 1954

Ju, tre titullarët e organeve të drejtësisë, duhet të forcohen lidhjet me aparacinën e Komitetit Qendror dhe me sekretaricën që drejton këtë sektor. Po kjo nuk do të thotë që të mos keni kontakt edhe me mum. Unë do të jem shumë i kënaqur të vini e të bisedojmë probleme me zhbatimin e politikës së përgjithshme në organet e drejtësisë, të diskutojmë së bashku, unë të mësoj nga ju dhe, në të njëjtën kohë, të përpigoj të jap edhe ndihmën time. Gjithashtu edhe nga ana janë ju mundet dhe duhet të thërriteni për probleme të ndryshme të politikës penale. Për vërtetjet që mund të keni Byroja Politike e Sekretariatit mund të thërriteti ministri i Drejtësisë, Kryetari i Gjykatës së Lartë dhe Prokurori i Përgjithshëm dhe t’u vihen në dukje ato.

Përveç marrëdhënieve në rrugë partisë, rëndësi të madhe kanë edhe lidhjet tuaja shtetërore me Presidiumin e Kuvendit Popullor, përpara të cilat ju jeni direkt përgjegjës. Prandaj Presidiumi herë pas here t’ju thërresë dhe ju t’i raportoni për

1 Në këtë mbledhje u anulua reacioni "mbi zhbatimin e vendimit të Byroës Politike mbështet të punës e organeve të drejtësisë dhe masat që duhen marrë për likvidimin e tyre."

2 Ministri i Drejtësisë, Prokurori i Përgjithshëm dhe Kryetari i Gjykatës së Lartë.
ZBATIMI I VENDIMIT KËRKON EDHE INICIATIVETE VETËVEPRIM

Nga diskutimi në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH¹ 23 shtator 1954

Çështjet që diskutuam në këtë mbledhje kanë shumë rënësia, pr幼稚 organizata e Partisë dhe drejtoria e kombinatit të tekstileve «Stalin» duhet të interesohen më tepër për t'.

Ne, si Sekretariat, nuk mund të dalim mbi Byrosh Politeke dhe mbi Qeverinë dhe të marrim vendim, por duhet të kontrollojmë se si janë zbatimar vendimet nga ata që janë ngarkuar. Duke e bërë këtë edhe për vendimin që u mor nga Byroja Politeke lidhur me forcimin e mëtejshëm të punës në kombinatin e tekstileve «Stalin», mund të arrinjë në konkluzion se ky vendim nuk e ka ndihmë zbatimar si duhet dhe kjo duhet të përpjekur ju, shokë të kombinatit, pas keni përgjegjësi të madhe, ashtu siç ka edhe vetë Ministria e Industrisë. Të marrim, për shembull, çështjen e sotavajme, prdhimi i të cilave kë t'i smaj që po sorrojë net. Mua më duhet se për këtë problem akoma nuk po qëndrhuat me qëndrues dhe përgjegjësi. Druri i shkozojë ekziston dhe kjo çështje mund të zgjedhet brenda nje kohe të sikurtër, por vazhdon të ngrizhohet. Prandaj duhet të tëpër iniciativet dhe nje kujdes me i madh, e jo të gahemi kaq shumë për vëglà këmbimi, nje një kohë që shumë prej tyre mund të prodhojnë në vend. Ne konstatojmë me kënaqësi se punëtorët tani, megjithëse akoma nuk janë dhe aq të kualifikuar, na bëjë shumë propozime në këtë drejtim. Po prdhimi i sotavajme, a nuk mund të bëhej në vend nje vit më parë?

Detyrat që përcaktohen në nje protokoll të Byros Politike duhet të kontrollohen më mirë e të zbatohen deri në fund nga aparate e Komitetit Qendror. Kur këto aparate konstatojnë se nje vendim nuk po zbatohet, duhet të nxjerrin edhe detyra, pavarësisht se janë saktar detyra edhe më parë. Gjatë zbatimit të nje vendimi mund të bëhen vërjite, propozime etj., të cilat Byroja Politiike, i shikon dhe del te konkluzone. Por vendimi duhet të zbatohet. Me që të dreqtoj Komisionit i Planit, Ministria e Industrisë dhe ajo e Arsimit anuloi nje masë me rënësia që merr Byroja Politiike për hapjen e teknikumit të mbrnjues dhe neve n'i japet anujë sinjalizim? Nuk mund të lejohet cildi që të shkelë nje vendim të Byrosh Politiike, gjë që mund ta bëhej vetëm Komiteti Qendror. Të gjithë të tjerër, kushdo qoftë, duhet të zbatojë as..."
TË REVOLUCIONARIZOJME MË TEJ PUNËN E FORUMVE TË BASHKIMIVE PROFESIONALE

Nga diskutimi në mbledhjen e Bposition Politike të KQ të PPSH!

13 tetor 1954

Kam përshtypjen se forumet e bashkimeve profesionale nganjëherë nuk mobilizohen si duhet për të kryer detyrat që u ngarkohen nga Partia. Klasa jonë punëtoare, mëngjithëse e re, është mjaft e guximshme dhe revolucionare, kurse disa nga drejtuesit e saj në bashkimet profesionale janë zyrtarë e burrokralë. E them këtë duhe u bazuar në kontaktet që kan pasur me punëtorët, ku ka dalë se jo gjithnjë forumet e bashkimeve profesionale e kundërt kuptuar vendësini e punës me masat dhe parimet markiste-leniniste që duhet të zbatojë në jetë kjo organizat, të është se ato janë që i dinë, por nuk i vënë si duhet në praktikë. Si shembull mund të sjell kontakton që mora kohët e fundit me punëtorët e Fabrikës së Cimentos në Vlorë, të cilit t'ja shumë gjitha. Një pjesë e ngjencë këto çështje në organizatën profesionale dhe m'ju përgjigjen se nuk i dëgjon njeri. Atëherë u bashkë nëse kishin sulkur osq. ju te ndonjë sekretar i Komitetit të Partisë në Vlorë, të cilit të thotë të drejtori dhe organizatorës i Partisë nuk na e dëgjojnë zërin. Por është e qartë se drejtuesit e bashkimeve profesionale janë burrokralizuar me shumë se disa punëtorë të aparateve të Partisë dhe nëpunë të zyrrave. Na thuhet gjithnjë se ky osë ai nuk është i zoti. Kur një njeri nuk punon si duhet,

ka shokë të bashkimeve profesionale që janë gati ta pushojnë është në rregull me punën.

Organizata e bashkimeve profesionale është një armë e fortë e Partisë në luftë për të ndërtuar socializmin. Klasa punëtoare është në udhëheqje dhe ka për detyrë që të luftojë kundër burrokralizmit në aspektet shtetërore e dyshme në Parti, Atëherë si mund të lejojë klasa punëtoare që të këndë burrokralizim në punën e bashkimeve profesionale? Është jetëtë çështjet njiu mungen materiali në një ndërmarrje dhe ka vështrarësi të mëdha, po ka probleme të tjerë, zgjidhja e të cilave varet nga na, nga mundështë tona. Forumet e organizatave profesionale nuk janë bërë si duhet revolucionare dhe të thonë, fjalën e tyre për të vajtur çdo gjë në vend.

Të jetë e qartë se kur një organizat e profesionale ose forum i raj nuk është të dëgjon zërin e punëtorëve, atëherë të shokë në organizatën-bazë të Partisë, në komitetën e Partisë të rrethit dhe po nuk u zgjidh problemi, çështja të vijë deri këtu në Komitetin Qendra. Miçoq nuk luftohet rrethu. Unë u bashkë punëtorëve të Fabrikës së Cimentos në Vlorë se ato që ngrinë në rënda të drejtë. Fjalë është që nuk vendin e punës nuk ka pasfiqë. Po nuk arritën bashkimit profesionale që të hedhën punëtorët në aksion për hijqjen e pasuritë, atëherë si do t'i kryejnë detyrat e tjerë më të vështrinë?

Organizatat profesionale nuk e luajnë gjithnjë si duhet rolin e tyre të madh, mëngjithëse në gjithë e vet ambëtë element të shumë të zotë të revolucionarë. Përёve atyre që këto janë të mund të shumë të vështrin. Siç janë nëpunësët e financës e të sigurimeve shoqërorë, të tjerët, në radhë të parë kryetarët e komiteve profesionale, duhet të jetë më në shumë. Siç janë në punë, atëherë si shumë më ndihmojnë punëtorët. Natyrisht në këto çështje ka një përgjegji që të madhe edhe Partia, e cila duhet të udhëheqë më shumë bashkimit profesionale, të ngjyreb autoritetin e tyre, të ndihmojnë shokët që punojnë me to, mënda një punë kollo-sale Partia e bën nëpërmjet organizatave të masave, në radhë të parë me anë të bashkimeve profesionale. Prandaj, është

1 Në këtë mbledhje u diskutua rreth raportit “Mbi punën e bashkimeve profesionale, për zbatimin e vendimeve të P Jonumit të dhjetorë dhe të prillit të KQ të PPSH”, paraqitur nga Këshilli Qendra i BPSSH.
e domosdoshme që drejtojat e bashkimeve profesionale të shkuara nga plogjësia dhe burokrazimi në punë. Unë mund të then se burokrtizim ka edhe në pavarët e shtetit e të Partisë, gjë që refiklohet edhe në organizatat profesionale.

Në koshhet e sotme, s'ia shumë rëndësi që ndihëqësisë e bashkimeve profesionale nuk kanë dhe ngjihuri teknike, mbretëria të kënë skëp të luftar, së organizata ka kështu trupatë të organizuar që jashtë teknikë të zhvilluar, të cilat dhe bëhet të aktivizuar. Një teknik do ta ketë për vender po në ngarkohet me një detyrë shqëndë. Kur të shohet se organizata profesionale lufton në shtet, ai nuk do të kursete të bëjnë në kënaqëse të karakterit teknik ose të kryejë ndonjë detyrë tjetër. Unë nuk mund të kuptoj se ai mund të referohet ndonjë inxhinjer apo teknik të flasë klasës punëtores po në ngarkohet nga organizata profesionale. Të gjitha mundësitet që t'ia duhet të dëmtuhej. Çështja e akto- vërt të organizatës profesionale ka shumë rëndësi. Ka shumë prej tyre që ka nga në luftë, po më duke të se nuk kanë ndihmë e kontral sa duhet dhe atë ku njihet se puna e tyre është vetëm të vëllatë e të shihin disa formëndak, kurse në të vërtetë ata duhet të kuptojnë mirë se puna e tyre nuk kufizohet me qarq. Po të ngrihet klasë punëtores dhe të tregojë vendin atij që ngjishë jenë se që të zbatoh ligjet e shtetit, s'ka gjitha nuk të bëhet. Po ndërtohen gjitha ajo fabrikë e çimentos në Vlorë dhe nuk po bëhet asgjë për t'u siguruar punëtorëve nje të pjitshëm, për shkak se drejtori nuk sigurojn 10 m tuba! Si mund të lejojë bashkimeve profesionale nje gjë të tilla? Ju, shokat, që janë ngarkuar nga Partia të drejtës këtë organizatë, duhet të merrin më seriozisht probleme të tilla. Edhe për çështjet e kulturës e të tjera mendoj se keni shumë mundësi, të rast se ekziston iniciative revolucionare. Unë mendoj që edhe qeveria të rishikohojë problemën e fondave që nuk shpenzojn, po më duke të se nuk është çështja këtu, më shumë puna është të mungosa e iniciativës.

_Vepër, vëll. 12, f. 74-77_

**Për Demokratizimin e Mëtejshëm të Këshillave Popullorë**

*Nga diskutimi në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH*

25 tetor 1954

Unë do të them disa fjalë si për shokët e Partisë që drejtovnë në rëfshin e Peqinit, ashtu edhe për shokët e tjerë. Më ngjithëse kujdesi i Partisë për pushtetin ka ardhur gjithmonë duke u shituar, unë mendoj se akoma më tëpër dhe më mirë duhet të interesoheni si pavarë të Komitetit Qendaror, ashtu edhe komitetet e Partisë në rëfshë e organizatët-bazë. Të marrim një çështje, atë të fenkionimit të organicëve të pushtetit, të cilën Drejtoria e Organizimit pranë Komitetit Qendaror e shikon vetëm nga ana formale, pa hyrë në atë që çështë kryesorja: në demokratizimin e pushtetit popullor. Komë përsëri pyetjen se në këtë mënyrë e shohin këtë çështje edhe seksione e organizimit pranë komiteve të Partisë në rëfsh.

Të gjitha ligjet, të gjitha direkativat që nxjerr Partia, Komitetit Qendaror, zbutohen nëpërjet pushtetit. Partia duhet të ndihmojë që këto të kuptohen dhe të zbatohen drejt, por pa apostular rolin e pushtetit. Këtë e keni shituar dhe do ta shkarkojë vazhdimisht. Por që kjo të kuptohet drejt duhet, në radhë të parë, që të gjithë komunistët dhe njërazi nga partit,

1 Në këtë mbledhje u diskutua rëfshi raportit "Mbështetësishtje e pushtetit në rëfshin e Peqinit", paraqitur nga Drejtoria e Organizimit të Partisë, rëndësi e bashkimeve profesionale pranë pavarët të KQ të PPSH.
që punojnë në pushhet, të njohin mirë kompencërat e tyre, zbatim i të cilave e shpje punën përpara.

Partia dhëhet ta kuptojë më mirë rolin e madh të këshillave popullorë. Kjo do të arrin jet jo vetëm me punë propagandistike, por edhe përmes aktioneve konkrete. Le të organizojmë, për shembull, luftën për të zhdukur analafabetizimin në radihet e mëntarëve të këshillave popullorë. Kjo është e domosdoshme, ndryshë si mund të punojni organet e pushetit duke pasur në gjirin e tyre ajerët analafabetë? Këta kanë funksione me rëndësi që ua ka besuar popull: duke të Joshua lejjet, të kontrollojnë zbatimin e tyre etj. Mirëpo një çështje të tillë të rëndësisë Partia nuk e ka marrë si duke në dorë, më është kuptuar thjesht se këshillarët, si përfshihen të popullit, duke të kërkojnë llogarit nga ata që kanë zgjidhur në udhëhenjan e përditshme, siç është komiteti ekzekutiv. Po si është e mundur që një këshillar të kontrollojë të tjerët kur ai është analafabet? Jo vetëm kaq, por nërëzitet e zgjidhur në pushet duket të aktivizohën, të dëgjojnë zërin e popullit dhe të vepronjë për të zgjidhur kërkesat dhe mesat e tij. Për të zgjidhurit në pushet kanë detyra të rëndësisë për të zgjidhur, detyra të cilat mund të plotësohen pa ditur ahkim dhe lexim. Prandaj, Partia të marrë përshkrua luftën kundër analafabetizimit në radihet e këshillarëve, gjë që ka të bëjë me një jetë në eorganisation që të korrefesso në popullorë.

Në teori, Partia, ka thënë gjithmëjë «dâ demokratizojmë pushetin popullor», por në praktikë nuk luftohet si duke. Të marrin një çështje të jetër, atë të aktivizohet të këshillarëve nëpërnet komisioneve të ndryshme pranë këshillit popullor. Ne thirni që këshillari dhëhet të kërkojë llogari, por si do të kërkojë llogari, kur ai nuk ka një përgjegjësi të caktuar, kur nuk punon në një komision? Ndryshë është kur i mbledh shokët e këshillave popullorë dhe i ngarkon me detyra në komisione, atëherë ata do të aktivizohën më shumë. Një gjë është i tillë më shumë mirë, sepse Partia nuk e ka kuptuar si duke këtë çështje. Në bazë të kompencëve të përvektarë me

lëjt, kryetari i komisionit ka të drejtë të thërresë, për shembull, drejtorin e degës së banitët dhe të kërkojë llogari. Ose, kur ta thërresë komisioni përgjegjësinja e seksonit të tregtisë, ky dhëhet ta njejët forcën, kontrollin dhe autoritetin e pushetit si në qytet atshu dhe në fshat. Po kush i ka pyetur këta shokë, funksionat e të cilëve janë caktuar me ligj? Mund të thënë asnjëri, prandaj Partia dhëhet të nxiti dhe të mënaqë të gjetëshëm këshillarët që të aktivizohen.

Lidhur me këto çështje, dëshiroj të theksoj edhe faktin se disa sektorët shpeshërë mirëzohet nga komitetet ekzekutive dhe komitetet e Partisë, të cilat, nërësia prekurkohën jashtë-zakonish të çështjen e bujqësisë të e industrijës, dhe kjo është e drejtë, pse ekonomia është baza, kënd pas dohe sektorë të jetë si janë arsimi, kultura, shëndetësia etj. Të marrim Ilbashimin, ky është një qytet ku vihet me paparët, në Peqin po ashtu. Por në qoftë se ne dujmë të gëjtimt kulturen e pastër tënd në fshatrat e Peqinit, këtë do ta bëjmë, përveç të tjera, me anë të shembullit që dhëhet të jepë jetë në Peqinit. Nëse nuk them që të agjieni shakuj, pse të gjetëm e kuptojmë që kemi shmih vështrarë për krahin e punës dhe për lidhën e ndërtimit, por që të lënë përazat ruqës, kjo nuk u lejohet komitetet e ekzekutives të këshillave popullorë. Te ne ka ligje, ka rregull, në bazë të të cilëve komiteti ekzekutiv dhëhet të marrë masa kundër atyre që nuk ndihojë pastër. Këto ligje a rregull mund të mos i dijë të gjetë kryetari, ai dhëhet të njohë e mund të përgjegjësi, por përgjegjëshi të jetë i dinit dhe të jetë i ndajtare. Janë të gjetë mundësitetë që këto ligje të kryhen, por dhëhet të interesohet Partia, pse s’ka gjë që të thotë Partin e të mos bëhet, veçajë kjo dhëhet shoqëruar me një punë të prerë politike dhe organizative. Në këtë mënyrë dhëhet të veprinjë edhe për pastërën e qytetve jo me t’i hollë, por duke mobilizuar masat, popullën, si bëhet në Koreq. Ne dhëhet të njuajmë që qytetet të marin një punë të prerë dhe parqet të julezqojnë, Mendoni pak sa du të kënaqoj në një ambiente të bukur, të qëndrë të pastër ai që është i lodhur nga puna.

Me gjithë të metat që ka në Peqin, shokët atje punojnë,
...Eshtë i qartë roli i madh që kanë luajtur bashkimet professionale, brenda një periudhe të shkurterër prej dhjetë vjetër. Bashkimet profesionale janë bërë mbështetja kryesore e Partisë dhe e Qeverisë në luftën për forcimin dhe demokratizimin e vazhdueshëm të pushtetit populor, në ngrijtjen dhe zhvillimin e ekonomisë popullore, në edukimin komunist të klasës punëtore dhe të të gjithë punonjësve, në ngrijtjen dhe zhvillimin e arsimit dhe të kulturës, në ngrijtjen e nivelit material të punonjësve dhe në forcimin e altësisë mbrojtëse të ndihmëve tonë.

...Partia vazhdimisht në mëson të jemi objektivë në qdo gje, të shohim të mirat dhe të këqijat. Ne kemi suksesë jo të vogla në punën tonë, por kemi edhe të neta dhe disa herë serioze. Kundër këtyre të fundit duhet të luftojmë me këmbëngulje dhe të zhdukim. Partia në mëson që është gjë duhet të jetë nën kontrollin e vazhdueshëm të klasës punëtore dhe të punonjësve dhe vigjilenës revolucionare të mos i shpëtujë asgjë. Në kë të drejtim bashkimeve profesionale u bën detyra me përfitje të madhe. Organizatat e bashkimeve profesionale, që janë shkolla e komunizmit, duhet të bëjnë përpara që të mëdon për ta ngjitur në një nivel të lartë ndërgjegjen e anëtarëve të tyre, të ngrenë ndërgjegjen sociale të punonjësve dhe të bëjnë këla të aftë dhe të ndërgjegjshëm për të luftuar me këmbëngulje të metat që shfaqen.
në punë dhe që e kanë burimin në mbeturinat mikroborgjese në ndërhyjeqjen e njërisve, në qëndrimin akoma jo të drejte ndaj pronës së përbashkët socialiste, në kuptimin jo të plotë të disiplinës në punë, në luftën akoma jo këmbëngulëse kundër burokrazioni i të kërqjaive të tjerë. Që të mund të arrihen rezultate të kënaqshme në këtë drejtim duhet vetë udhëheqja e bashkimeve profesionale, në të gjithë shkallët, të shkundet nga puna bukurokatike dhe nga rultina që akoma e pengon, të gjallërohet, të lidhet shumë më ngushë të mesat, të diçojë më shumë zërin e tyre dhe të marrë masa të shpejtë, dhe të përshtatshme për të përshënuar punën. Puna e bashkimeve profesionale duhet të mos jetë kurresi një punë zyre dhe të trasur siç është bërë në përgjithshëm zakon. Bashkimet profesionale kanë shtatë e tyre në qëdo gjë, pse klasa punëtorë dhe të gjithë punonjësit që njihin më shumë në këtë organizatë, të flaqishme janë zbatuesit dhe kontrollojnë e rrejtë të vendimeve të Komitetit Qendror dhe të detyrave të Qeverisë. Nga punonjësitet varëse fati i realizimit me sukses të planeve ekonomike të shtetit, pra të mërqëndroni së popullit. Këtë duhet të realizojnë mirë punonjësit e vendit, drejtuesit e bashkimeve profesionale si edhe disa komunistë e komitete shqiptare që akoma nuk është vëmëndëshezë dhe të marrë rrënuar për të shërbinë me punës me bashkimet profesionale. Këto komunistë dhe këto komitete të tjerë, me lehtësin mund të përdorin formulet se «bashkimet profesionale janë shkolla e komunizmit», «vripa transmisioni...» etj., por në praktikë s'janë në gjendje të zbatojnë si duhet, s'janë në gjendje të organizohen punën në ato mënyrë që bashkimet profesionale të bëhen me të vërtetë «shkolla e komunizmit» etj. Dua të thekojë se ka komunistë që ndihohet nga masa e anëtarëve të bashkimeve profesionale, kur ata duhet të jenë në ballë, të shqihen si luftëtarët më të mirë, si sulmuscet dhe navorët më të shqar, si udheqesis që janë. Të tillë komunistë duhet të shkunden, pse pengojëm e cajën e punës përpara. Me qenë anëtar i Partisë është ndërtor më i madh, por këtë ndër duhet të meritosh me një punë çdo ditë më të madhe dhe më të frytshme.

Partia duhet të vërtë të gjitha forcat për të ngjituar akoma është shumë autoritetin e bashkimeve profesionale...

Dua të thiriohet gjithashtu se disa dikastë e akoma nuk marrin masat e duhura për të zhdukur një sërë të metash në punën e tyre. Në realiz të parë është Ministria e Ndërtimit dhe e Komunikacionit. Interesimi i këtij dikasteri për drejtimin e mirë të punimeve, për kontrollin e tyre, për marrjen e masave me kohë, për kuadrosin sidomos në jetë së punëtorëve, ka genë dhe vazhdon të jetë i dobët. Çështja nuk është ag të ajo se na mungojnë mjetet ose specialistët ose fuqia punëtorëve, megjithëse kjo e fundit është një problem serioz por jo i përgjithshëm, se sa te fikti që në Ministri të Ndërtimit e të Komunikacionit mungon organizimin i shëndashëm e punës dhe kontrolli në punën. Ministria e Ndërtimit duhet të krijojë kushte më të mira për punëtorët me ato mjetet që i ka kulturë Qeveria. Kushtet që u janë krijuar punonjësve të ndërtimit nuk shiftyfërohen, nuk administrohen si duhet dhe me kohë mjetet nga drejtuesit e dikastëve dhe të ndërmarrjeve të ndërtimit. Ministria e Ndërtimit dhe e Komunikacionit për këtë çështje ka faj, por në këtë drejtim nuk leh tësorët aspak Ministria e Tregtisë dhe kooperativat e shitbledës, por os dhe bashkimet profesionale...

Bashkimet profesionale duhet të bëjnë një luftë të vëndosur kurse dëgë shfaqje ndihimet drejt punëtorëve dhe punëtorëve nga ana e organëve ekonomike shtetërore ndaj kërkimesve dhe nevojave të drejta të punonjësve. Ata duhet të luftojnë që të përmirësohet në mënyrë të gjithashtme puna e aparaturi ekonomik shtetëror, të ndërkohë në mënyrë aktivë për të zgjidhur konfliket midis punëtorëve dhe administratave të ndërmarrjeve që lindin nga ndonjëherë se rezultat i zëllit të tepruar administrativ, i shtresëmrii bukurokatike dhe i neglizigjen së punës nga ana e disa drejtuesve të ekonomisë popullore.

Mbrojtja e altëhejt nga çdo rrezik duhet të jetë dytë shtëpia e çdo qytetar. Sukceset e mëdha që se kemi arritur në forcimin e Republikës së Shqipërisë, në forcimin e ekonomisë, të arsimit e të kulturës dhe në forcimin e afërsisë.
mbrojtëse të uldheut natyrishth nuk zhikohen me sy të mirë nga ata që nuk ia duan të mirën popullit tonë. Dhe ata tërbohen, shpifin, kërçanojnë. Por ata nuk janë në gjendje të gjykojnë se kërçimitet e tyre s'bëjnë efekt në popullin tonë, që është i regjul dhe i ka nertat të fortë dhe s'jtut kollaj. Republika jonë Popullore, që është njëtirur me gjakum dhe djerësën e popullit, po lufton me të gjitha forcat e veta për pajen, për demokracinë, për socializmin. Për këtë arsye ajo është e fortë dhe e patundur në rrugën e saj të drejtë... Natyrishth në këto momente, kur luftëxhitësit, imperialismet amerikanë dhe përkrabësit e tyre, po përdorin të gjithë mjetet për të nxjitur historinë e luftës, për të përgatitur një luftë të re botërove, populli ynë. Duhet t'i bëjtë sytë kafër, të jetë vigilent dhe të dhetëlëshojë përprjekjet për të bërë që të dëshhojnë planet e luftëxhitësve imperialiste. Prandaj vigilenca revolucionare kudo, nga të gjithë patriotët e vendit duhet të jetë në rendin e ditës. Të goditen pa mëshirë armiqtë, nën çfarico masje që ata do të përpiqen të fshihen dhe të vepronjë. Duhet t'u bëhet një luftë e pamëshirave qëmbësive dhe dëmtuese të pasurisë së përbashkët, të kapan dhe të demaskohen ata pa mëshirë dhe t'i jepen drejtësisë së popullit. Të evitohen dhe të kërcighohen sa më parë të metat në punë dhe në njëritë, të shpëtohen njëritë sa më shumë që të jetë e mundur nga leqet dhe gënjeshtrat e armiqtëve. Të mobilizohen tërëshisht për realizimin e planeve tonë në çdo sektor, pas kjo do të thotë të forcrojnë akoma më shumë atdhun tonë dhe afësinë e tij mbrojtëse. Të demaskohen në popull, me të gjitha mjetet, qëllimet e agresoreve dhe veparat kriminale të imperialismëve amerikanë dhe të shërbëtorëve të tyre...

Vepër, cëll. 12, f. 206, 210, 213-215, 217, 227, 228-229

NGA RAPORTI

«MBI AKTIVITETIN E KESHILLIT TË PËRGJITHSHËM DHE DETYRAT E MËTEJSHEME TË FRONTIT DEMOKRATIK»

Mbaajtur në Kongresin e tretë të Frontit Demokratik të Shqipërisë

17 qershor 1955

Lufta Nacionalçirimitare që një revolucion antiimperialist, demokratik popullor i udhëhequr nga Partia Komuniste

...Platforma e Luftës Nacionalçirimitare, e revolucionit demokratiko-popullor, antiimperialist dhe antifeudal ishte shumë e gjerë. Të interesuar për të ishin jo vetëm klasa punëtore dhe fshatëria punonjësë, por edhe një sërrë shtresahe të tjera, si borgezia e vogël dhe e mesme, intelektualët përparimtarë, zejarët, tregtarët e vëmël dhe klerikët patriotet e.t.j., të cilitë të dhënëse atdhin. Për këtë arsye Partia luftoi dhe punoi që përfshirë armiqtë, të organizonte bushkimin e mburë popullit tonë e të gjithë patriotëve shqiptarë, pa dallim kësh i partisht. Dhe Partia ia arriti këtij qëllimi, duke krijuar Frontin e madh Nacionalçirimitar, sot Fronti Demokratik i Shqipërisë, organizatën e madhe politike të popullit që shprehët bushkimin moral dhe politik të popullit tonë.

...Mësajt e gjera të popullit tonë punonjësë që njohën dhe e pranuan me gjithë zemër drejitëm e Partisë, se punë që vetëm
Partia Komuniste e Shqipërisë ndiqte një politikë konsekuente në interes të popullit, vetëm Partia Komuniste e Shqipërisë kishte shpallur një program konkret që shprehje më së mëri dhe rrjedh të aspiratat e tyre. Në programin minimal të Partisë para-shikohojë: 1) luftë e papërre dhe pa kompromis kundër okupatorëve dhe tradhatarëve deri në gjirimin e plotë të Shqipërisë; 2) marrja e pushtetit në duart e popullit, shkatërrimi nga themeljet e pushtetit të vjetër të borgjëzisë dhe të okupatorit dhe ngritura në vend të tij e pushtetit të ri të këshillave nacional-Çirimtarë; 3) vendoj ja në vendin tonë e demokracisë populllore; 4) pas Çirimit të Shqipërisë zbatimi i reformave të mëdhë shqëruar dhe ekonomike për popullin, në radhë të parë i Reformës Agrare.

Gjatë gjithë etapës së luftës dhe menjëherë pas saj Partia në krye të Frontit luftoi me të gjitha forcat dhe në mënyrë revolucionare për vënien në jetë të këtij programi madhështor. Lufta konsekuente dhe pa ëkundje e Partisë për të vënë në jetë programin e saj forçoi akoma më shumë bindjen në masat punonjësë të vendit tonë mbi rolin udhëheqës të Partisë, rriti akoma më shumë autoritetin e saj në masat, rriti besimin dhe dashurinë e tyre për të...

II

PAS FITORES HISTORIKE TË 29 NËNTORI 1944, REVOLUCIONI YNË U ZHILLUJA PA NDËRPRERJE NGA NJË REVOLUCION ANTIIMPERIALIST DEMOKRATIK NË REVOLUCION SOCIALIST

Me çërimin e vendit tonë nga pushtetuesi fashistë, si rezultat i fitores së madhe historike të Bashkimit Sovjetik mbi fashizmin dhe i Luftës Nacionalçirimtare të popullit tonë, nën udhëheqjen e Partisë Komuniste të Shqipërisë klasa jonë punëtore në anën e meset me shkatërësinë më të dorë pushtetin. Pushteti që u vendos në vendin tonë, me çërimin e vendit, ishte një pushtet i ri, që ndërtotohej mbi gërmadhat e pushtetit të vjetër të seudo-borgjëzisë, një pushtet demokratik-popullor që mbishtetjet në alemën e klasës punëtore me shkatërësinë, nën udhëheqjen e klasës punëtore. Vendojja e rejgjimit të demokracisë populllor në vendin tonë së dhe në një sërb vendesë të tjerë të Evropës Lindore dhe Juglindore nuk është aspak një gjë e rastit. Ajo është e lidhur me faktorë të brendshëm dhe të jashtëm, të cilët në ato kushte konkrete historike quan dhe nuk mund të mos çonin në vendosjen e tij.

Para së gjithasht, që është e lidhur me faktin se revolucioni antiamperialist që u zhvillua te ne, siç thamë dhe më lart, një ishte një revolucion demokratiko-borgjez i zakonishtë, për një revolucion i tipit të rë, revolucion demokratik-popullor, në të cilin si forçë kryesore fëvizuese ishin klasa punëtore e Bashkësisë dhe ku hegjemoni ëndërtohej borëj zgjataja si në revolucionet klasike demokratiko-borgjeze, për klasa punëtore, e udhëhequr nga Partia e vet Komuniste.

Në kushte të tilla nuk mundëj kurrresi pushteti që lind të ishte diktaturë e zakonisht e borgjezës, po një pushtet i ri demokratik-popullor, diktaturë e klasës punëtore dhe e shkatërësisë punonjësise.

...Pas fitores historike të 29 Nëntor 1944, pushteti ynë i demokracisë popullore zgjodh në sëkatë edhe detyrat ekonomike të revolucionit demokratik, antiamperialist, ndër të cilat më e rëndësishmaj ishte kryerja e Reformës Agrare. Njëkoheqishët ai kaloj edhe në kryerjen e detyrave të revolucionit socialistik. Partia e Punës e Shqipërisë u udhëhoq në tërë politikën e saj nga mësimet shumë të rëndësishme të V.I. Leninit, i cili është:

«Në krye të të gjithë popullat dhe sidomos të shkatërësishëm — për tërë qëni e plotë, për një revolucion demokratik konsekuant, për republikën! Në krye të të gjithë punonjësise dhe të shfrytëzuarre — për socializmin! Kjo duhet të jetë në të vërtetë politika e proletariatit revolucionar, kjo është parulla e klasës, që duhet të përbashkojë
dhe të përbaktojë zgjidhjen e çdo çështjeje taktike, çdo hap praktik të partisë punëtore gjatë revolucionitës.¹

Dhe më të gjitha ato thotë.

«...nga revolucioni demokratik ne do të fillojnë mënjverë dhe në atë masë që do të na lejojnë forcët tona, forcët e proletaritit të ndërlirjenjëshmë dhe të organizuar, të kalojnë në revolucionin socializat. Ne jemi për revolucionin e pandërryres. Ne nuk do të ndalëmi në gjyshmë të vrujës».²

Në etapin e parë të revolucionit pushtetit i ri ishte një diktaturë revolucionore e klasës punëtore dhe e fashtarësisë, e cila pas çlirimt të vendit u shndërrua në diktaturë të proletaritit. Në këto kushtat, reformat ekonomike nuk mund të mos dëhin jashtë kusdrët të reformave të zakonshëm të revolucionit demokratik-borxejt. Të tillë ishin Reforma Agrare, shtetëzimi i bankave, shtetëzimi i shumisë së minierave dhe i disa industriave e ndërmarrëve të transportit si rezultat i likuidimit të koncesioneve të huaja, të cilat quan në këshinën e sektorit socializat.

Një rëndësi të madhe pati për vendin tonë në këtë kohë zbatimi me sukac i Reformës Agrare, revolucion i vërtetë agrar, sepse një likuidoi për fundimisht mbeturinat e feudalizmit në ekonomi. Dëhnet se në vendin tonë këto mbeturina kanë qenë të madhë, prandaj Reforma Agrare solli një përmbajje të vërtetë të fshatin tonë. Duke hedhur paraliqen «toka u takon atyre që u punojnë», Partia shpronësor pranarët e mëdhenj të tokës, u hoqy atyre bazën ekonomike të shfrytëzimit dhe të sundimit dhe u do tokën fshatorëve pa tokë, sëse me pak tokë, argjëve e fshatorëve të varër, të cilët panë për herë të parë të realizohet një nga ëndrrat e tyre shekullore.

¹ V. I. Lenin, Vëpra, vëll. 9, f. 120.
² Po aly, Kòrcë 267.

Reforma Agrare në vendin tonë ka qenë e thëllë e revolucionare, e tillë që mund të bëhet vetëm atëherë kur klasa punëtore të jetë në fugi. Reforma Agrare të ne u krye gjithashtu me formë revolucionare, gjë që u shpreh në pjesëmjëror që jetëpërderjët të fshatarësisë së varfër në ndarjen e tokave me anën e komitetave të fshatorëve të varfër dhe në faktin se ndarja e tokave u zhvillua në kushtet e një luftë të ashpër klase kundër çiftigarëve e kulakëve që bënin fioj-hioj dallaveresh në fshat për të penguar zbatimin e saj, për të mbajtur tokat të më të mira për vete etj. Rëndësia e madhe e revolucionit tonë agrar qëndron para të gjithashtu në faktin se, duke konfiskuar të gjitha tokat e çiftigarëve, ai likuidoi klasën në rekaksione të shoqërisë, që kishte qenë gjithnjë mbishëtëja e imperialismit të huaj dhe armiike e egër kundër çdo përparimi në jetën tonë. Nga ana jetëtar, ai likuidoi vartësinë ekonomike të fshatorëve dhe marrëdhënet feudale në prodhimi duke hapur kështu rrugën për një zhvillim më të madh të forcave prodhuase në bujqësi...

Këto masa... patën një rëndësi jashtëzakonisht të madhe për forcimin dhe konsolidimin e pushtetit popullor, për forcimin e rollit drejtues të shtetit dhe të klasës punëtore të të gjithë jetën e vendit dhe për zhvillimin me hapë më të shpejtë dhe në bazë planifikimi në ekonomi shqiponjë popullore.

E udhëhequr nga mësimet e markizëm-leninizmit, Partia jonë me këto masa zhvendos nga baza e saj ekonomike borgjezë në mëdha e të mesme. Krijoi bazën ekonomike të shtetit të ri, duke krijuar sektorin socialist të ekonomisë, vuri në deri të të gjithë popullit dhe të shtetit të tij pozitat komanduese në ekonomi. Në këtë mënyrë, në këtë sektor të rëndësishtëm u vendojnë marrëdhënie e reja socialiste në prodhim, marrëdhënet e bashkëpunimit dhe të ndihmës reciprocë, të cilat hapën fushë të gjërë për zhvillimin më të madh të forcave prodhuase.

Klasa punëtore mundi të kryejë këto transformime të mëdha revolucionare në vendin tonë sepse, para së gjithashtu, ajo udhëheqej në tërë punën e saj nga Partia e Punës e Shqipë-
risë, e cila mbështetjet e njohura dhe zbatonte me vendosmëri mësimet e markizëm-leninizmit dhe eksperencën e Bashkimit Sovejtik në kushtet konkretë të zhvillonit të revolucionit dhe të ndërtrimit të socializmit në vendin tonë, sepse ajo pati nëjë alete të forë, fshtarësinë punonjëse, e cila i mbështetë pa hezitim të gjitha mesat me karakter socialist që mori klasa punëtore. Resistencia që deshën të organizon mbeturinat e reakacionit, përprjekjet e tyre për t’u organizuar e për të vepruar kundër pushtetit popullor, përprjekje që arrin në komplotte për grushte shtetë, në organizim bandash të armatoshura e në përgatitje për kryergritje, nuk gjetën aspak mbështetje në fshtarësinë punonjëse, por për kuendrazi u luftuan me vendosmëri nga fshtarësia punonjëse, e cila e dinte se vetëm duke ruajtur e dukë forcuar alencën me klasën punëtore, dukë c duke krah për krah me të e nën udhëheqjen e saj, ajo do ta gjazonte tokën që mori me Reformën Agrave dhe do të përmasronte vazhdimisht gjendjen e saj ekonomike.

Edhe në këtë etap të zhvillonit të revolucionit tonë Fronti Demokratik ka luajtur një rol të rëndësishëm. Mbeturinat e reakicion dhe elementë të tjerë kapitalistë e armë, si kulakët e fshtatit etj., që u hodhën jashtë pushtetet, jashtë Frontit, u përpoqën ta paraqitën këtë spasam si likuidimin e Frontit Demokratik. Por, siç mësojmë nga markizëm-leninizmi, klasat që janë të destinuara të zhduken kanë një prurje të veganë të paraqitën fundin e tyre si fundin e botës, ndërsa në realitet njëq xholësisht e kundërta.

Me likuidimin e sundimit ekonomik dhe politik të borëgjasë dhe të silegjarëve, me spastrimin e pushtetit dhe të Frontit nga këlyshët e tyre, Fronti Demokratik i Shqipërísë, jo vëlëm që njuk u likuadha, jo vëlëm që njuk u dobësuan, por përkuendrazi u bë më i fortë dhe më luftaruk se kufri ndonjëherë. Në Frontin Demokratik, rreth aleancës së klasës punëtores e fshtarësinë punonjëse, që u cilësos akoma më tepër gjetë tërë kësaj perindhe, u grumbulluan edhe shtresa të tjera, të cilat i mbështetën transformimet e mëdha që u bënë në vendin tonë nën udhëheqjen e Partisë, Fronti Demokratik grumbullonte e bashkante tani klasën punëtore, fshtarësinë punonjëse, intelektualët patriotë, zefirët, prodhuesit e vegjël etj., të cilët ishin për mbrojtjen e pavarësisë së atdhut, të filiereve të revolucionit demokratiko-popullor e të paqes, për zhvillonin e revolucionit socialist, për forcimin e pushtetit demokratiko-popullor. Të sigurt tani për faktin se tërë këto aspirata e tyre realizohen në rrugën e përkrahuan nga Partia për ndërtrimin e socializmit, këto shtresë eisën në këtë rrugë krah për krah me klasën punëtore dhe me fshtarësinë punonjëse. Pra, shokë, duke ndjekur një rrugë revolucionar, nën udhëheqjen e Partisë sonë të Puneç, të prapë falcsura e regjimi ynë e demokracisë popullore dhe populli ynë ka arritur fiole të rrëndësishme në të gjitha fushat, si në atë politike, ashtu dhe në ato ekonomike, kulturore e shqiptore.

Ne i thym të gjitha përprjekjet e armiqve të brendshëm e të jashtëm, që synonim të përmbyshen pushtetin popullor, të sithnin edhe një herë në fujë pushtetin e silitarëve të e borëgjasë. Dhe sikundër e dimë këto përprjekje kanë qenë të mëdha dhe të vazhduesme. Imperialistët amerikanë e angelë kanë punuar me mjeter më kriminale dhe në mënyrë më të hapur për të organizuar reaksionin e brendshëm, për të përgatitur komplotte dhe kaq herë janë matur të ndërhyjnën në vendin tonë me forcet e tyre. Por Partia jonë dhe populli ynë, i grumbulluan në Frontin Demokratik, forcën tona herëtike të mbrojtjes e të Sigurimit të Shtetit kanë vepruar gjithnjë me urtësi e vendosmëri të madhe...

Vepet, vëll. 12, f. 392, 403-404, 405-406, 410-414, 416-419
NGA

FJALA E MBAJTUR NË MBLEDHJEN E KËSHILLIT TË PËRGJITHSHMËR TË FRONITIT DEMOKRATIK ME RASTIN E HAPJES SË FUSHATËS SË ZGJEDHJEVE TË KËSHILLAVE POPULLORË TË FSHATRAVE DHE MBË DËTIRAT E FRONITIT DEMOKRATIK

26 shtator 1955

...Eshtë plotësisht e kuptueshme që populli shqiptar, i udhëhequr nga Partia e tij heroike e Punës, t'i sukses jo një vëmendje të madhe dhe një kujdes të posaçëm forcent të vazhdueshëm të pushhtetit popullor. Ka disa njërëz që mendojnë se zgjedhjet e këshillave janë një nga njarkë e thjeshtë dhe e zakonshme. Natyrisht këta gabanën. Krijimi i pushhtetit popullor ka qenë një nga filoret më të shkëlqyera që ka korrur populli ynë nën udhëheqjen e lavdshme të Partisë së tij të Punës. Krijimi i këtij pushhtet mbi gërmadhat e pushhtetit feudo-borgez, që ishte arma shtypëse e iah-klasave sunduese dhe e fashistëve kundër popullit, u bë me shumë sakrifica. Ky pushhet duhej të forohej, të bëhej i përsur bë dëte vërtetë demokratik që të mund të ruonte filoret e revolucionit popullor, t'i zvillonte më tej me sukses këto filore dhe të sh hyperte pa mëshirë çdo orratje të armiçve të jashtëm dhe të brenda të a dhe tund tonë të lirë dhe sovran. Në vendin tonë ndërkohet me sukses socializmi, dhe pra, pushhteti ynë eshtë pushhti i popullit, që ak njeh tejër interes përveçe atë të punonjësive, që punon për të mirën e popullit. Populli shqiptar e do pushhtetin se e ka të tjine, e ka fituar me gjak, me luftë e me sakrifica. Partia në mëson të jemi vazhdimisht vi-

nit mund të ketë vetëm një karakter thjesht manifest. Përkundrazi kjo fushatë e rëndësishtë ka një qellim të thërë politiko-organizativ, ku duhet të aktivizohen jo vetëm agitatorit dhe aktivistët e Partisë dhe të Fronitit Demokratik, siç kuptohet disa herë, por duhet i gjithë populli, i madh e i vogël, të marrë pjesë gjallërisht. Këshillat popullorë të pushhtetit tonë të ri janë gjakë i popullit, janë format dhe organet e pushhtetit që drejtoshëm të gjithë aktivistetin e vendit, që kontrollojnë të gjithë aparatin shtetëror. Duke e parë çështjen me këtë sy, kuptohet lehtë sa e rëndësishtë eshtë fushata e zgjedhjeve për këshillat popullorë të fshatave dhe sa i interesuar eshtë populli në këtë fushatë të madhe. Pushhteti i ri popullor, që farkëtoi me luftë të përgjataxhere Partia jonë e lavdshme, ka një veçori të rëndësishtë, nga më të rëndësishtet, që ai eshtë lidhur shumë ngushtë, si mishi me thin, me masat e gjera punonjëse të vendit. Kjo do të thotë që pushhteti ynë eshtë i popullit dhe vetëm i popullit dhe siguron plotësisht pjesëmarrjen aktive, të gjërë, të masive punonjëse në drejtimin e drejtëpërfaqës së shtetit. Kjo do të thotë gjithashtu, se pushhteti ynë eshtë nga më demokratikët. Një demokraci e vërtetë popullore e karakterizon pushhtetin tonë popullor për arsye se ai eshtë i tëri në duart e populli, pasi ai kontrollohet nga po-

1 V. I. Lenin. Vepër, vël. 38, f. 541.
pulli, pse ai vazhdimisht perëtirët me gjak të ri, të shëndoshe, pse ai është armiku i betuar i formave burokratike dhe pseudodemokratike. Pushtetin tonë e karakterizon gjithashtu hovi dhe guximi për krijim dhe përparim, pse, duke qenë i lidhur ngushtësisht, i drejtuar dhe i kontrolloj nga masat e gjera të populilit, ka vulën e iniciativës së madhe dhe të krijimtarisë së masave punonjëse.

Natyrisht do të jetë gabim të mendohet se pushteti ynë popullor, se aparaturat e pushtetit tonë, kanë aritur përsosmuqminë, se është gjë se ndonjë kishte nisur nëtoje. Partia jonë në mëson që të luftojmë pa pushim për zhdukjen e një sërë të meta të dobesish që shfaqen në drejtimin e pushtetit, dobesi që e kanë burimin në shkallën akoma të ulët të kulturës, jo vetëm në kuptimin e personave të veçuar, së theksonte Lenin, por në të rësi, në shkallën në të lartë të kulturës. Këtë dohesi, është e kuptueshme, nuk mund të zhdukë bëjë njëherëse dhe skutës në vendin tonë këtu por 10 vjeçet mbyllëronte errëzë dhe inovancë. Për të aritur atje ku thotë Lenin duhen vite, duhet dhe një punë e palohur. Në kemi aritur rezultate shumë të mëdha në sëve drejtim, që janë inkurajuese dhe bazë e sigur të suksesë më të mëdha në të ardhmen. Partia jonë, e udhëhequr nga markizëm-lemizimi, në mëson vazhdimisht dhe e udhëheq në punën tonë për përmirësimin e vazhdueshëm të punës së pushtetit popullor, nga ku varet, natyrisht, ritmi i shpejtët dhe njëjtës së mërinjëve materiale dhe kulturave të punonjësve të Republicis dhe sigurohet ritmi i shpejtë dhe i sigurt i ekonomisë dhe i kulturës socialiste në vendin tonë. Në punën e pushtetit tonë, në aparaturat e tij, ka akoma shumë formalizën dhe burokratizem, të cilat ne duhet të luftojmë me këmbëngulje, pse këto janë sëmundje të rënda dhe të rrezikshme që e kanë burimin në mbeturinat mikro Jorgeze në ndërregjegen e njezëve. Këto do të zhdukë me një luftë këmbënguljesë të Partisë dhe të Frontit Demokratik, me një kontrol të rrept në drejtën të shpatimit të ligjve të shtetit tonë, me një kontrol të rrept të aparatave dhe të veprimtarit të tyre të përditshme nga ame e masave të gjera të populilit. Kons-

trolli i masave të gjera të popullit mbi të gjithë veprimtarinë shtetërore është i domosdoshëm. Leninis thotë se:

«Burokratizmi mund të luftohet deri në fund, ari në ftohen e plotë kundër të vetëm atëherë, kur gjithë popullia do të marrë vjesht në qeverisjen e vendit.»

Duhet të luftohen pikëpamjet burokratike të disa elementëve që mendojnë se vetëm aparatet shtetërore janë forma të qeverisjes. Me këtë ata vihën në rrugën e nënvlefshëmit në parin dhe në praktikë të qeverisjes së popullit, të pjesëmarrjes së të gjithë popullit në qeverisje, vichen në rrugën e nënvlefshëmit të bazës kryesore të pushtetit popullor që janë këshillat popullor, të shkëlqive të kompetencave të këshillave, të formalizimit dhe të masaktivizimit si duhet të këshillave në drejtimin e punëve të shtetit. Një pikëpamje e tillë e gabuar të cön në një demokraci formale, nëse iniciativën kryuesit të masave, nëse kritikan dhe autokritikan dhe dobëson kontrollin e popullit. Kur, më tepër se në rastin e zgjedhjeve për bazat e pushtetit popullor që janë këshillat, duhet të ngrihen këto cështje me forcë dhe të luftohen të gjitha këto shtrebërime, këto të metë, këto gabime? Sëka dyshim se elementet armiq luajnë rolin kryesor në dobësimin e pushtetit popullor dhe këkëry duhet tu bëhet një luftë e ashpër e të mos u zërë këmba vend si thotë populli, por aspak nuk duhet harruar të spastrojnë me këmbëngulje dhe me durim mbeturinat mikro Jorgeze edhe në ndërregjjen e njezëve të mirë të de vetëm. Njerëzat duhet të caktuojnë se është gjë e huaj për popullin dhe për ndërregjin e socializmit duhet të spastrohet, pse, në rast të kundërt, kjo është dyshim i cion një në mullirin e armikut.

Pushuari e zgjedhjeve duhet të shërbejë, pra, në raðhë të parë për të forcuar akoma mbi shumë pushtetin tonë popullor,

1 V. I. Lenin, Veprin, vëll. 29, f. 196.
të shërbejë për të pérminquar punën e këshillave si udhëheqje kologjiale dhe të këshilltarëve vësë e vështirë, të shërbejë për të lidhur sa më ngushtë këshillat popullorë me masën e popullit, duke ushtruar një kontroll të vazhdueshëm dhe të shëndoshë të popullit mbi këshillat dhe mbi gjithë aparatin shtetëror...

Vepra, vëlë. 13, f. 15, 17-22

MARKSIZÈM-LENINIZMI MËSON SE POPULLI ËSHTË KRIJUES I HISTORISË

Nga artikulli i botuar në gazetën «Zëri i popullit»

13 prill 1956

Marksizëm-leninizmi, duke zhuhuar ligjet e zhvillimit të shoqërisë, argumenton në mënryrë shkencore se populli është jo vetëm prodhuari i të mirave materiale, por edhe krijuesi i vlerave shpirtërare, është forca lëvizëse vendimtare e ndryshimeve rrejtësore në shoqëri. Zhvillimi i historisë njëhjalone pranë këtë mënyrë të qartë. Kuptohet, pra, se ngërja e rolit të individëve të shquar mbi atë të masave është e huaj për markizëm-leninizmin, sepse është në kundërshtrim me vetëjetën, ul rolin e partisë e të masave dhe krijon kushtet për gabime që dëmtojnë rëndë partinë dhe masat. Marksizëm-leninizmi nuk e mohon rolin e individëve në histori derisa ata i kuptojnë nevojat e shoqërisë dhe me verprimtarinë e tyre lehtësojnë zgjidhjen e problemeve të cjeç së saj përpun. Por, kur individët e shquar, duke e vënë veten mbi masat, fillojnë e shkëputen prej tyre, atëherë krijojnë kushtet për gabime që dëmtojnë rëndë masat.

...Demokratizimi i mëtejshëm i jetës në vendin tonë është një detyrë që shtren me forcë Partia. Pushtetit popullor ka siguruar demokracinë e gjerë për masat. Në fakt, te ne është siguruar një pjesëmarrje e gjerë e masave në drejtimin e shtetit, gjë që realizohet me sigurimin e të drejtave të qytetarëve.
nga Kushletuta e Republikës dhe me mbrojtjen e tyre nëpër
mjëja mjerëve që marrin pjesë në organet e zgjidhura të
pushetit etj. Pushetit ynë popullor krijon të gjitha Kushletet
për zhvillimin e demokracisë për masat e gjera të popullit
punonjës. Për punonjësit demokracia jonë është e plotë,
pse pushetit popullor është pushetit i masave punonjës.
Pushetit ynë popullor ushtron funksionet e diktaurës së
proletaristikit kundër tyre që i tjetër rrezistencë e që do të
donin të zhdukë sitoret që ka arritur populli punonjës me luftën e
tij, nën udhëheqjen e Partisë, për qërimin e vendit dhe për
ndërtimin e socializmit. Partia dënojnë do të dënojë për
herë të më shumë çdo veprim që cënon demokracinë tonë
popullore. Traditët e demokracisë, qoftë edhe formale, në
vendin tonë nuk kanë ekzistuar, sepse regjimet shqiptëse të së
kulturës nuk e kanë lejuar një gje të tillë, që më pak për
popullin, por gjë këtyre vjekëve pas Qërimit Partia ka zhvili
nëjë punë të madhe për të ngjitur ndërregjjet politike të
masave dhe për të bërë që ato të marrin pjesë gjërishtit në
pushetit, në drejtimin e jetës së vendit. Partia ka për detyrë
të zhdukë çdo përgjegjësi të zhvillimin e demokracisë për
punonjësit dhe për këtë ajo duhet të luftojë kundër shkeljes së
ligjive, kundër veprimeve të përalagjshmë të disa njerëzve të
organëve të pushetit, kundër hartëve e privilegjeve.

Në periudhën e ndërtimit të socializmit që kalon tani vendi
ynë, në periudhën e një që nga të përgjithshme të ekonomisë
è të kulturës popullore, që parashikojnë direktivat e planit të
dytë pesëvjecar, në periudhën e transformimeve të madha so-
cialisë në fshat dhe në gjihtë jetën e vendit, ku kërkonet pje-
sonjësja sa më e gjere e masave të popullit, ngjirtja e ndër-
regjjes së tyre politike dhe e veprimirës së tyre në të gjitha
fushat e jetës është jetitike. Nga markizizm-leinizimi mësojmë
se rol-i masave ngrihet shumë në periudhat revolucionare.
V. I. Lenin ka shkruar se:

"Asnjëherë masa e popullit nuk është në gjendje të ve-
projefi si krijuasa kaq aktive e një vendi të ri shoqëror, sa
në kohë revolucioni. Në këto kohërë populli mund të
bërë çdrinë..."!

Dhe sa më të thella janë ndryshimet që duam të bëjmë,
aq më e gjere duhet të jetë pjesëmarrja e masave në realizimin e
të gjitha ndryshimeve.

Po t'i behdim një sy periudhës së Luftës Nacionalçirimin-
tave të popullit tonë, do të shohim se si asnjëherë tëjetër më
parë u ngrij në këtë periudhë veprimtarë e masave të gjera
të popullit, si asnjëherë tëjetër u ngrij ndërregjet politike e
masave, të cilit, nën udhëheqjen e Partisë, mërisën pjesë gjëris-
shtë luftën revolucionare që është cilin e vendit, në
vendosjen e pushetit popullor dhe në ndërtimin e socializmit.

Po t'i shohim këtë gështje sot, në luftën për ndërtimin e
socializmit, karakteristika dalluese e kohës është ngjirtja
e gjithashtme e ndërregjjes politike dhe e veprimtarisë së
masave më të gjera të popullit për zhvillimin e ekonomisë e të
kulturës, për gjithë transformimet e thella shoqërore që po
bëhen në vendin tonë. Është e çartë se pa pjesëmarrjen e
gjere të masave ekonomia e kultura jonë popullore nuk do të
arrinat atje ku kanë aritur..."

Vepra, vëll. 13, f. 193, 198-206

1 V. I. Lenin, Vepra, vëll. 9, f. 19.
NGA

RAPORTI NË KONGRESIN E 3-TE TË PPSH "MIH AKTIVITETIN E KOMITETIT QENDROR TË PARTISË SË PUNËS TË SHQIPËRISË".

25 maj 1956

D. — DEMOKRATIZIMI DHE FORCIMI I MËTEJSHËM I PUSHTETIT POPULLOR

Gjatë periudhës në mes të dy kongreseve janë bërë përparime në forcimin e pushtetit popullor.

"Komiteti Qendror i Partisë dhe Qeveria kanë marrë masat të rëndësishme për ta afruar sa më shumë pushtetin me masat, për ta agitur rolna e tij drejtues dhe organizues.

Por, megjithëkëtë, duhet të kemi paraqysh se detyrat për forcimin e pushtetit tonë popullor janë akoma shumë të mëdha, në të të akoma shumë të mëta dhe gabime që duhet të ndryqen.

Në përgjithshëm aktiviteti i këshillave popullorë, qofshin këta të garceve ose të rrethove, dëgj në tepër i atyre të fsahstrave, është akoma i kufizuar. Ata mbështet herë pas here vetëm për të dëgjuar raporte të përgjithshme dhe nuk u shtrohen problemeve konkrete të ndërtimit e kulturor të vendit. Këshilla e fsahstrave nuk mbështet aspak në regull dhe puna është përqendruar vetëm në duart e kryerat. Po kështu mund të thuhet edhe për format e tjera të punës, nëpërmjet të cilave duhet të aktivizohen e të japin ndihmën e tyre anëtarët e këshillave popullorë dhe masat e gjera të punonjësve, siç janë kërimoniet pranë këshillave popullorë, aktiviteti e gjera të punonjësve e tij.

Natyrisht, këto nuk mund të quajnin thellësisht të jetë organizative. Mosfunkcionimi dhe mosaktivizimi i anëtarëve të këshillit janë në radhë të parë shkelje të parimit themelor mbështetet e cilin ndërrohet pushteti. Përshkohet se një këshill popullor format formal, që mbidhet herë pas herë për të dëgjuar ndonjë raport të përgjithshëm, nuk mund të ushtrohej funksionet e tij të rëndësishme të udhëheqjes mbi organet e kërkollëse. Për këtoj rrymë pastaj që komitetet e kërkollëse filluanja ta ndjekë veten të shkëputur nga këshilli që i ka zgjidhur, të mbanet jaqësej kontrollit të tjë, të mos e quajnin veten të detyruar të 'n jaqësej llogari zgjidhësisë, kështu që zhduket gradualisht kontrolli i masës mbi pushtetin e tyre. Kjo është shumë i rrezikshme dhe e dëmton rëndë pushtetin tonë popullor, përgjon forcimin e tij, përgjon demokratizimi e tij.

Detyra e deputetit dhe e këshillturit për të marrë pjesë aktive në zgjidhjen e problemeve të ndryshme dhe konkrete të ndërtimit e kulturor të vendit dhe dhënias llogarisë para zgjidhësisë, është një nga parimet kryesore të sanksionuarë në "Kushetetitë e Republikës sotë, që ka të bëjë me karakterin demokratik e popullor të pushtetit tonë.

Por, disa deputetit dhëshjë mbi ndjekë veten të detyruar të vënë në jetë këtë detëri të madhe e themelore. Më keq ndodh me anëtarët e këshillave popullorë.

...Pjesëmarrja e masave në zgjidhje është i rëndëshër shumë të madhe dhe paraimore, është në themelin e ndërtimit të një pushteti demokratik e popullor si njen, por kjo është vetëm një anë e karakterit popullor të pushtetit tonë. Ana tjetër, por kaq paraimore dhe e rëndëshme, është tërëhja e masës në punët e pushtetit, aktivizimi i përfaqësuesve të popullit në qeverisjen e vendit, kontrolli i masës mbi deputetët e mbi organet e zgjidhurë të pushtetit.

Prandaj është e domosdoshme që Partia 'nja kushtojë një kujdes të veçantë këtyre problemeve, që kanë një rëndësi shumë të madhe për forcimin dhe demokratizimin e mëtejshëm të pushtetit popullor dhe të shikojo në funksionimin e gjallë të këshillave popullorë, në aktivizimin e deputetëve, në gjallëri-
min e formave të ndryshme, mjetet më të fuqishme dhe të vete për të rritur pjesëmarrjen dhe veprimtarinë e masave të gjera të popullit të zgjidhjen e detyrave shumë të mëdha të ndërkohit të socializmit në vendin tonë.

Një kufideshëm i madh duhet të kushtohet forcimit të aparatit shtetëror, duke ngjitur rolin organizues e drejtues të tij. Komiteti Qendror i Partisë ka marrë masat të rëndësishme për të përmirësuar strukturën e aparatit shtetëror, për ta afruar atë sa më shumë me bazën, për të bërë më operativ dhe sa më paktë të kushtueshëm.

Për këtë arsye u bë ndarja e re administrative, duke ia përzhitur atë sa më mirë nevojave dhe detyrave të zotme të bazës, u shkonje as e që nga hallkat e tëpërta në institucionet dhe në organet e ndryshme shtetërore, të cilin ishin bërë përgjegjësi për një punë më e madhe, për ta nevojat e pranhimit, u shkurtuan mbi 3 000 veta në organikat e aparatit shtetëror qendror dhe në ato lokal, duke hequr të gjithë njëzësit e tëpërta që frynin aparatet tona dhe ngrimin pa arsye shpenzimet administrative, u shtuan kompetencat e aparatit lokal dhe u hoxi centralizimi i tepruar në përfshirimin e bujqësisë.

Si rezultat i të gjitha këtyre masave ishtë përmirësuar puna dhe metodë e drejtimit në aparatun tonë shtetëror. Por do të ishtë gabim i madh të kënaqshin me marrjen e këtyre masave, sepse këto do të mbishë në jetën, në rast se Partin nuk du të jetë vigjileste për të zhvilluar të metal e mëdha që kemi akoma në punën e aparatit tonë shtetëror dhe në rast se ajo nuk do të vizhdhojë edhe në të ardhmen të luftojë me këmbënjëgje për forcimin e vazhdueshëm e në mënyrë sistematikë të tij, për prefekturimin e strukturës e të punës së tij.

Aparatit gjithë shtetëror do të jetë i afët të çojë në masat pahunjëse vijën e Partisë e të luftojë për ta vënë atë drejt në jetë, në rast se do të forcjojë lidhjet e tij me masat.

"... me kemi një "mjet të mrekullueshëm" — thoshte Lenin — për ta dëshmitëfishuar menjëherë me një të lëvizur të dorën, aparatun tonë shtetëror, mjet të cilën nuk

Përmbësimi i punës së aparatit shtetëror kërkon që të luf
tohet më me ashpërësi kundër burokratizmit dhe të rritet ope
rativitetit i organave shtetërore. Lufta kundër burokratizmit
nuk është akoma në lartësinë e duhur. Në aparatet tona shtet
ëtore, qendërrore, e lokale, ka shumë shkresia e qarkura. Ka shu
më drejtues që merren më tepër me shkresia sosa me organi
zimin e punës, me udhëheqjen operative të çështjeve dhe me
organizimin e masave punonjësise për të zbatuar detyrat e më
dha që u janë agarkuar. Kështu, ndërsa shkresia vazhdojnë,
çështjet zvarriten. Zvarritje të mëdha ka në zgjidhjen e kër
kesave të popullit.

Një pikë akoma shumë e dobët është kontrolli i zbatimit të vendimeve. Kontrollet janë të shumta. Shumë njëveç lëvizin
lart e poshtë dhe shteti buarxhon shuma të konsiderueshme për
këto lëvizje. Por punët e kontrollit të zbatimit të vendimeve
nuk shkojnë mirë. Arsyjeja kryesore është se kontrolli u është
lënë kryesitët nëpunëse të shkallës më të ulët, kurse
qërgjegjësit kryesore nuk merren me kontrollin e zbatimit të ven
dimeve, ata merren pak me rezultatet e kontrollave. Këtu e
ka burimin edhe cilësia e dobët e kontrollit. Kjo situatë duhet të ndryqet.

Ne duhet të kemi parasysh se organizimi i mirë i kontrollit
 të zbatimit të vendimeve është mjëjtë më i fuqishëm për të
ndihmuar në ndërjet e të metave dhe në realizimin e dety
rave. Forecimi i kontrollit të zbatimit të vendimeve kërkon që l'ë
jepet rendësia e madhe edhe kontrolli nga poshti.

Prandaj organizatat e Partisë duhet të kujdesin në mënyrë
që të veçanë që të zhvillojnë kritikën e masave, kritikë që do të
shërbyjnë forcimin të mëtejshëm të pushëtimit popullor.

Një parim tjetër i rendëshëm lenistit, që duhet të ketë
Partia parasyesh, është lufta për forcimin e udhëheqjes kole
gjalde në organet e zgjedhura të pushëtitet. Në ministritë dhe
në ndërmarrjet duhet të funksionojnë në regull kolegjumet.
Njëkohësisht duhet forcuar të shumë përgjegjësisë person
ale, në mënyrë që dë drejtues, qëdo punonjës i aparatit tonë
shtetëror ta ndiejë veten plotësisht përgjegjësi për detyrat që i

janë ngarkuar. Ky është një kusht i domosdoshëm për të forc
cuar disiplinënë shtetërore dhe për të siguruar zbatimin e mirë
 të detyrave.

Kudrot që punejnë në aparat shtetëror luajnë rol vend
đimtar në qarqen e punëvë të përpara.

Shumë kuadro studiojnë dhe përpiqen ta ngrenë nivelin e
tyre kulturore e profesional, por ka edhe shumë të tjërë që
nuk tregojnë kuajdes për ngjiritën e tyre.

Organjet qendrore shtetërore duhet të organizojnë më mirë
punën e tyre në këtë drejtim, të organizojnë kurse të veçan
ta për ngjiritën e kundrove të organave lokale të pushëtitet, sido
mos për ato të rretheve e të lokaliteteteve, ato duhet të or
ganizojnë më mirë seminarin e punonjësit e aparatit të komi
teveve ekzektive.

Detyra e Partisë është të siguruarë zbatimin e të gjitha masave për edukimin e kundrove të pushëtitet, në mënyrë që ato
të rriten, të perfekcionohen e të zhvillojnë ekspresionin e drej	timit.

Forcimi i shtetit tonë është i lidhur agushë me forcimin e lligoshmërisë socialiste. Lligoshmëria janë nëdhjon për forcini
më bashë socialiste dhe për zhvillimin e rrallëdhënës shtet
ë të shtetërore socialiste. Ajo mbron dhe zhvillon rendin politik e sho
qëvar, mbron intereset e të gjithë punonjësve.

Ekspresia e Partisë sonë ka lrequar se armiqë jetë or
vaturi të shtëfitëzoinë që do dobësi të lligoshmërisë sonë. Masat e
marra nga Partia e kanë forcuar më tepër lligoshmërinë tonë
socialiste, kanë forcuar udhëheqjen dhe kontrollin e saj. Por
ka akoma dobësi në fushën e lligoshmërisë.

Nga ana e komiteve ekzektive të rretheve dhe sdomas nga organet lokale në të ulëta ka niste të shumta të shkelje
së ligjeve, të veprimeve arbitërare dhe të shkeljes të së drejtëas
së qytetarëve.

Organet e drejtësisë, të hetuesisë etj., të cilat janë ngarkuar me mbrojtjen e lligoshmërisë socialiste, në punën e tyre praktike shpesh nuk tregohen në lartësinë e duhur dhe lejo
në shkelje të ligjeve.
Mosrespektimi dhe moszbatimi i ligjeve dhe i vendimeve të Partisë janë zukaku kryesor i gërregullimeve, i mungesës së administrimit të mirë të pasurisë socialistë, i vjedhjeve, i dëmtimeve etj.

Të gjitha këto tregojnë se punohet akoma pak përkujtohet bërë të njoftura ligjet, punohet pak për të edukuar kundrat dhe punonjësit me frymën e ligjshmorësisë sonë socialistë, me frymën e rreptë të ligjeve, të vendimeve të Partisë e të Qeverisë.

Organjet qendrore të drejtësisë akoma nuk e kanë ngjitur në nivelin e dhanur ndihmën e kontrollin për forcimin e ligjshmorësisë socialiste. Gjithashtu ato kanë bërë pak për të forjua luftën preventive kundër krimiveve. Puna e tyre për edukimin e ngrijitjen e kuedrave të tyre është e dobët. Të gjitha këto janë jashtme shumë të rëndësishme, që luajnë një rol vendimtar për përmirësinë e punës së organeve tonë të drejtësisë dhe për forcimin e ligjshmorësisë sonë socialiste. Prandaj organjet e drejtësisë duhet të marin masa serioze për ndrejtjen e këtyre të metave, sepse pa një kontroll të organizuar mirë, pa përmirëuar ndihmën, pa një punë sistematike e të kushtuar për ngjitur e kuedrit, nuk mund të mbreret e të forcohet ligjshmorësia jonë. Njëkohshisht është e domasdhënme që Partia të vërtë një rëndësi të madhe forcim të ligjshmorësisë socialiste. Duhet të forcohet kontrolli i Partisë mbi të gjitha organjet, që u është ngjarkuar runajtja e kushtit ligjshmorësi. Duhet të kushtohet rëndësi e madhe zgjidhjes së kuedrit, forcimit të organave të drejtësisë me kuedr të aftë, të ngjitur politikisht, të pastër, të nëshëmbë dhe të ndërregjshmë. Organizatat e Partisë duhet të domaqajnë dhe të luftojnë pa mësirë qdo shkëlqje e qdo shkëlqet të ligjeve tonë, të luftojnë me ashpërënë e vendosmërinë më të madhe shkoljen e të drejtave të qytetarëve dhe veprimet arbitrare, sepse vetëm në këtë mënyrë do të forcohet drejtësia jonë dhe pushtetli yuq popullor...
nizative dhe edukative, puna drejtuese e tyre nuk u përgjigjjet vrujilidh, entuziasmit dhe kërkovesë të masave. Punat e tyre nuk është në atë nivel që të mund të kanalizojë se më mëri dhe plotësisht të rërë këto energji në drejtësim të zgjidhjes së dytyrave më të rëndësishtë që prekupojnë Partisë dhe shkëtitin. Formalizimi, sektarizimi dhe burokralizimi që ekziston, ku më shumë dhe ku më pak, në punën e këtyre organizatave, ndryshon deri diku energji të kryueses dhe iniciativën e gjërë të masave. Prandaj lufta kryesore e organizatave të Partisë dhe të vëlcën organizatave të masave duhet të drejtë nuk kundër këtyre metodave në punën e tyre, për një punë më të gjallë, më eplastike më të konkrete.

...Forca dhe gjallëria e organizatave të masave buren nga drejtësi i urtë i Partisë. Por duhet të bëhni se jo të gjitha organizatat dhe organet e Partisë kujdesen si duhet për të udhëhequr nga ato dhe vazhdimisht të gjitha organizatat e masave.

Partia i drejtës organizatat e masave kryesisht nëpër njëjet me tërë e të saj, që bëjnë pjesë në këto organizatë. Por ka komunistë që, ndonjëkur marrin pjesë në organizat e masave, bife janë zgjedhur edhe në organet e tyre, japin shumë pak ndihmë, ocse nuk aktivizohen fare në punën e këtyre organizatave. Ky është një qëndrim kryjtë i palejueshëm për komunistët. Që të hënë një për detyrën e tij bëjë patjetër një punë shoqërore.

Duhet të jetë e cartë se ai komunist që i shkruanqet një detyre kaq me rëndësi dhe kaq e caktuvari, sigur është puna me masat, ai ka hyrë para kohë në Parti.

Nga ana e tyre, organizatat dhe organet e Partisë duhet të udhëheqin organizatat e masave më konkretesh dhe më operativisht ...

Ypër, vël. 13, f. 271, 403-412, 449-451, 458-459

NGA

FJALA ME RASTIN E 15-VJETORIT TË THEMELIMIT TË PPSH

8 Nëntor 1956

...Që në ditet e para të lindjes së saj Partia jonë doli me një program të qartë që konsistonte në një luftë të papërput dhe pa kompromis kundër okupatorëve dhe tradhëtarëve, në organizimin e popullit për kryençrjite të përgjithshme. Në programin e Partisë ishte krijimi i ushtirisë heroike të popullit, e cila do të luftonte deri në fund për qëllimin e Shqipërisë, që populli të merrie pushtetin në duart të tij duke shkatërruar nga themelli pushtetin e borgjezisë dhe të okupatorëve dhe në vend të tij të ngrihej pushtetin i ri i këshillave nacionalelorimtarë, që të vendosej në vendin tonë demokracia populllore dhe pas të rrajtësit të Shqipërisë të zhvillueshëm reforma të mëdha shoqërore dhe ekonomike për popullin.

Për, duke vënë në krye të programat të vet Luftët Nacionalelorimtarë kundër pushtuesve fashistë, Partia Komuniste Shqiptare vendosia shumë drejtë dhe drejtësia e këtij vendimi u vërtetua në jetë. Thirrjes së Partisë për luftë kundër okupatorëve fashistë dhe tradhëtarëve të vendit në përgjigj i madh e i vogël. I gjithë populli, klasa punimore e lavdime, fabrika ria jonë heroike, rima jonë e mekullueshme dhe heroike, inteligjencë patriote, grutë trime të vendit tonë, të gjithë rrokin armë dhe luftuan me heroizëm që nuk ka bërë shembull deri atëherë në historinë e lavdime të popullit tonë.

...Partia jonë organizoi dhe udhëhojë me bemirikë luftët e popullit shqiptar kundër okupatorëve fashistë e njëkohësisht
ëdhë kundër feudalëve dhe borgjëzisë reakcionare që gjatë luftës bënë kauzë për përbashkët me okupatorët kundër populill. Në fakt populill e shkronë qartë se e gjithë administret e vjetër zgjiste dhe institucionet e pushitetit fashist të vunë në shtërim të pushitësve, kundër populill dhe Partisë zonë të re. Historia e së kaluarës e kishës bindur populill shqiptar se me gjithëqëdisa herë ai e kishës fituar luftën për qërimin nacional, nuk ishte që të ndihmojë nga shkytja e shqyrteshëm, kikët feudalë-borgjeze kishin vazhduar të pinin gjakun dhe më në fund kishin zhillum tokës anëtare dhe u kishin hapur dyert imperialishtë të huaj.

Prandaj popullli është rezerva direktyve e Partisë për ngjiturë e pushitetit të ri populill e demokratik të këshillave nacionalizmitarë. Direktivat dhe mesat që mori Partia trogojnë se sa dëgjët shqërrhjtë ngjiturë e pushitetit populill, në bazë makuiste-leniniste, në rurë revolucionare, sipas shembullit të Sovjetëve. Dhe në fakt prej tyre u formulua shteti i punëtorëve e i faikturëve, duke u kulturë në zjarrin e Luftës Nacionalekalimtarë, duke ujaq se një rurë revolucionare.

Për realizimin e programit të ri ndërtimit, Partia i tregoi populill rrugët e reja për forcimin e mëtejshëm të pushitetit populill. Gjatë këtyre 12 vjetërës, në vendin tonë u realizuan transformime rrenjësore në jetën ekonomike dhe kulturore të vendit. Pushitetit populill, si ardhja e fugishme në duart e masave, jo vetëm dërgimi i rezistencës i kallave të përmbysura, por tërësiq me gjëra punonjësë në punën paqësore për ndërtimin e bazave të socializmit. Njëpërmjet këshillave popullorë, realizohet pjesëmarrja e gjerë në masave në qeverisjen e vendit. Këshillat popullore, që shkëruqen traditët më të mira të këshillave nacionalizmitarë, shërbejnë sot si organë të rejximit tonë të demokracisë popullore, si një formë e veçantë e organizimit shqiptor të diktaturës së proletaritët. Aja e këtë treguar veten plotesisht të përshtatshëm dhe të afë për krycerjen e detyrave që shtron ndërtimin i socializmit.

Vepër, vull. 14, f. 83, 92-93, 104-105

1. Mbi rolin e partisë së klasës punëtore në revolucionin socialist dhe në ndërtimin e socializmit

Në Hungari reaksionarët dhe elementet antimarkishtë e antileninistë i përqendrues erërit të kryesuesi kundër Partisë së Punonjësve Hungarezë, shqyrtezuan gabinetet e dobishët e partisë për të diskredituar Komitetin Qendra dhe për të zhillum dhe të përgjigjet partinë, u përkujtojë të diskreditohet partinë për masave dhe të ndërlidhjes kundër një shqretën e lekundura dhe të gjithë armit dhe larguar partinë nga udhëheqja e shtetit dhe me krijuhuni e qeverisë së koalicionit të Imre Nagit pushet në fakt këtë partinje reaksionarë të këshillave kundërrevolucionarët, që me terror dhe masakra u përkujtojnë të shfaqnin komunistarët, Kështu në qërtat mjëz dëgjet populli hungarë mbështet nga udhëheqja dhe më kohë që në gjendje që, me kohë e mëforcën e duhur, të mbjelte partinë kundërrevolucionat fashistë. Ndërsa një herë u vërtetë se pa udhëheqjen e partisë marksiste-leniniste më shumë të ekzistojë dikatura e proletaritët.

Per tamam në këto çaste udhëheqja jugosllave po përgjatë pikëpamjetkopertër që lidhje me mohimin e rolit udhëheqjes të partisë. Mihaliko Todorovici shkron: «.., socializmi ku fituar një bazë politiko-ideologjore shumë më të gjerë, që sështë që-
shtje e disa partive të caktuara, as edhe vetëm e klasës punëtore, por është ështje e shumicës dërmuuese të populit, është njihur e shumë vendve dhe gati e qdo vendi».

Kardezi thotë: «Roli i partisë kufizuar gjithnjë në më shumë në një rol edukatik, kështu që shkaktohet lidhja prej vaparët të administrit të skëtëtorës».

Edhe në Poloni elementi i rëksionarë si edhe elementi i oportunistë në paralësim i demokratizimit po është kundër udhëheqjes së partisë dhe në shypin e tyre dalin pikëpamjje të tilla, kurse në plenumin e sindikatave dhe në kongresët nationale të rinisë u fto shumë për pavarësinë e organizatave të masave nga partia.

Gjithë ekspercia historike tregon se sa e rrezikshme është të mohon rolin udhëheqjes së partisë së klasës punëtore, që në fakt do të thotë t’ja, heqësht klasës punëtore partinë e vet. Udhëheqja e partisë markiziste-leniniste është një domosdoshmëri jetikë për kryqirjen e revolucionit socialist dhe për ndërtimin e socializmit e të komunizmit, sepse vetëm partia është e armatosur me shkemën markiziste-leniniste, që i jet asaj mundësim të njëjtë ligjet objektive të shoqërisë, vetëm ajo është e zemja të drejtujë e të koordinojë aktivitetin e gjithë organizatave të klasës punëtore. Duke luftuar pikëpamjet e »opozitës punëtore«, Lenin shkruan dhe «Markizizmi të mësim – dhe ky mësim... është vërtetuar... në praktikë nga revolucioninë – se vetëm partia politike e klasës punëtore, d.m.th. partia komunizmit, është në gjendje të bashkojë, të edukojë, të organizojë një paraqë e tillë të proletariatit dhe të është më më shumë punëtorë e cila të jetë në gjendje të bërë ballë lajmues dhe të përgjigjshme në ndihmë të ishëmuve të bazuar në masën, traditave dhe vërtetit të përditshme të pikëpamjteve të ndihmes së me përgjigjshmërisë profesioniste e në kërkohet profesioniste midis fermerëve dhe të udhëheqës gjithë veprimtarëve e bashkuar të gjithë proletarët, d.m.th. të udhëheqë atë politikisht, dhe nëpërmjet

«Udhëheqjes më të njëranë, të gjithë, me shembëra në lidhje me rolin e partisë i fshatin në flamurin e kurisë, të destinuam të demokратizimit». Kardezi thotë se klasa punëtore dhe masat punëtorë dhe më të ndihmë për të ushtruar atë influencë

1 V. I. Lenin, Voprat, vël. 35, f. 263-264.
2 K. Marks e F. Engls, Voprat, bolimi 11 rasisht, vël. 16, f. 69.
të drejtpërdrejtë mbi sistemën politik jo nëpërmbëjat parëse e nëpërmbëjat udhëheqjes së saj dhe e konsideron udhëheqjen e partisë si perspektifikimin e despatizmit burokratik. Kjo është në fakt toza e vjetër e «pozitivës parimorës» gjermane, e trokistëve, e opportunistëve si dhe e ideologëve të borgjëzisë, të cilët, duke u marr nga roli udhëheqës i partisë në sistemin e diktaturës së proletariatit, thoshin se në Bashkimin Sovjetik ekziston jo diktatura e klasës punëtore, por «diktatura e parësise», «dikttatura e udhëheqës»). Qëllimi i tyre është të Mahonin kavalleri demokratik të shtetit socialist dhe të vinin në opozicion mëtjet me udhëheqësit dhe me partinë. Cdo shtet i cdo tipi goftë udhëheqet nga tashë sunduese nëpërmbëjat parëse përkaltëse. Nga kjo «burokraci» asnjë shtet sëdhe i lr. Pra të pretendosh që të «demokratizoh'' vendin, duke asgjësuar udhëheqjen e parësise marksiste-leniniste, do të thotë lajë drajtimin nje partisë tjetër. Kjë të vërtetën gjithë historinë, kjë të vërtetën edhe eksperiencën e ngjarjeve të fundit.

2. — Mbë rofin e diktturës së proletariatit në fazën e kalimit nga kapitalizmi në socializmin

Çështja kryesore e cdo revolucioni është që shtetja e pushtetit. Nga ngjarjet e koheve të fundit, sidomos nga ngjarjet në Hungar, komunistët nxjerrin mësimin të rëndësishme për forcimin e diktturës së proletariatit, kurse ideologët e borgjëzisë e të revizionistëve të marksizm- leninizmit përfundin nga këto momente për të nxjerrë nga varri të gjitha shpifjet e «leërshës» e kulturës kundër diktturës së proletariatit. Udhëheqja jugosllave e ka nxjitur mohimin e diktturës së diktturës në një «sistem teorik» Nga fjallimi i Kardelit në Oslo dhe nga fjallimi i tij i fundit del një konkluzion: të liqovidet «mekanizmi i shtetit të përditës kaliturave» domethënë dikttura e proletariatit. Ai përvler për kjo cdo rast: ngjarjet në Hungar, luftën kundër «stalinizmit» e «burokratizmit», decentralizimin e «demokracisë së drejtëvërdjetë prodhuese» jugosllave, bile mungkon diktturatën e jakobinëve, megjiqëse Lenin ka thënë se

«Jakobinët e viti 1793 kanë hyrni në histori si një shenbull i madh i lushtë me të vërtetë revolucionare kundër klasës së shfrytëzuese nga ana e klasës së punëtoreve dhe të shfrytëseve që ka marre në dastre veta gjithë pushtetin shtetëror».

Kardeli e shoktët e tij luftopi kundër teorise marksiste-leniniste të diktturës e proletariatit dhe e qajnë këtë luftë kundër «stalinizmit». Po dihet se Marksi në «Kritikën e programit të Gotës» thotë se «shteti i përditës së kalimit nga kapitalizmi në komunistik e mund të jeto të ndjekse nece dikttura revolucionare e proletariatit». Marksi e Lenin kanë luftu kundër anarkistëve i revizionistëve, të cilët kanë dashur të bëjnë klasës punëtore diktturatën e proletariatit, mijetin e domosdoshëm për ndërtimin e shoqërisë komuniste.

a) Piskëpapajë dikttura e proletariatit është e domosdoshme për të shpimësuar klasat shfrytëzuese dhe postaj për të shfrytuar përpara këtyre, si edhe ato të shtetet e imperiale, që sa bashku kërkojnë me të gjitha mënynat të rivendosin kapitalizmin.

Ideologët e borgjëzisë dhe revizionistët përpjekojnë diktturën e proletariatit, duke e akusuar si një shtet anti-demokratik. Dikttura e proletariatit është në vetmi shtet që siguron por herë të parë në histori demokracisë e vërtetë, sepse ajo është pushtetit i klasës punëtore të kështu me shfrytëzueshëm për të shfrytuar pakuqën — klasën shfrytëzuese, sepse ajo mbështetet në praninë socialistë mbi mjetet e prodhimit dhe në shërimin e masave nga shfrytëzimi. Kurse demokracia më e përparuar borgjeze është në thelb anti-demokratike.

1 V. I. Lenin, Veprit, vël. 25, f. 54.
është false dhe e gëneshiçë, sepse ajo është diktatura e pa-
këqës, është annë e bërjetësisë për të shypur dhe për të shflrën-
zuar shumëtësë mëndra e të popullisë. Edhe në peritullën e lu-
fisë më të ashtët për të klasave, shtëti socialist është një mjeti që është herë më demokratik nga republika më demokratike bërgjyse dhe bie as që mund të krahasojet me të. Kjo s’do të thotë se ne pajtoheni me shkëkul e demokracisë e të ligjshmërisë, ato duhet të mos lejohen, se ndryshë do të bëhen e mëndha vetë
themelet e diktaturës së proletaritit, krijohet rreziku për vetë
ekzistencën e këshilaj diktature. Ne duhet të luftojmë vazhdimisht për të zhvilluar demokracinë sociale, të forcajmë gjitha
jë më shumë atemcën e klasës punëtore me foskat rrethinë pun
nonjëse dhe me masat e tjera punonjëse.

Lidhur me ngjarjet e Hungarise, armiqtë e socializmit e
revizionistët predikojnë se diktatura e proletaritit duhet të lë
beruhizohen, duke zbatuar sundimin në klasat shflrënizuese, duke u dhënë liri armiqtë e socializmit. Lidhuesit dhe pi-
këpëra e tuk Javokët e të Bedri Shpahiç të njihen si dy
pika uji me këto predikime. Ngjarjet më Hungari iregjun se
një politikë e tilla do të thotë që klasa punëtore me duart e saj tu hapët portali kundërrevolucionat, përmbajtjes se pushetit
të klasës punëtore dhe vivendosjes së diktaturës së bërjetësisë. Partia jonë kurri s’ka shkakur në djërresë në kultur ku duam të çojnë revolucionistë. Partia jonë është udhëhequr nga mësimet e Leninit, i cili thotë se

"Diktatura e proletaritit nuk do të thotë se lufta e lufta e klasave ka marrë fuqil, ugo vazhdon në një formë të re
dhe me një të rejoin". 3

"Diktatura e proletaritit është lufta nëz heroine dhe
më e pemëskrivanë e klasës së re kundër një armiqtë

1 2 Tuk Javoka e Bedri Shpahiç, armiqtë të Partisë dhe të popullit, Dënuar për vepërënërisë e tyre nga Partia në Plenumin e qeverisë 1935.
3 V. 1. Lenin, Vepër, vël. 33, f. 353.
Kardeli arrin deri atje sa te thote se "Marksi dhe Engelsi, duke puni pas Komunis sa Parisit rezikun e burqikracis, hoqen dove nga mendimi se shteti e dheri mejeti kryesor i proletaritatit per te transformuar ekonomikisht shqegjine". Por ne te vjerete Marks dhe Engelsi e kanon kritikuar Komunen e Parisit.

"...pi e fakton sa ovo e perdori shumec pa kote autoritetet."

Domethene forcen e pushletit shtetoror per te zgjidhur detyrat e transformimit ekonomik.

Drejtimi i centralizuar i ekonomisë eshte një nevojë objektive që lind zhvillimi i prodhimit të maddh industrial. Aq më tepër kjo eshte nevojë në ekonomi socialiste, e cilin mjesh-tetet mbi pronën shqetërore mbi mjetelet të prodhimit e ku vepron ligji objektiv i zhvillimit proporcional e të planifikuar të ekonomisë.

Centralizimi demokratik i ka rezistuar provës së jetës... Drejtimi i centralizuar i ekonomisë, po s’u kombinat me demokracinë, lind s’i shpërthime burokristike dhe kufizon iniciativën lokale. Por që ketej s’mund të nxirret konkluzioni i Kardelit që të hilet dohe nga ruli drejtues i shtetit socialist në ekonomi kombëtare. Decentralizimi që predikojnë udhëheqësit jugosllave e mos, rolin udhëheqës të parti të të diktaturës së proletarit, përmban rezikun e spontanitetit e të anarkisë së tregut, minon planifikimin e ekonomisë dhe thellan differencimin e klasave. Kete e vërtohet realiteti i Jugosllave.

Udhëheqësit jugosllave ngrensë në qiell si mjetin që zgjidh doa gjë, si eliksirja e qëmutili, "këshillat punëtorës të vetëadministrimit të ndërmarrjeve". Kete ka dy probleme: prona dhe administrimi. Udhëheqësit jugosllave, për të luftuar diktaturën e proletarit, arrinjë deri atje sa të thonën e prona shtetërore në socializëm sëdhet socialist, por eshtë kapitalizëm shtetor dhe M. Todorovicë nxjerr konkluzonin e poshtë se "shteti socialist qëndret punëtorës". "Nasha Stvarari,", nr. 7,6,1956.

A ta kõrkqen që ndërmarrjet të hiken nga duart e shtetit socialist, që shpesh intereset e gjithë shqegjines, dhe t’u jepon gjeve të prodhuese ashtu si kërkon Peudoni dhe "pozita punëtorës." Marks dhe Engelsi që në Manifejtin Komunist kanë thënë se shteti socialist duhet të centralizojë në duart e tej gjitha mjetelet të prodhimit.

Përfa i përkët "vetëadministrimit të ndërmarrjeve", këshillat punëtorë s’ës kanë justifikime veten. Vetë shtypi jugosllave dhe Titoja e Kardelit pohojne se kjo formë administrimi ka lindur tendencë anarkiste, konkurse, shpërthim të mjetave financiare e materiale për gjera që së ndih men, shpirtin e spekullimit me anë të konunaftërisë së çmimeve etj. Vlera e formave të ndryshme të administrimit të ekonomisë mëtjet me fakton se sa ato i ndihmohet zhvillimin të ekonomisë së vendit. Por gjendja e ekonomisë jugosllave (për të cili folën më lart) tregon se çfarë rezultatesh ka dhënë sistemi i demokracisë së drejtëpërdrejtjes në Jugosllave. Ekonomia jugosllave zvarriset pas lémoshave të imperializmit amerikan.

Lenini ka theksuar vazhdimin se teoria e diktaturës së proletariatit eshtë pjesa me esenciale e marksizmit, se pranimi ose hedhja poshtë e diktaturës së proletariatit përbin diferençën më të thëll tështë markizmit dhe borgjezinë së zakonomhme të vogël (së edhe të madhe). Pra, ata që revolucionjore teorinë marksiste mbi diktaturën e proletariatit nëa flamanin e Luftës Kunder "stalinizmit" e "burokratizmit" hedhjan poshtë gjithë markizëm- leninizmin, atë në të vërtejtë e tradhojnë proletariatin dhe hidhen me borgjezinë.

Jo ta agjësojnë diktaturën e proletarit, siç thotë Kardelli, por të forcojnë sa më shumë, të mos lejojnë dobësinë e
saq, "dheballizimën e saj", të mos lejnim konfuzion e orqanizmin në radhët e saj, sepse kishtë dëshirojnë armësh të turritë.

Udheheqësit jugosllavë flasin shumë për "shuarjen" e shtetit, por markizimin-ieniajëni mëson se kjo çështje shtrohet vetëm atëherë kur të jetë siguruar sfiorja vendimtare bolëore e proletariatit mbi borgezën dhe të jetë zhdukur që nga rreziku i restaurimit të kapitalizmit. Por sot, për kurandër, imperialistët dhe forcat kundërrevolucionare me çdo mënryrë përpiqen që të përmbyjnë shtetet socialiste. Të ngresh çështjen e "shuarjes" së shtetit tani do të tha të t'ju armatosësh klasën punëtore. Ngjashmëria në Jugosllavi nuk dëgjojnë më të merren masa për të dobësuar shtetin. Atëherë cili është qëllimi i prodhimeve të Kardëlt me shokë?

...Detyra jonë është të rritin vigjilencës kundër armikut të klaseve, i cili pohon me çdo mënryrë kundër rendit të demokracisë popullore dhe pret rastin e volitshëm për të goditur atë. Forcimi i vigjilencës, oremi i lidhjeve të Partisë me mosat janë njëtë të fuqishme për të luftuar kundër armikut, për të mos lejuar që ata të prekin sadopak rendin demokratik popullor. Çdo dobësim i rendit tonë demokratik është një kohë që në të bëhet armikut, Prandaj forcimi i pushitet popullor, që i përcakton rullin e diktaturës së proletariatit, është detyra kryesore e tanishme.

Detyra kryesore e Partisë është të forcojë unitetin e saj ideologik, organizativ dhe politik, të forcojë e të ngrijë në një niveali më të bartë rulin e saj udheheqës në luftën për ndërtimin e shoqërisë së re socialistë. Unitetit të Partisë duhet të forcoshet dhe të ruhet si syftë e ballt, pse ai është bazë e fuqisë së saj. Unitetit të udheheqjes së Partisë, unitetit i gjithë Partisë në çdo kohë ka qenë i çelitë. Si dhë të zgjedhura janë eliminuar përnikërisht dhe me unëminet të plotë të gjithë ata elementë degatë dhe armiz të Partisë, që kanë ngjitur vetëm për të dobësuar këtë unitet të çelitë. Forcimi i këtij unitetit ka skhuar gjithnjë duke u ruhët. Në qasret e turbulltë dhe të rrezikshme të kohëve të fundit, unitetit i gjithë Partisë rreth Komitetit
NGA FIALA NÉ MBLEDIJEN E AKTIVIT TÉ PARTISÉ TÉ QYTETIT TÉ TIRANÉS ME RASTIN E PUNIMIT TÉ MATERIALÈVE TÉ PLENUMIT TÉ 3-TÉ, SHKURT 1957, TÉ KQ TÉ FPSH «MBI GJENDIEN NDÉRKOMBETARE DHE DËTVRAT E PARTISÉ».

I mars 1957

...Marksizëm-leninizam na mëson se nuk mund të analizuq shqetësor në një vendi po të kesh parasysh ve-tëm ekzistence e dy klasave, domethënë të proletariatit dhe borgjezisë, sepse ekzistojnë shqresa të ndryshme shqetësor, të cilat janëse një rol të rëndësisë në diktautura e proletariatit pas vendosjes së kësaj diktautë në atë vend.

Ngjashjet në Hungari vërtetojnë thëniet e Leninit se diktautura e proletariatit duhet të zbatojë një violencë të pâmëshkarie, të vendosur kundër kapitalistëve, çiftjarrëve e këlyshëve të tyre dhe jo vetëm në fillim, por dhe gjatë gjithë përindhës së ndërtimit socializist. Por Lenini, shokë, në mënyrë të thashut të

«bëhbi i diktautorës së proletariatit nuk është vetëm dhunë, dëm kështu kryesisht dhunë. Bëhbi kryesor është organizatë dhe disiplinimi i repartit të përpurnit të punonjësve, i paraqyjes së tyre, i ndëhëheqisht të tyre të vetëm, proletariatit³.

Proletariati është e vetnja klasë që është kreu e zhveshur nga prona private. Lufta e klasave kundër kapitalizmit e ka pajisur proletariatin me një ekspriencë jashtëzakonisht të madhe. Vetëm proletariati është në gjendje të kup...

³ V. I. Lenin, Voprat, vël. 29, f. 430.
dhe nuk hidhen kot, kapitalistët duan ta prekin borgjezizë e vogël nga ana shprintivore. Ata duan të marrin pushletin, por e marrin me paraula të majta ose të dëjhtja kjo nuk i intereson atyre, fakti është se në Hungari borgjeza e vogël gabo, por kur ajo erdhë në fuqit, u ngrytën kapitalistët e mëdhenj dhe i tani asaj se nuk saktej në më të tilla paraula. Prandaj duhet të dihet që, në rast se borgjezë e vogël merr frosët e revolucionit, atëherë revolucioni është në bazë të gremënës, sepse borgjeza e vogël nuk është e afështë të drejtove asaj revolucion, por rezulton se kapitalizimi ka mbështetje kryesor tëkundjet e borgjezisë së vogël. Prandaj klasa punëtore duhet të zhduhet dhe të kapërrojë këto vështrimë, për këto tëkundje nuk janë kuda, Lenini thotë se duhet prerë nga rrënjë faktori i vështrimësive ekonomike duke u siguruar në përgjithshëm klasës punëtore dhe borgjezë e vogël kushtë të mërë ekonomike. Këlto ne mund të kuptojmë se në ajo momente kritike borgjezë e vogël e vendit lojë mbari jëmë që ndihmët ndikim ndikim për Partisë. Borgjezë e vogël, shoqë, i shih të mirat se i ka sjellte Partia. Ndryshimet që ka bërë Partia janë në përmirësinin e jetës janë kolonale. Ne duhet të luftojmë kundër mbeturinave mikroborgjeze, prandaj mësimet e Leninit dhe eksperencët duhet të kemi gjithmonë parasysh.

Lenini thotë:

«Kur udes shoqëria e vjetër, kafoma e saj nuk mund të jete në arkivë dhe të johet në tarr. Ajo dëkompozitet midis nesh, kjo kafoma kalbet dhe ne mëses edhe vëllë now!»

Prandaj duhet t'u vihet në moment të barriërve më të diku. Dhe c'është kjo barriërë? Diaplima, organizimi. Gabime bëhen e nuk ka se si të mos bëhen, por çështja është që të përpjegjë të bëhen sa më pak gabime.

...Çdo vend mund të sjellte shkruajë të efektive markizëm-leninizmit, sepse markizëm-leninizmit nuk është nëjë dog-

më. Këto mbështetën shumë udhëheqësitet jugosllavë, por është nje fakt i vërtetuar me dokumente që ka dhënë vetë udhëheqja jugosllavë se ata e ulin rolin udhëheqës të partisë.

Partia e tyre, sipas thënjeve të Kardell dhe Titos, nuk duhet të ketë atë rol që duhet të ketë një parti markizë-leninizmit, domethënës të drejtovë shetin dhe popullin, per partia, sipas tyre, duhet të ketë vetëm një rol edukativ. Ky natiqush është nje ndryshim i madh që i bëhet markizëm-leninizmit, i cili thotë se partia është në udhëheqje të ndërrimit social. Por është jugosllavët nuk po e shruajnë tani. Ata ketë gjë e filluan qysh pas Çurimit; që në atë kohë u munduan të ulin rolin drejtues të partisë komuniste dhe ketë të shkruajnë në front. Ata nuk ushendet në mes të drejtë që i bëjnë nga Partia Komuniste e BSh dhe nga vetë Stalinit. Sot në Jugosllavë partia nuk po e ën an rol edukativ të popullit. Atje ekziston një komitet qendror, ekzistojnë edhe disa zyrtare, kurse të gjitha aparata e partisë janë zhdukur. Ata thonë se baza duhet të veprojë, por në fakt dhe në praktikë organizata-bazë e tyre është pa jetë, pa shpirt. Atje normat leninite të partisë nuk ekzistojnë fare. Janë fjalë ste që udhëheqësitet jugosllavë bërtasan se gjyga në partite e tjera komuniste nuk ekzistojnë normat leninite. Sa për kritikën dhe autokritikën ato nuk mund të kërkojnë. Atje kudo do të gjasht UDB-në. Ata flasin për burokracinë shqiptarë, për kjo ku i ndonjëtë të ndryshojë, për munguq të udhëheqes kohëve njerëz të partitës, por se ne ekziston zgjidhje prej atyre që ata pretendojnë të kemi. Autokritikën e drejtë është bërëm të më të mërisht të përdorur në partite të tilla eme të përdorim të bukën, kurse atje shkenuj të gjitha të drejtat e partisë; ata kanë aritur deri atje sa të thonë se së edhe teoria e Leninit është vjetuar.

Të flasim për diktaaturën e proletariatit. Ata në fakt dhe në teorin e mëjojnë diktaaturën e proletariatit, thonë se çështja e lufës e kështu të kërkohet është një gjë e kote. Ata po e shpërrojnë dhe po luftojnë në mënyrën e shkundaloze dhe nuk të pasurpshme kundër diktaatureve të proletariatit. Përcaktoj të tyre në këtë drejtim është kredhësia që gaban; ata thonë se në këtë
Enver Hojha

Kohë gjithë bota mund të ndërtожë socializmin pa partinë mark-siste-leanistë dhe këto zbultme ata i quajti si zbultme të reja në markizizm-leanizëm. Ata mbështeten shtumë në gjyja gabinet e Stalinit. Ata frikësojnë popull duke thënë se po të mos vijnë partitë komuniste në rrugën jugosllave do t’i gjejë ashtu siç gjetis Hungarinë. Vetët Koç Popovici në fjallimin e fundit t’i shihet e gabinet e Stalinit i kanë njëllëj socializmit dëme aq të mëdha saqë ruk i kanë njëllëj deri sot të gjitha komplotet imperialiste. Por Partia jonë e njëh Stalinin, ajo është sheqeruar atë të ngjithet për rolin e mëdha që ai ka luajtur në ndërtimin e shtetit socialist dhe në lëvizjen ndërkombëtare komuniste. Stalin ka qenë një armik i pamposhtur i imperializmit.

Ornatja e jugosllavëve për të bërë që të kuptohen së prap-thi parimet e markizizm-leanizmit është e kotojë, megjithëkëtë ato përpiqen që partitë markiziste-leaniste dhe udhëheqësit e këtyre partive që kanë mbrapjet me bësiktëtë vijen e partisë, t’i eliminonë; ata bëjnojë që ai lëshojë të drejtë këtuin këtyre partive, mirëpo nuk ka arrij në vetëm që i partisë, sepse Partia jonë me gjithë partitë të tjera dini të kërkojnë mirë këto manovra anti-markiziste.

Ndërmjet kështilla punëtorë, me të cilën ata naburren dhe kërkojnë të shënë si forma më të përshtatshme të ndërtimit të socializmit, ata nuk bëjnë gje tjetër vështirëtët aranjk. Këta këshilla shkjojnë gjithnjë duke i likideruar kërkuarja heq bashkimet profesionale. Bashkimet profesionale te ne bëjnë një punë të madhe, tjetër se ata zotak të kanë dhe gjobëme, por në parim bashkimet profesionale te ne ndihmojnë në zbatimin e të drejtave që ka punëtori ndaj punës; punëtori në vendin tonë e ndien veten zot të fabrikës. Nëcila në Jugosllavë ndodh e kundërsa, atje ka prova se shkohet drejt likuidimit të promës socialistë...


Ngj. Artikulli

INFLUENCIA E REVOLUCIONIT TË MADH SOCIALIST TË TETORIT NË SHQIPËRI

Tetori 1937

Rruga e popullit shqiptar është rruga e carë nga Revolucioni i Madh i Tetorit

...Ligjet e përgjithshme, mësimet themelore që nxjerrin nga Revolucioni i Tetorit, që kanë një vijë të universale janë, vetëm punën e klasës punëtorë, ku bëjnë pjesë njëzit të të adhërgjegjshëm, që udhëheqet së gjithë veprimtarëtë në saj nga shkencë markiziste-leaniste, një parti me unitet të shellte, një parti që vendos dhe mban libhje të ngushta me masat punojëse dhe i edukon këto maa me markizizm-leanizmit, është në gjendje që të udhëheqë me sukses klasën punëtorë dhe të githa masat punojëse në përmbyjen e kapitalizmit dhe ndërtimin e shoqërës socialistë; vetëm proletariatat nën udhëheqjen e partisë së tij, duke bashkuar me vete gjithë punojësit dhe në radhë të parë shohtitetë, është në gjendje që dhe marre nga duart borujezitë pushlettë politik dhe se kjo mund të arrijet vetëm me rrugë revolucionare; për ndërtimin e shoqërës socialiste nevojiten; pushitet politik i klasës punëtorë, d.m.th. dikatura e proletariatit mbi është i kërkuar dhe borujezitë, në aksion dhe kohët prejwash të ndikohet mbi një rrethinë që të punonin me përgjithshëm mbi një shumë kryesorë të probimit, zhvillimi i planifikuar ekonomik dhe i kulturës socialiste dhe mbi këto bazë ngjitja gra-
duale e mirëqenies së popullit; shteti socialist, i udhëhequr nga parita, mbron me vendosmëri fitoret e revolucionit nga përpykëjjet e ish-klasave shqyrtsëzuese am不如e dhe nga shtetet imperialishte, njëja burazën e të gjithë popullve dhe u përmbyhet me besnikëri parimeve të internacionalistëm pretar.

Të llogarët një parti e klassës punëtorë nga këto mësime themelore, do të thotë të bylje në një gorrskak dhe të humbëse. Në programin e vjet Parita vuri së detyrë kryesore futën e papërre dhe pa kompromis kundër pushtuesve fasistë Italianë dhe gjermanë dhe kundër tradhëtare për Çllirimin e atdheut. Në të njëjtën kohë, krahun me detyrën e parë, ajo vuri edhe detyrën tjetër: diktaturin që nga themelit të pushtetit të jetojë të feudalqëndra dhe ngjritjes në vend të tëj të pushtetit të këshillave nacionaçlirimi, të pushtetit demokratik popullor. Gjithashtu në programin e Partisë parashikohet që pas Çllirimis të vendit të zbatoheshin reforma të medhë shoqërore dhe ekonomike për popullin, në radi të parë Reforma Agrare.

Në krye të Luftës Nacionalçlirimit dhe të pushtetit ku qenë pa ndërprerje Partia Komuniste, e çila përfaqëson intereset e klassës punëtore dhe të të gjitha masave punonjëse të vendit tonë.

Në jashtë të vitit 1946 Assembleja Kushhtetuese e sipalli Shqipërisë Republikë Popullore dhe në mars të këtij viti aprovoi Kushletetën e parë të mbaltë, ai ri shqiptar. Pushteti i demokratik popullore në vendin tonë, i cili, sic o lha me sipër, u themelua që në Luftën Nacionalçlirimit, kryen funksionet e diktaqurisë së proletariatit, që mbështetet në aliancën e shënsosur mëdha klasës punëtore dhe shqyrave të tjera punonjëse, në radi të parë në aliancën e klasës punëtore me fshatërësinë punonjëse, në udheqjen e klasës punëtore. Çshllja e ruajtjes dhe e forcimit të diktaqurisë së proletariatit, e pushtetit të demokratik popullore në vendin tonë, ka qenë kurdherë në qendrën e vëmendjes së Partisë së Punës të Shqipërisë. Partia ka gotë kur dhe ka dermarru pa mëshirë të gjitha orëtjet e armikut për ta dobëtuar, për ia «liberalizuar» pushtetin popullor, si dhe të gjitha moskujesë dhe tendencat e organizimit në punët e administrimit shtetëror. Në të njëjtën kohë Partia ka luftuar vazhdimisht për ia bërë pushtetin tonë sa me demokratik, ka luftuar kundër çdo shkollë të të drejtave që u janë garmuar qytetarëve me Kushletetën e RPSH dhe me ligjet tonë me përmbajtje socialiste, ka luftuar kundër burokratizmit dhe të gjitha të metave të tjera që janë shtuar në funksionimin e aparatit shtetëror. Shteti i demokratik popullor, që kryen funksionet e diktaqurisë së proletariatit, ka qenë arma më e forcë që i ka siguruar vendit tonë aukaset e medhë që janë arritur në zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës së RPSH...

Pas nacionalistit të industrijë dhe krijimit të sektorit socializat të ekonomisë Partia e Punës e Shqipërisë vendos direkthem të centralizuar të të gjithë ekonomisë kombëtare nga ana e shtetit. Në filim u hurtuan plane njëvjeçare dhe dyvjeçare, kurse në vitin 1951 u vë në jetë plani i parë pesëvjeçar i zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës së RPSH...

Partia e Punës e Shqipërisë, duke zburtuar me besnikëri markizëm-lezimit të, e ka ndërparë kurdherë të nevojshme mbajtjet dhe forcimin e diktaqurisë së proletariatit edhe për të mbrojtur fitoret e revolucionit popullor, për të shpypur përpykëjjet e ish-klasave sunduese të shpronëshuar dhe ato të shtetëve imperialiste, që së bashku janë mundur dhe munduhen me mënyra të ndryshme të shkatërrojnë rregullimin e demokratik popullore dhe të kthijnë në fuqi qëllitur dhe kapitalistët.

Partia Jonë gjithnjë e ka mbajtur parasysh tezën lezimit që thotë se në periuðhën e kalimit nga kapitalizmi në kominizmi lufta e klasave çdhë të prejmashe. Kjo lufta klasas eçhë një realitet objektiv, që çdhë e lidhur me ekzistencën e klasave shqyrtsëzuese apo mbeturimave të tyre, me ekzistencën e ajgentëve të imperializmit, me ekzistencën e sektorit të gjërë të prodhuesve të vegjël, me ekzistencën e mbeturimave kapitaliste në ndërjetjes dhe në kulturë dhe, në të fund, me vetë ekzistencën e imperializmit, pra të luftës e klasave në shkallë ndërkombëtare.

Populli shqiptar e ka provuar në kurrizin e tij se si armitgj
e kushte në vendin tonë, të përkrahur direkte nga imperialistët amerikanë, anglezë e të tjera, janë përprjekur shumë herë për të përmbyur me forcë pushetin popullor; ata kanë kryer sabotime, vrasje, diverzione të hapësia dhe të tjera veprim të armi-sore. Shkatërtate imperialiste, dhe në mënyrë të veçantë imperialistët amerikanë dhe anglezë, janë mundur me të gjitha forest që të penginin triumfin e revolucionit popullor dhe vendosjen e pushetit. Të demokracisë popullore në vendin tonë. Me inviga, krëcënime dhe me të gjitha mjetet kriminale, ata janë përprjekur të sabotin Luftët Nacionaleftimtare të popullit shqiptar dhe, duke u dëhni të gjithë përkrahjen materiale dhe morale bandave dhe organizatjet traditare, kanë dashur që të sjellin në fuqi regjimet e kaluar dhe të u rryera nga populli shqiptar. Pas Çilitimit të vendit ata s'kanë kënë gje pa bësë që të pengojnë ndërtime të socializmit në Shqipëri dhe të organizojnë rrëfimimin e brendëshëm kundër regjimit të demokracisë popullore. Janë të parimërtë pranovakacionet tokësore, ajrore dhe detare të organizuara nga imperialistët kundër RPSH, pa përundur propagandën e shfremtar armi-sore me anë të radiove dhe fitosllakave. Për vila me rádhe imperialistët janë përprjekur që të mbylljnë Shqipërisë vendin e merituar në OKB. Por të gjitha përprjekjet e armigjeve janë dëmnuar përballë kundërveprimeve të vendosur të popullit tonë, të edukuar nga Partia me frymën e vigjilenisë të mprehë revolucionë, të Ushtarëve në Popullore, të organave të sigurimit dhe të gjykatave tonë popullore...
gjitha tozet janë revizioniste, likuidohet ruli i partisë, i dik-taturës së proletariatit, predikohet shuarja e luftës së klasave në etapën akutale, jo veçtor në vendet sociallyale, por edhe në ato kapitaliste, zbutet dhe gati zhdukë rreziku kapitalist dhe imperialist. Partia janë është në kundërshtim të hapët me këto teza tezë antimarkisiste e likuidatorë dhe do të luftojë pa mështirë, duke mbrojtur pasiçërinë e marksizëm-lemenizmit që udhëheq Partinë tonë në qdo gjë. Programi thotë se «kapitalizmi nuk është më ai i pari», domethënë nuk është më kapitalizm klasist, se «tani kapitalizmi shtetëror po forohen gjithnjë më tepër dhe kjo është një që e përcate, apo po kuqizon pronën private» po e kuqizon pronën e të mjerit Rukfeleri dhe «kështu — vazhdon ai — krijohen elementi të socializmit brenda në të, bëhen shtetëzime» etj. Shteti kapitalist, pra, tani që shok shez forca e klasisë punëtorë po bëhet e madhe e mund ta përpjek, merr fuqi më shumë në dorë, merr drejtimin ekonomik të të gjithë popullit, kuqizon pronën private dhe fillon nga shtetëzimet. Kështu shtetëzimet që kjo vdekja e kapitalizmit, Në këtë mënyrë dhe spontanitet — thonë revizionistët jugosllavë — klasa punëtorë do të vijë në fuqi, do të marrë në dorë drejtimin ekonomik të ndërmarrjeve të shtetëzura, nuk do të këtë më përpara arsimin e saj te bujar, kapitalistin dhe, avashe-avash, në mënynë spontane, me jetës të madhe, një mjegjes qdo gjë e murir përcanësë në dorë dhe shkruajt në socializëm (1). Bëhe kur vjen fjala për nëderimin e socializmit në disa vende af ta bën sistemën tonë njëlaj me kapitalizmin shtetëror, sikur shteti të ne huang po ati rol si në vendet kapitaliste.

Kështu e të mosurit të marksizëm-lemenizmit ka rëndësi të madhe, se kështu ju do të kuptoni ato e revizionistëve. Të marrim kështijen e shtetëzimeve në vendet kapitaliste që ata ngrenë me që forcë, por që në mënynë të plotë më këndron kështu: ato mund të bëhen një element i socializmit, po si mund të bëhen? Ja c'nguaj në France: atje pas luftës, shteti kapitalist shtetëzoi disa industri, i bëhi këto shtetëre. Cilat industri? Të gjitha ato që kishte shtatat lufta. Të kujt ishin ato? Ato ishin të kapitalistëve. Atëherë kishte edhe ministra komunistë në geverinë franceze. Mirpoqer geveria franceze mori udhët nga Amerika dhe menjëherë i përgjithshëm komunistit nga geveria. Ato që u shtetëzuan ishin fabrika e minieras të shtetëruara nga lufta. Pra, geveria ua bie këto kapitalistëve, pastaj u bie atyre se i dëshmuin makineri për të rregulluar këto fabrika të shtetëruara që ajo shtetëzoi. Dhe fabrikantët, të cilët kishin kushtet sa fabrika të tjera, i shtetën shtetit edhe makineritë. Pra siguruan edhe filime të tjera. Natyrisht atë e bënte si Thoma Turtulli në Korpë që i throshi Ahmet Zogu «do lju bë jëf spital peshuqes» dhe me këtë rast shtë të kon-tribandë me dëjëtoje më të tonë gëmtë dhe hekur për veten e tij. Kështu, edhe kapitalistët franceze morën koncesione të mëdha: tarifat për tregat që transportat të vendës e parë ishin me qëmme të lira, elektrikun, në goftë se qiraja e dritës në shkëpi kishë njëzet franga, kapitalisti e paguante një frangë, mirpoqer për kapitalistët këto ishin miliardu franga që i fitonin. Pra, kështu i rindërtuan shtetit kapitalist fabrikat (2) Vihet pyetja: Kush ftoi? Kapitalistit që morën me miliardu franga. Tani vjen dhe cështja tjetër: Kush do të administron këto fabrika? Domosdë kapitalistit, më anën e këlyshëve të tyre. Pse kë do të sëllin për të administruar, punëtorin? Jeti është e qartë, pra, se të huash botës se shtetëzimet nga geveritë kapitaliste janë janë element të të socializmit dhe në mënynë spontane, duke eur në këtë rrugë, klasa punëtorë do të marrë fuqinë në dorë, kjo çështje në që format për ta vënë në gëmën klasën punëtorë, për ta gënijer atë. Që të bëhet ajo, domethënë që klasa punëtorë të marrë fuqinë në dorë, do të luhet violencë, luftë me gjak...

...Me parimet e marksizëm-lemenizmit nuk bëhet as diplomaci as politikë. Ti revizionist jugosllav lufton komunizmin, atëherë pusat e mos të luftoj edhe unë ty? Ti thua se ne jemi dogmatikë, se të forcru jëfandikë dhe bërë shtetin të ulët kundër Stalinit në lidhje me ekzistencën e shtetit. Dhe ne spuskemi të drejtë të të kundërpërprigjigjemi? Stalin e ka tënë tamun teorinë mbi shtetin i bazuar në Marksim, En-
gëlsin, Lenjin dhe e ka përcaktuar mirë se kur duke të shu-htet shteti. Po Stalin nuk ka thënë kurër se tani shtetin duke të do të endingjë e ta shumajmë. Ata i veshin fjalët e tyre me citation të Marksit mbi shtetin, i cili ka thënë se shteti do të vijë duke u shuar. Por kur, si e tek do të bëhet kjo? Vetëm shkenca marksiste-leniniste, praktika revolucionare mund të përgjigjen kësaj. Ajo nuk mund të bëhet as duke bashkuar në një më-nyvë, qoftë fjalën popull me fjalën shtet, qoftë dhe si avancim që të përorganizë kërëmit të një pleshë, Këtë "kërëmt pleshë" që ka kërkuar Marksi tentojnë ta të bëjnë revizionistët jugosllavë. Fshati jugosllav, thonë ata, mund të qëndrojë ashtu si çështë, domethënë s'është nevoja të kryejnë kolektivizimin...

Vepër, vël. 13, f. 343, 369-372, 373

PARTIA TË MIRËRJET NË SHUMË NË KOHËN NëMERÇHIN UJHE FORÇEJIN E BASHKIMETE PROFESSIONALE

Fjala e mbjelljes në Plenunin e 9-të të KQ të PPSH

2 prill 1958

Unë nuk do të zgjatem idhur me problema që po shqyr-tojnë sa në këtë Plenum të Komitetit Qendra, sepse shokët që morën fjalën, diskutiun shumë mirë. Mendoj se punimet e këtij Plenumi do të na ndihmojnë shumë për të përmirësuar punën tonë me bashkimet profesionale. Por unë dan të theksaj, ashtu sikurse tha shoku Mehmet, se për të mëtut që ekzistojnë në bashkimet profesionale, Partia, duke filluar nga baza deri në ndihmuhej, duhet që të ndihmojë ato akoma në shumë se që ka ndihmuar deri tani. Mund të mos gabahe po të them se Partia e ndihmon më mirë organizatorët e rinisë dhe në formën të organizuar e bën atë të mobilizohet në drejtine të kaktuar, kurse, sikurse doli këtu, në bashkimet profesionale nëvërë me këto formë të organizuar që ka kaktuar Partia për pjesëmarrjen e përfaqësuesve të punëtorëve në të gjitha ballkat, prandaj këtu duhet të bëhet në këtë kohë. Organizatat e Partisë në bazu dhe ndihmuhej e korrigit të Partisë duhet të shikojnë bashkimet profesionale si levat më të rëndësishme, K vërteta

1 Këtë Plenum, që zbuloi punimet nga 1-2 prill 1958, dërgoi dhe shqiptoi raportin e Byraosh Politike të KQ të PPSH "Mbi manaz për përmirësimin e mëtejshëm të punës të Bashkimve Professionale të Shqipërisë", mbajtur nga shoku Pila Peçaiti.
është se Partia jonë i ka caktuar drejt funksionin dhe rolin e bashkimeve profesionale, dhe se në këtë drejtim ne nuk bëjnë ndonjë gjë "të re", sig po bëjnë tani revizionistët, të cilët e kanë bëjnë të modës, të ilasin me fraza bombastike për "spesifikën" e tyre. Ata thonë se gjoja i kanë dhënë pushletën klassës punëtore dhe se atje nuk eksistojnë greva. Por ja që në vendet e tyre eksistojnë greva të tilla që tronditin të ashtuqajturin regjim të demokracisë direkte, qoftë në Poloni ose në Jugoslavi. Kurse në vendet tona, ku sipas tyre është vendosur "sistem autoatokratik", greva nuk ka. Këto gjëra i thonë vetëm atja që mund të dëgjojnë Radio Londër që thotë se gjoja në Elbasan po bëhen greva nga punëtorët etj. Derisa ata thonë se "pushletë i tyre është i punëtorëve", pse atëherë i detyrojnë punëtorët me bajoneta për të vajtur në punë? Një gjë e tillë te ne nuk ujet, sepse Partia drejtën shishten, bashkimit profesionale dhe të gjithë jetën e vendit në rrugën e vërtetë leniniste. Ndërsa ata s'janë në rrugën leniniste, por në rrugën antileniniste.

Revizionistët thonë se gjoja po u japin fuqinë bashkimeve profesionale, domethënë po i heqin partisë funksionet e saj dhe po ua "japin" bashkimeve profesionale, por këto jonë fjali, sepse në fakt bashkimeve profesionale ata u japin biberamin. Pojntë e revizionistëve kanë për qëllimin që të dobishojnë parlinë dhe pushletën e klassës punëtore, për të likuiduar partinë, për të likundur pozitionet e socializmit dhe për ta shkatërruar atë.

Partia jonë është në rrugën e drejtë leniniste në të gjitha qësitjet, ashtu si edhe për bashkimet profesionale në vecantë. Grumbullimi i klassës punëtore në bashkimet profesionale luam një rol të madh. Me mën i kësaj organizate klasa punëtore jo vetëm që edukohet, por zgjidh edhe mosmarrëveshjet që mund të ekzistonjë me administratorët shihetëre, duke in paraqitur ato Partisë, paraqojë së saj. Në këtë mënyrë janë zgjidhur dhe do të zgjidhur intereset e klassës punëtore dhe jo si po bëhet në Jugoslavi.

Por, që ka të mëna në punën tonë, ka. Kemi edhe vësh- tirësi. Kjo dihet. Shfaqje burokratike ka qoftë nga ana e Par-
NGA ARTIKULLI

NË KUNDËRSHTIM ME TEORINË DHE PRAKTIKEN E MARKSIZEM-LENINIZMIT!

4 maj 1953

Këto ditë zhvilluan punimet Kongresit i 7-të i Lidhjes së «Komunistëve» të Jugoslavisë. Siç dihet, qysh përpava kongresit i botuar projektprogrami i LKJ, i cili përmbante mjaft teza që janë në kundërshtim të hapit me teorinë dhe praktikën e marksizem-leninizmit, teza të cilat revisionojnë shëntjet themelore të teorisë revolucionare të klasës punëtore, marksizem-leninizmit, dhe që ka përfshirë të përcajnë unitetën e kampit socialist dhe të lëvizjes komuniste e punëtore ndërkombëtare.

Në projektprogramin e LKJ u gërbytthuan teoritë e kalbura të rrymave të ndryshme antimarkiziste, të vjetra dhe të reja, duke u paraqitur këto si «marksizëm krijuca»...

... Në programin e LKJ thuhet se sistemi shoqëror kapitalist, në formën e tëj klasike, i përcakton si kulturën e kurde kapitalizmi i sofërëm paraqitet si një vend gati jokapitalist, Kjo ndodh, sipas tëj, për shkak të zhvillimit të kapitalizmit, shëndëkur dhe të rritjes së rolit të shtetit borqeze në jetën ekonomike të vendeve kapitaliste. Sektorin e ndërkombëtarëve të ekonomisë në vendet kapitaliste programi i LKJ e paraqit si një sektor që sëshëtë kapitalizimin i «sakonshëm», por si «një hap përpara drepë socializmit», kurse shtetë borqeze paraqitet së tregon mbështetje.

1 Artikull i botuar në gazetën «Zëri i popullit» lidhur me Kongresin e 7-të të Lidhjes së «Komunistëve» të Jugoslavisë së dhe të programit që adoptoi ai.
laron ato nga rruga revolucionare, teza mbi "liberalizimin" e diktaturës së proletariatit, duke "zbutuar" lugjini e së kundër armqve të bregdoshme e të jeshllëm, qëronton klasën punëtorë në vendet e socializmit dhe kap rrugën për rivendosjen e kapitalizmit. Në përgjithësi, në LKJ dhe në disa diskutime në kongres qëshlla e shumëj e shtetit socialist paraqitjet si jetëve kryesore dhe e ngushme e ditës. Në këtë shprehje pikëpamja oportuniste mbi luftën e klasave në shkatëllë kombëtare dhe ndërkombëtare, mbi kontrafraktat e periudhës së kalimit nga kapitalizmi në socializm. Sipas programrit të LKJ dhe disa diskutanteve në kongres, kontradiktë themelore e kësaj periudhe nuk është lufta midis socializmit që rritet dhe mbeturinave kapitaliste që po vetëm, të diellën Lenin e ka përmendur në "kush do la fitojë", por janë kontradiktë që lindin nga format dhe metodat e drejtimit të ekonomisë në mënyrë të centralizuar nga ana e shtetit, nga aspiratat e aparitit të shtetit dhe të partisë për të është imponuar si forcë mbi shqiporinë. Dhe, sipas programrit, kjo kontradiktë zgjidhet duke shuar shirëm. Pra, sipas programrit të LKJ, diktatura e proletariatit duhet të dobësonet, të "demokratizohet", domethënë të cëm ane shpëjtësi drejt "demokracisë direkte" e "vetëadministrimit të produkcione" etj., etj. Në këtë arsikull nuk do të ndalni për të treguar sësa të gatuar dhe antimarkisiste janë këto pikëpamje teorikisht, as edhe sësa të pathezëta janë revolucionet mbi "burokratizimin etatist", që, sipas udhëheqjesve jugoslavë, përbërje në këngën e sistemit shtetëror të vendevë socialiste. Ne duate të thekojnë veqëm një gjë: pikëpamjet mbi nevojën e shumërjes së shtetit, pran, të dobësimit të diktaturës së proletariatit, të "liberalizimit" të saj, i këmbës ndrysh shumë herë gjatë vitit 1966. Atëherë ato u propagandua me të madhe nga shumë gazeta, fjaliime dhe radiostacione. Ato u përveçësuan edhe nga klubë "Petël" dhe Inve Nagi në Hungari. Dhe e gjithë bota e pa fare gati se ku e ruan Hungarinë ato. Në paraprin e Kardelit në Kongresin e 7-të të LKJ theksohet si "praktika është gjithatë i drejtisë në tezave ideologjike dhe teorike". Plotësisht e drejt-të, Jeta dhe praktika në Hungari treguan si pikëpamjet mbi

dobësimit e diktaturës së proletaraticit dhe shuarjen e vigjilençës revolucionare kundër armiqve të klasës dhe imperializmit ndër-kombëtar mbi i shërbejnë forcimit të socializmit, por dobësimit të tij. Këto "receta" u bënë paralalt e ditës në duart e forcave kundër-revolucionare dhe propagandistëve të burgjerizisë në luftën e tyre kundër komunizmit dhe pushtetit popullor. Ngjarjet e Hungarisë qenë një mësim i madh për të gjithë popull. Ato na mësuan edhe në praktikë se kështu për të dobësuar diktaturën e proletariaçt dhe shoqëri i rrezikshme, është revizioniste dhe antimarkisiste...

Vepër, vull. 15, f. 308-399, 400. -404
«MBI PËRËPAMJET ANTIMARKSITE E ANITSOCIALISTE Që ËSHTË NËN KROËSH Në DHE NË HERË NË KONGRESIN E T-TË TË LINDHES Në KOMUNISTËVëT, Të JUGOSLLAVISËT Në Në PROGRAMIN E SAJ DHE MBI LUPËNË PA KOMPROMIS Që DUHET BËRË PËR DËMASCNIMIN E SHKATËRROMIN POLITIK E TEORIK Të REVIZIONIZAT MODERN»

Nga raporti i mbajtur në Plenarin e 10-të në Kq të PPSH

20 qershor 1958

...Shumë kohë më parë dhe vështirish në kohët e fundit gjithë bota po e shëtë jugosllav dhe LJK në luftën midis dy kampeve objektivisht ka marrë anë e armonjve të socializmit, atë të minimi të partive komuniste e punëtorë, atë të shkatërrimit nga brenda të shkëruar socialiste (njagjerjet e Hungarise pranojnë këtë), atë të përcarrjes së kamuit socialist dhe partive komuniste. Askush nuk mashtrhet nga fakti që në Jugosllavi ka disa forma socialiste, që janë krijuan menjëherë pas gjashtë vjet të vendit, dhe ri thotë se gjëra khasa punëtorë është në foci, se ndërmarjet janë në këtë të punonjësve atj. Të gjitha këto ruhen me qëllim nga udhëheqësit revizionistë jugosllavë. Ato nuk i prisin punë as imperializmi amrikë, sepse në këtë mënyrë tilitimi fshihet më mirë ftyrëna e tij të vjerëtë përpara botës dhe përpara vetë popullit jugosllav dhe e ka më lehtë të zhvillojë veprimtarinë e tij armiçësore. Forma nuk e mbyshen përmbajtjen. Këtë e trendon vetë realiteti jugosllav: shëtë qihet republikë popullore, por politika dhe veprimtarinë e tij është kundër popullit, kundër socializmit, është në dobi të borgjesisë imperialiste; ndërmarjet industriale gjëra vetëiminisht nga punëtorët e jo nga kapitalistët, por kjo nuk pengon që në treg të veprojhë ligjet kapitaliste të konkurrençës dhe të anarkisë në prodhimin, të varfërimit të masave, të pusimit të një pjese të vogël, pra, të lindjes së elementit të ri kapitalist; tokat nuk janë në duar të çifligjërave, por bujqësia zhvillohet mbi bazën e pronës private, kooperativat bujqësore u shkatërruan dhe dihet nga të gjithë se pronë e vogël private përellitë kapitalizmin. Të gjitha këto tregojnë se Jugosllavi gjendet në fazën e kalimit të plotë në rrugën e zhvillimit kapitalist, të shqetësit përundimtar të aspiratave dhe të luftës së populljeve jugosllavë për socializmin. Shteti jugosllav objektivisht po kthehet në një shtet borçugj dhe LJK në një partë borqjeze të klasës punëtare, e cilë nuk ndërton socializmin, por lufton kundër tij. Këtë shtet qartë se udhëheqja revizioniste jugosllave nuk është gje tjetër, veçse një bandë e turpshme renegatish, që ka tradhatur socializmin dhe që vepron edhe në dëmën e interesave jetojke të vetë populljeve jugosllave. Këtëj del edhe detrya për të gjithë komunistët që të zhvillojnë një luftë të papajtueshme për la varresur politiksh dhe teoriksh, të revizionizmin, si rezistim kryesor për lëvizjen komuniste të punëtore ndërkombëtare, si agjentuqurin më të tårbur të imperializmit të vështirisë të imperializmit amerikan...”

3. — “Teoritë” e revizionistëve jugosllave mbi kapitalizmin e saj, mbi shtetin dhe revolucionin, mbi luftën e klasave dhe partinë, mbi socializmin dhe komunizmin e çmimi gje tjetër, veçse një grambumin, një gërshëm i të gjitha «deve» revizioniste të vjerë dhe të reja, një vingjallje e tezave të atit të oportunistizmit, Berntshajnë, dhe Kautskit, të oportunistëve të Internacionale të Dytë dhe të socializmit të dytë të saj, të trockistëve dhe të buharinistëve, të cilë janë varresur me kohë nga markizëm-leninizmi.

Markizëm-leninizmi ka tregon se imperializmi është faza e fundit e kapitalizmit. Kjo u vërtetua me triumfin e Revolucionit Socialist i Tënuor dhe të revolucionistëve socialiste në vendet e demokracisë popullore. Mirëpo revizionistët jugosllave, duke dashur të mbrojnë kapitalizmin, përpiqen ta shtrëmbë-

Duke e paraprikut kapitalizmin monopolist shtetëror si «socializm», revizionistët jugoslavë i kërkuanë ose epte të rëndësishëm të shtetërisë në «socializmin», shembësi i lartë është themban e shtetit të soltëm kapitalist dhe përpiqen ta përfshirin atë sikur nuk është avemi në duart e borçës me monopolist, por sikur qëndrojnë mbështetë. Kjo është për të marrë domashëm nxënësinë e vendosjes së dikatura të shtetërit dhe të shkakthërit të aparatit shtetërisë borçërëz.

Sipas të gjitha këtyre pikëpamjaive del se klasa punëtore në vend të kapitalistë nuk duhet të organizohet dhe të luftojë për gjërimin e saj, për socializmin. Po kështu del se nuk është nevojë që ajo të jetë partitë e saj revolucionare, markiste-lehiniste, sepse, së cä e pohojnë revizionistët jugoslavë, në socializmin të çojëjë edhe partitë borçëse apo organizata të tilla së të ndihmonë dhe këto përpeshtajë edhe sindikatat e SHBA-së që janë reakcionare. Ja deri ku arrijnë revizionistët jugoslavë.

Të gjitha e kuptojnë themban dhe qëllimin e këtyre pikëpamjaive antimarkiste, antisocialiste, thellësishë sërish të arsimit e lartë për klasën punëtore, të revizionistëve jugoslavë. Së tê gjithë agjentë e tjerë në levizjen punëtore ata përpiqen të shkaktojnë shpirtërishë klasën punëtore, ta largojnë atë nga lufta e vërtetë për socializmin, të mbrojtën e të zgjatën jetën e kapitalizmit. Por klasa punëtore dhe masat e tjera punonjëse në vendet kapitalistle, që e ndihojnë shumë të arsuanë të tyre zgjodhën dhe shfrytëzimin imperialist, shqiptjan dhe violencën e aparatit shtetërisë kapitalist, që i vuanë më kurrizën e tyre urinë dhe papunësinë, perskutimin dhe terrorin, nuk gjenihej lehtë nga përreth qënaqë të omborizojë, të revizionistëve dhe të agentëve të tjera të imperializmit. Ata për nga markizëm—leninizmin dhe shkoiqën pas partive komuniste, sepse vetëm këto shprehin interesat rrënjësore të tyre, i udhëheqin drejt në rrugën revolucionare të kërkimin nga skellërisë kapitaliste.

6. — Përderisa udhëheqësitet revizionistë jugoslavë kanë marrë përsipër rollin e mbrojtësit të kapitalizmit, kuptohet se ata nuk mund të mos shpëtina dhe të mos shënaqin diktaturën e proletarët dhe sistemin socialist të vendove tona. Diktatura e proletarët, sipas udhëheqjes jugoslavë, të shpët jetëjëkë në burokraci, «kufizën demokracinë», prandaj duhet të bëhet dorë nga ajo, megjë edhe armqet e klasës tashmë nuk ekziston, dhe duhet të kahelë në të ashtuqajtuarëm demokraci të drejtëpërmej. Kuptohet se kështu «këshillë» udhëheqësitet jugoslavë ushtrin vendend socialiste, sepse në vendin e tyre ata e forcqhëj diktaturën dhe të gjitha organet e saj, por kuptohet, jo në luftë sundim dhe diktaturën e tyre, për të stëitur kundërshërtet e tyre... Diktatura e proletarët, shteti socialist, siguron demokrakinë e vërtetë për musat e gjera punonjëse, për popullin dhe shtyp pa mështirë poq resindencë të armqve të popullit, të armqve të socializmit. Karakteri me të vërtetë demokratik i pashitet tonë shihet në të gjitha ftojet tona në frontin e zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës, në përmirësimin e parashit të jetës, në pjesëmarrjen e qëjasë të vetë punëtorëve dhe të shkatërruarë në drejtimin e vendit. Prandaj, pashitet popullor i ka rrënjët thenë në popull dhe çkon përkrarjen e plotë të tij. Kjo u tërugja në mënyrë të shkaktojnë edhe një herë në vendin tonë me rezultatat e zgjodhjeve për Kuvendin Popullor.
MBI DISA ÇESHTJE LIDHUR ME RUAJTJEN E SEKRETIT, ADMINISTRIMIN E KORRESPONDENÇES DHE SHQYRTIMIN E LETRAVE E TË ANKESAVE

Nga letra dërguar komiteteve të Partisë në rrathe

30 prill 1959

3. — Një kujdes i veçantë i kushtohet gjithashtu punës për pritjen dhe shqyrtimin e propozimeve, letrave dhe ankesave të përmendjesve. Për këtë qësh të vëllët vetëm kujdesi i aparateve të Partisë dhe i komisioneve të revizionimit të Partisë, por edhe i komiteteteve ekzekutive, i drejtorëve të ndërmarrjeve, i organizatave të bashkimeve profesionale, i komisioneve të pajtimit etj.

Në këtë drejtëm duhet marrë ekspertësia e mirë e Komitetit të Partisë i Qytetit të Tiranës, i cili jo vetëm e ka analizuar në byronë të ulj, por e ka bërë problem të këshilli popullor, të plenimit të bashkimeve profesionale të qytetit dhe të komisionit të revizionimit, duke dërguar dhe ekipe për kontroll e ndihmës.

Për të zgjidhur ankesat dhe për të bërë një punë më të mirë që të shruguese, Komiteti i Partisë i Qytetit të Tiranës ka udhëzuar që të zgjidhurit, anëtarët e bashkimeve popullorë të lagjeve e të qytetit, çdo 15 ditë të marrin kontakt me popullin dhe këtu të shtrenjë disa nga problemet për të cilat paraqiten kërkesa të shumta. Gjithashtu janë organizuar aktivë me drejtuesit e një ose më të dhënë sektorëve, ku, përveç të tjerave, u është thohuar respektimi i ditëve e i orëve të pritjes dhe

Vepër, vull. 16, f. 1, s. 7, 13-18
është kritikuar ashpër tendenca e disa drejtuesve që, për të shkurtojë vlen, i drejtajnë punonjësit në komitetin e Partisë ose në komitetin ekzekutiv.

Këto forma punë kanë rëndësi. Këshilltarët e zgjedhur, në takimet që bëjnë me popullin, nuk duhet të mbajnë vetëm shënime, por të dëgjojnë e të aqrojnë popullin dhe kur të jetë nevoja, të ndërshyrojnë për zgjidhjen e padrejtuesve ose të kërkesave të njerëzve. Kështu do të rrritet roli i vetë këshilltarëve. Një punë më të mirë duhet të bëjnë në këtë drejtim organizatat e masave, sidomos bashkimet profesionale, organizatat e Frontit e të gruas në lagje e në fshatira. Nga ana tjetër, drejtuesit e ndërmarrjeve dhe të organave të tjerë të pushtetit popullor, së komunisti dhe perfaqësues të pushtetit popullor, duhet të dëgjojnë che të zgjidhin me kujdes dhe drejt kërkesat e punonjësve të mës. Për përcjellin ata nga një vend në tjetrin. Në këtë drejtim duhet të rrritet roli i organizatave-bazë të Partisë; ato të bërrin në rreptë herë pas herë drejtuesit e ndërmarrjeve, duke pasur parasytë se puna me njerëzit është e vështrim, por e domasoshme dhe duhet bërë me kujdes e durim të jashtëzakonskim...
kastër, kanë pasur tendencë të punonin zyrave, qoftë edhe në një punë fare të thjeshtë. Ky mentalitet ka ndryshuar, por nuk është zhdukur fare. Kështu ka akoma edhe sot ajërëz që kërkojnë të futen zyrave. Ajërëz të tillë duhet të kuptojnë se vendi i xnderit është në prodhim dhe në prodhim vende ka kurdishtë. Megjithatë Komiteti Qendar i Purtisë dhe Qeveria do të shqyrtojnë çështjen se çka mund të bëhet akoma në rrethin tuaj gjatë planit të tretë pesëvjeçar për t'u dhënë mendori ngjë numri akoma më të madh grash për t'u futur në prodhim...
për gëshjë urgjente. Kështu, për shembull, ministri i Bujqë-tisë mund të vejë në rreth dhe për gjysmë dite për një punë të caktuara që nuk kërkon shumë kohë.

Ministrat, para e të venë në ndërmarrje për një problem, duhet të arrinin kontakt edhe me sekretarin e komitetit të Partisë dhe me kryetarin e komitetit ekzekutiv të rrethit, të cilën i dinë më mirë gëshjtjet në territorin e tyre. Kjo gjë do të informojë si duhet ministrat dhe do të orientojë ata që të ndihmojnë më mirë për problemën që ka shkur të rrethi. Zbatimi i një sistemi punë të tillë nga shokët ministra do të bëjë që të mund të luftohen me sukses burokratizmi dhe të jepet një ndihmë më e madhe e më e kualifikuar paraqë. Nga ana tjetër, dikasterit të keni më mirë parasysh që të plotësojnë si duhet detyrat e tyre ndaj ndërmarrjes.

Së përfundoj mund të themi se organizatet-bazë të Partisë në dikastere janë forcuar, por të mëtai që u vunë në duke ekzistajnë, prandaj duhet të luftohen. Edhe grupet e Partisë, atje ku shihet e nevojshme dhe plotësohen kriteret, të ndërtohen, por të kihet parasysh që të mos bashkohen komunistët e një drejtorie me një drejtori tjetër, sepse kjo nuk do të ishte e arsyeshme.

Vepër, vull. 17, f. 329, 341-342

NGA FJALA NË MBLEDHJEN SOLEMNE ME RASTIN E 15-VJETORIT TË ÇLIRIMIT TË SHQIPËRISË

23 Nënëtor 1958

...Duke festuar 15-vjtorin e Çlirimt në atdheut dhe të vendosjes së pushitetit populor, populli ynë kujton Luftën e tij heroike Nacionalçlirimtarë, vjatjet dhe sakrrifikat e pamërtë, kujton betejat e lavdhime të partizanëve dhe partizanëve trinë, në saje të të cilëve u shkrua me gjak fazja më e lavdhime e gjithë historisë së pushuikut tonë. Lufta Nacionalçlirimtare, e cilë e organizua dhe u udhëhoq me trimri e zotësi nga Partia Komuniste Shqiptare (pot Partia e Punës) ishte një luftë e gjerë popullore. Ksa janë çmendore, fshatarësisë punojshme revolucionare dhe gjithë patriotët e ndershmë të vendit nuk mund të duar në qëndrënë e luajt, çizen e fashizmit italë dhe gjerman, si dhe ardhja e tradhëninë e feudo-borgjezisë së vendit. Prandaj ata me patriotizëm të flaktë e të kullojnë në përgjigjen thirrjas së Partisë për luftë kundër pushuqesit fasist dhe tradhentërve të vendit.

Në udhëheqjen e Partisë marxiste-leniniste të komuniste shqiptarë, u krijua Fronti Nacionalçlirimtarë, bashkimi i çeliktë i popullit, ushtria politike e revolucionit tonë popullor; u krijua forca e armatosur e këtij revolucioni, Ushtria heroike Nacionalçlirimtare, e cilë e filloi veprimtarinë e saj luftarake me njësia të vogla e çeta dhe e përfundoj me divizion e korpsatë, në radiqet e të cilave mënavorësisë në dillet e paraçlimrit rreth 70 000 partizanë e partizme.

...Pushuqesit dhe kuislingjet, as me luftë as me terror as me drejti, më mendon në shkatërronin Partinë, më mendon...
dün ta shumën e madh të Luftës Nacionaleqrimtare. As me krijimin e «Ballit Komintern» si të «Legalitetit» dhe as të organizatave të tjera tradhërt, pushhuesit dhe aleatët e tyre, tradhërtaret shqiptarë, nuk mundën ta izolonin dot Partisë. Përshndahni ishte Partia ajo që i goditë pa mëshirë dhe i zanoi ata krijetësisht.

Reakksioni anglo-amerikan, me përkrahjen e fashizmit gjerman, u përpuq me të gjitha mjëjet të nxirrto nga balta organizatat e tradhërtave shqiptarë, f’ja kundër-vinte këto Partisë dhe ta detyronë kësaj si të ndonjë pushhuesin me këta vraser dhe tradhërt të popullit. Por Partisë sonë s’ia hante do qeni shkupin. Angezi me gjermanin një herë e copëtuan Shqipërinë në Kongresën e Berlinit, një herë u kurdis Traktati i fshirës në Londër. Kohët kishin ndryshuar, kurse qëllimet e imperialistëve kishin mbetur të njëja, por tashmë e kishë manë ferra urakën. Grushë t Parissë rre t menstrhëm mbi Mukjen. Kishin gjëla e anglezve, e gjermane, e kusinjgjëve dhe e opportunistëve dëshjetë që në emigracion, ashtu si kishin dëshja edhe më parë orvatjet e anglezave dhe të agjentëve të tyre në Shqipëri për të krijuar një qeveri të ashtuqajtur shqiptare në emigracion, me kusinjgjën Mehdi Fraqiri në krye, ashtu si dëshjat zbarkimi anglez mbishteton tonë, ashtu si dëshja edhe më vonë, pas Çirimit, orvatjet e shumta të angle-amerikanëve dhe të titistëve që synonin zhdukjen e Partisë, të shtetit dhe të të gjitha fitoreve të popullit tonë.

Si rezultat i Çirimit të vendit, në Shqipëri u vendos pushheti popullor, në formë e regjimit të demokratës popullor. Eshët një meritë e madhe e Partisë së Pusës të Shqipërisë fakti që ajo vazhdimisht e ka ndihur agushët çashtjen e Luftës Nacionaleqrimtare, çashtjen e çirimit të vendit, me çashtjen e marrjes së pushhetit në duart e popullit. Vija e drejtë e Partisë sonë, politika e saj e përgjithshme, e cilë kishë përkrahjen e njëvëshme të të gjithë popullit shqiptar, sepse ajo shprehje plotësisht aspiratën e tij, triumfoni mbi pushhuesit fashistë dhe bashkëpunëtorët e tyre, tradhërtaret e vendit tonë.
Forca e popullit punojës të Shqipërisë së re konsiston në faktin se me triumfin e revolucionit tonë popullor pushtetit kaloj në duart e masave punonjëse. Pushtetit popullor, i udhëhequr nga Partia, përfshisjen përpjeshisht intereset dhe aspiratat e punonjëseve të vendit tonë. Që pas Çlirimit të vendit e deri sot pushtetit nën nxënësor gëzimby të shumë dhe rrotull të masave të gjera punonjëse në drejtimin e vendit është rritur vazhdimisht. Janë punëtorët dhe fshatuarët e vendit tonë, si edhe intelektualët e dalë nga gjiri i tyre, ato që vendosin ligjet dhe planimet në ndryshme për shkallë të ekonomisë dhe të kulturës së Shqipërisë së re në të gjitha shkallët, që nga fshati, qyteti, vrethi dhe deri në Kuvendin Popullor. Janë përfshinësit e të njëjtave shqetas, që zbatojnë ligjet dhe planet e shtetit, që kryejnë funksionet e kryerësve të pushtetit tonë, që nga baza dhe deri në qendër. Ky fakt përbën nga arsyet kryesore që shpjeton sukcesat e ariturë në vendin tonë, luf të këmbëngjullëse dhe të vendosur të masave për realizimin e detyrave që kanë shtuar të shtroj në Partin dhe Qeveria.

Partia e Punës është e kushtuar dhe i kushton një kujdes të vështirëzuar për fizikë të mëtejshëm e perfektionimit të vepërshëm që organëve të pushtetit popullor, duke pasur gjithnjë parasysh shtimin e vazhdueshëm të rojtit të masave të popullit në punë dhe drejtimit dhe në kërkimin e shtetit tonë të demokraçisë popullore. Edhe në të ardhmen Partia jonë do t'i kushtojë kujdes të vështirëzuar, ashtu si deri tani, forsimin të të gjitha organëve të diktaturës sonë, të cilat i shtrojë shtetet në shtire të aritur nga populli, sigurimit të lirisë dhe të pasurësisë të ndihmë të shqiptarëve nga qëdo rrezik.

Punët e popullit nga kanë një dashuri të madhe dhe një kujdes të vështirëzuar për Ushtrinë tonë Popullore dhe për organet e Sigurimit të Shtetit, që përfshijen popullin e armatomor për mbrojtjen e lirisë dhe të sovranitetit të vendit, për rrjetin e qëndrës dhe të rrezikut tonë demokratik. Forcat tona të armatomorëve dhe Sigurimit wnë të Shtetit, të krijuar dhe të edukuar me kujdes të vështirë nga Partia jonë e Punës,
duke ruajtur e trashëguar me besnikëri traditë e partizaneve tímë terma, gjatë këtyre 15 vjetëve janë modernizuar, janë pajisuar me nje teknikë të lartë dhe me një shpirt murolo-politiq të shkëbqyer. Gjatë 15 vjetëve të ekzistencës së Shqipërisë së re as të kanë qëndruar me vigilencë në roje të fitoreve të popullit tonë, të punës paqësore të masave punonjësje. Forcat e armatit të Republikës sonë Popullore kanë qenë kur-dohërë dhe janë të gjetishme që të tregojnë vendin edhe armiku, i cili të i evrajtej të cemante sudopak interesat e popullit tonë punonjës, interesat e atdheut tonë të dashur.

Faktori kryesor për arriturin e fitoreve tonë në të gjitha drejtimet si dhe për kapërcimin me sukses të çengesave e vështrimëve të ndryshme është ruli udhëheqjes i Partisë sonë heroike dhe të lavdhishe të Punës, Partisë së klasës punëtore, besnikë e pattundur e ideve të pavdekshme të marksizëm-leninizmit...
shembullore pikhëpanjë e tyre ndaj kujt do që hen gabime të mëdha, të cilat i kushtojnë shumë socializmit e revolucionit proletar në botë.

...Vigilanca, në edo momenti, të jetë në lartësinë e duhur, të jemi të armator dhe të dimë të parashkijnë se si do ta shfrytëzojnë këtë situatë armiqtë e shumë që na rrethojnë. Ata do të mundohen të vjellin vzer me njëzët e tyre këtë, për ta zmadhuar dhe për ta nxitur këtë luftë kundër Partisë sonë dhe kundër ndërmit të socializmit në Shqipëri. Prandaj vigilanca e imprehet në kulm.

Një problem tjelë është puna që duhet të bëjmë për realizimin e planeve, së c syri edhe shoku Mehmet. Çështjet ekonomike duhet të shohin seriizhtë, të mendojnë shumë për to, se mund të krijohen situata të vështrara. Për këtë duhet të jemi të përgatitur për gdo eventualitet. Po fërri eventualiteti? Mund të ndonjëse që armiqtë të na sulmajnë. Për këtë ne duhet të jemi vigjilantë Ndaj armiķe ashtu si kurdoherë, prandaj armikun ta përballtojnë me luftë të ashpër dhe pëkompromis, ta godim pa mështi.

Sigurisht, armiqtë tanë do të kurdisin komplote. Ne i dimë planet e revolucionistëve jugosllave kundër vendit tonë. Për këto arsye ne kemi qenë dhe do të jemi vigjilantë, po tani vigilanca duhet të agirhet në një shkallë akoma më të madhe në radhët e Partisë në të gjitha drejtimet, do të që të disiplinën e prodhimit, që asqet të mos i shpëtojë punën e Partisë.

Problemen ekonomike të merren mirë në dorë nga Partia, të mos mendojnë se tani ndik në bërë kohë etj. dhe t'i lënë çështjet të cein vetë. Ne kemi mundësi që të punojmë mirë, të marrim më shumë grurë, misér, pambuk dhe prodhime të tjera, përquarështë nga kushti atmosferike. Këto mundësi të mëdha duhet të shfrytëzojë, të mobilizohemi totalisht në këtë drejtim, sepse impardalitet mënd të na shkaktojnë të papritura.

Për këtë qëllim ushtria të jetë e armator, të jetë në këmbë e vigjilante dhe ky tjetër revolucionar, që vlon në zemërin e komunistëve, të përshkjojë të gjithë ushtrinë. Partia të jetë në këmbë, të mbajë mirë armët në dorë, të jetë e disiplinuar, e agritur politikisht. Pra, me një gatishmëri dhe me një përgatitje të tille, punët me siguri do të na e caj mirë.

Organet e Ministrisë e Punëve të Brendshme të tregojnë vigilancën të madhe revolucionare, të jenë ashtu si kanë qëna kurdoherë, në sëmund kundër armiqve të brendshme dhe të jashtëm për mbrojtjen e kuftime nga orëvaxhjet e panumërta që do të në bëjmë armiqtë. Partia atj të mobilizojë të gjitha forcat e saj, të qëndrojnë fort dhe t'u japë armiqve grushtë kokës, pa mëshirë. Vija jonë ka qenë e është e drejtë dhe vigilanca asnjëherë nuk është shuar. Prandaj edhe dhe të urdhëm të jemi kurdoherë vigjilantë dhe të mos bëm në gjumë. Kjo ka rëndësi të jashtëzakonshme.

E vërjeta është se komunistët shqiptarë janë irrine, ata mund të një gjakëmë, sëcila tëtë Hrustovi, por gjakëtë. Trimi i mirë është gjakëtë. E them këtë se asnjë alarm në punën tonë nuk ka pasur. Ne kemi pasur edhe momente të tjera shumë të vështrirë, por kemi qëndruar të patundur dhe koka nuk të është trollosur.

Të mobilizojnë musat në rruget e Partisë, për realizimin e planeve, për forcimin e vigjilancës revolucionare dhe të gjithë, pa u alarmuar, se të na alarmojë shëhiron edhe armiku, të kryejnë mirë që të ngarkon momenti. Met Pedet e armiku janë të shumëllojshme për të futur panik, por Partia të japë shembullin, komunistët të qëndrojnë të patundur, he-roikë dhe të mos trubullohen. Po të mbanet një qëndrim që të lejë edhe populli të do të frymëzohet e do të kaltet me qëndrueshin e patundur të Partisë. Prandaj të gjitha këto cilësi që ka Partia jashtë të vihen në dukje, t'i qëndruj në bazë, të mobilizojnë njerëzit dhe të kalimin në të gjitha këto virtute të Partisë.

Ky Plenum ka qenë një shkolë e madhe për t'i gjithë. Të armatomë, pra, me mësimit e këtij Plenumi dhe t'i viheni punës. Tani propozojnë që projektekomunikuq të bëtojman, me qëllim që populli yndë dhe miqët të dënë mbi zhvillimin e mbledhjes sonë të Komitetit Qëndror.

Vepa, vël. 19, f. 62-63, 72-75
Nga fjalë në takimin me një grup përfaqësueshëm të kolektivit punorjës të kombinatit të sh不失 «Stalin»

13 Shtator 1960

... Qëndrimi i Partizës sonë në Mblodhjen e Bukureshtit ishte i drejtë. Atje disa vakti u erdhë mirë, por sa më shumë kohë që kalon, sa më tepër duket drejtësia e këtij qëndrimi. Disa parti, grupë dhe organizata të tjerë nuk janë dukord me qëndrimin e udhëheqjes së tyre në Mblodhjen e Bukureshtit. Në organizatat-këtë të parti në disa kryqetete të vendevë sociale, bile, lihet se Partia e Punës e Shqipërisë ka të drejtë në qëndrimin e saj. Është i krijuar Bashkimi Sovjetik, u vendos e para dikatura e proletariatit në botë. Me vendosjen e dikatura së proletariatit edhe në një sërë vendesh të lira u krijuar komunistë socialistë. Epoka jonë është epoka e triunfit të socializmit dhe të komunizmit, për kjo kërkon që dikatura e proletariatit të vazhdojë të forcosh mbi bazat e celitka të markxizëa-leninizmit...

Në këto situata të vështrim Partia duhet të jetë e zgjuar dhe vigjllente; të forcohen uniteti i celitkës i Partizës rreth Komitetit Qendror dhe uniteti dhe populat tonë rreth Partizë. Kjo është dotyra jonë kryesore. Po patën Partinë kështu si është, të celitke, monohile, nuk do të ketë forcë që të shkatërtojë të cërron më të vogël në unitetin tonë Parti-popull dhe mërtimi i socializmit në vendin tonë do të e cçrre me ritme akoma më të shpejtëja.


Liri Belishova u lëkund në drejtësinë e vijës së Partizës; ajo nuk është dukord me qëndrimin e delegacionit të Partizës sonë në Mblodhjen e Bukureshtit. Po pse mbajti këtë qëndrim ajo? Një qëndrim i tillë erdhë nga shumë të meta subjektive të saj, Lirisht ju vrit mendja, ajo kishte të meta serioze personale. Në rrah të përcîrje ishte avogante e madhe ndaj kundërave dhe mbivlerësonte veten e saj. Shumë herë ne e kishin kritikuar se nuk i trajtoare mirë kuadrot. Ishte vritur shumë mendja, sepse disa nga udhëheqësët sovetikë, me qëllime të enkluarë, i bërën asaj mjaft lajca. Nga të gjitha këto ajo mendoi se erdhë koja që të shtrihet hapllzi pikëpamjet që i kishte siguruar udhëheqja hrushoviane se gjyshë qëndrimi i Partizës sonë dhe i Komitetit Qendror të saj në këto situata nuk është i drejtë, pranaj, sipas saj, dubej mbajtur menjëherë qëndrim duke marrë anën e Pë të BS, pa e gjykuar ndërshëm tështjen.

... Por, për të fshihur gabinet dhe mpospëtimin me vijen e Partizës sonë, Liri Belishova dhe Koço Tashkoja menduan se tërëtë është delikate, pranaj është së shpërjtajmë të marrin flamin e prosesveizmit, duke dëklaruar se ne nuk jemi dukord me Komitetin Qendror dhe vepurim. Por Komiteti Qendror nuk lejon të futen kunja në unitetin e Partizës, sidomos në këto momente vetëm këndësh për të vëzhjen punëtorë mërkombëtare.

Lufia kundër revizionizmit ehtë të jetë mjaft e ashpër, e zgjuar dhe konsekvente dhe Partia jonë këtë lufia ka bërë. Lufien e Partizës sonë kundër revizionizmit e njohin dhe e cripojnë shumë parti mota. Sot ka disa parti që kanë hequr dori, fare nga kjo lufia, mirëpo nga kjo rrushen gjëra të popullgjyran. Kështu ka ndodur në Bulqgari, ku është botuar një hare e Ballkanit, ku Shqipëria paraqitet si pjesë e Jugos-
llavisë. Duhet parë përse ndodhin atje gjëra të tilla? Këto ndodhin nxgjat atje është shuar lufta kundër revizionizmit. Revizionistët atje kanë mundur të mbledhen e të livadhinin e të duan dhe të arrijnë derisa të shypet edhe nxjë herë të tillë. Dhe kur Komiteti Qendror i Partisë sonë protestoi për këtë çështje, ata na dhunë të drejtë që jemi indijuar për këtë gabim dhe do deklaruar se do të përpiqen të zhkolput fajtorët. Mërisë, ta zënë se kjo do të bëhet, por penna është pse ndodhin këto nxgjëshmëria tani e nxjat kanë ndodhur më parë? Sigurisht kjo ka ndodhur se atje është do të gjithë vigilenca kundër revizionistëve. Kështu mund të duhet edhe për gjëra të tjera.

Ne kemi parë mbështet revizionistët jugosllavë kur do dobësuan vigilenca në Hungari dhe qëdeshëna ata të bënin në Shqipëri, kurse, nga nga lajtar, udhëheqësit sovjetikë në thinën mos flitë kundër revizionistëve jugosllavë se u rritet mendja. Po të është që do të thotë është që jeto tash të ndryshoj me të ose të lëngoj me të ose të ngrithoj me të ose të ndihmoni se revizionistët duhen demaskuar për ose veprimtarë të tyre, ashtu sitojë bërë Lenini.

Partia jonë është e fortë dhe më saktë më ngjat e cthe e cito. Ajo tani ka gati 20 vjet jëllë, por ana 20 vjet luftë. Partia jonë më e ngjat e ka gjetur sotër të shnuar, ajo e ka flitur nga bulka e kriju dhe ka qëndruar këta të vjetër e pasqyritm shkakur nga të katër antik se mos e nga qëllim të realizim të Amerikë-Anglise dhe është revizionistët jugosllavë, neo-marxistët italianë. Kjo situatë e bëru Partinë tonë të fortë, vigjilente dhe të afë të për parë të gjitha manovrat politike e ideologjike të armatën tani si në radar dhe jo vetëm të shokë gabinet këtë bëhen, por edhe të mos gjoboj kur gjykon përcë e bënë armatën ato veprime.

Revizionistët jugosllavë të kanë bërë dëme të mëdha Partisë sonë, por lufta e pandërprerë kundër tyre na ka bërë të lëmërcin vigjilencën. Ne kemi meqëm shumë nga lufta kundër tyre, kurse ka të lëmër që kanë fjitur dhe, po fjete, revizionistët ta bëhin.

Asnjë gjë e shhtrebër mëi mund të rezistojë drejtësisë eë marksizëm-leninizmit. Nganjëherë ne ushtim në vështrarës, mëdha përpara penges, por marksizëm-leninizm e eliminoni ato. Nuk mund të qëndrosh mbi dy karqesi, po të jesh marksisit; po të kësa një vijë të shhtërmer me siguri që 100 pozicion ideologjike dhe politike do të mbush, se nuk di ku ke kokë. Kurse, po e mbajte drejti vijën, nuk ka as këshhu, as atsh, nuk ke as shqetësime. Anëtarët e Partisë sonë nuk kanë shqetësime, se të gjithë janë të hindur që ne cim drejt, ndërsa në partitë e tjera nuk është këshhu.

Të marinin, për shembull, Hungarinë. Atje, megjithëse situata tani është më e mirë se përpara, propa këtë shqetësime, sepse gjithë ai kundërrevolucion që ndodhi, gjithë ai forta realisëmon, ndarja e Partisë në grupe të ndryshme (disa thëshin se partia kishite të drejtoj, disa jo, një pjesë e qëndon ato sektarë, një pjesë e ishte centristë etj.), të gjitha këto krijuan vështrësisë, pasojat e të cilave po ndihnon edhe sot. Edhe në Poloni po këshhtu, kurse në Partinë tonë nuk kanë ndodhur gjëra të tillë, sepse ajo lufon me konsekvencë për mbytjet e marksizëm-leninizmit.

Prandaj, ta ruajmë unitetin e Partisë sonë dhe të realizojmë planet, se kjo është një çështje me qëndra të madhe. Ne do të dalim përpara Kongresit të Partisë me plan të realizuar. Vetëm bujqësia nuk është një kështu me rëndësi të madhe. Ne do të dalim përpara Kongresit të Partisë me plan të realizuar. Vështrësja e mëdha dhe të mëdha dhe të mëdha dhe të mëdha dhe të mëdha dhe të mëdha dhe të mëdha. Ne do të dalim përpara Kongresit të Partisë me plan të realizuar. Ne do të dalim përpara Kongresit të Partisë me plan të realizuar. Ne do të dalim përpara Kongresit të Partisë me plan të realizuar. Ne do të dalim përpara Kongresit të Partisë me plan të realizuar. Ne do të dalim përpara Kongresit të Partisë me plan të realizuar.
punëtorë të luvdhisëm dhe kuadro me eksperencë, atje kemi organizacion e Partisë të gjatshme për të kryer çdo detyrë.

Edhe një herë ju faltënderr dhe ju uroj nga zemra suksese të reja të nëndjeshe, të dëlni faqëbardhën e zotimet dhe të arrini të merrni flamurin e Kongresit të 4-t të Partisë!

**Vepër, vull. 19, f. 235, 247-253**

---

**K G A**

**FJALA E MBAJTUE NË EMër TË KQ TË PPSH NË MBLEDHIJEN E SI PARTIVE KOMUNISTE DHE FUNëTORE NË MOSKë**

16 nëntor 1960

Të dashur shokë,

Kjo mbledhje e partive komuniste dhe punëtore ka një rëndësi historike për rivizion komuniste ndërkombëtare, po i bën një analizë të hollësisë më të rrethinisht politike ndërkombëtare, po bën bilancin e suksesve dhe të gabinetve që mund të jenë vërshuar në rrugën tonë dhe sa ndihmon ne të përcaktojnë më gartë vijën që duhet të ndjekim pasqetë për të korru suksese të reja në dobi të socializmit, të komunistit dhe të pages.

...Problemet e mëdha të kohës e kanë prakequtorë edhe Partinë e Punës të Shqipërisë, edhe popullin tonë të vogël. Republika janë Popullore ka qenë dhe është e rrethuar gjeo-

---

1 Mbledhja e të partive komuniste e punëtore u mbajt në Moskë prej 10 nëntorit deri më 1 dhjetor 1960. Ajo u zhvillua në një gjendje të tëpër të ndërkombëtare të rivizion komuniste ndërkombëtare si pasojë e përhapjes së rivizionizmit modern dhe ndosues e vepërimit të përpunurës së komunistëve të ndërkombëtare. 2 Veprimtarë e kryesora mbështeti Njërver Hoxhë. Fjala që mbajtën ai në Mbledhjen e Moskës u aprouna nga Plenumi i 28-të të KQ të PPSH më 1 nëntor 1960. 3 Veprimtarë e delegacionit të KQ të PPSH në Mbledhjen e Moskës u aprouna plotëisht dhe njëzëri nga Plenumi i 21-të i KQ të PPSH më 19-20 dhjetor 1960.
gjezia realisacionare italiane të vërrë në shtatë për të tretën herë qëllimet e saj grubitqer kundër Shqipërisë, ose monarch-fasistët grekë të realizojnë ndërkohën e tyre të shembull për grafikën e Shqipërisë së Jugut. Pse ne s'i kemi lejuar dhe s'do të lejojnë kurri këta, prandaj jemi «luftëxhitës? Ata e dinë fare mirë që në rast se i prekijn kufijtë tanë, atëherë do të kenë luftë me ne dhe me gjithë kampin e socializmit.

Qëllimi i tyre, pra, ka qenë dhe është të na izolojnë nga kampi dhe nga migjë, të na akuzojnë si «luftëxhitës dhe të egër», pse ne nuk i hapim kufijtë tanë të livadhinës lirisht, të na akuzojnë që ne s'jemi për bashkëkzistencën. Por, për irani të fatit, ka shukë që e tesojnë këtë lodër të revolucionistëve dhe këto shpërkon kundër Partisë së Punës të Shqipërisë. Natyrisht, ne jemi kundër një bashkëkzistence të atillë, për hir të së cilis ne, shqiptarët, duhet t'i bëjmë koncesione territoriale dhe politike Sofokli Venizelosit. Jo, as kohëra, kur tokat e Shqipërisë bëheshin monedhët tregu, kanë vdekur përgjithmonë. Ne jemi kundër një bashkëkzistence të atillë me shihetin jugoslav, që vë si këndi shuarjen e luftës ideologjike e politike kundër revolucionistëve jugoslavë, këtyre agjentëve të imperializmit ndërkombëtar, këtyre tradhuerë të markxizëm-lenisizmit. Ne jemi kundër një bashkëkzistence të atillë me anglezë apo amerikanët, për hir të së cilës ne duhet t'u njohim, së kërkojnë, koncesionet e vjetër politike, diplomatike e izgjatë që u kishë akorduar atyre regjimit i mbretët Zog...
NGA

RAPORTI NË PLENUMIN E 21 TË KQ TË PPSH
"MBI MILEDILJEN E ËRFAQESUESVE TË PARLIVE
KOMUNISTE E PUNËTORË, Që U BË NË MOSKE
NË NËNTR 1960"

19 dhjetor 1960

...Në epokën tonë, përmbajtja themelore e së cilës është kalimi nga kapitalizmi në socializem, problemi i rrugëve të kalimit në socializem merr një rëndësi të vçantë. Mosmarrëveshjet në lidhje me këtë problem qëndronë në sa vijon:

a) Në faktin që në Kongresën e 20-të, duke më vonë, rruga paqësore u sihthu si një rrugë thjesht parlamentare, si itlim i shumësh në parlament dhe u la mënëjë mësimi themelor i marrëvizmit mbi nevojën e armatësisë së proletariatit, të skëtvrrorit të makinës së vjetër të shtetit borqej dhe të zëvenëdimit të saj me makinën e re të shtetit të diktaturës së proletariatit. Dëme nëse mosmarrëveshjet lënën nga interpretimi oportunist, reformist, i rrugës paqësore.

b) Në faktin që rruga paqësore, të cilën Lenini e shihet si një përjashtim të realë, u absolutizuar, u konsiderua si rruga në realë, më e madhëse në kushtet e sotme dhe pothuajse u mohonare nevoja e përgratjes njëherësh për të dyja mundësitë, paqësore e jepaqësore. Kjo është të kërkohet në partit dhe të faktë, ka përcakuar që ndërkonjë të zivillërisht të mëtejshëm të revolucionat.

c) Në praktikimin që në të ardhmen, si rezultat i politikës së bashkëkërkësimit paqësore, mundësitet e rrugës paqësore do të vijnë duke u shitur gjithashtu më shumë. Në kushtet

kur jo vetëm shëtetet imperialiste, por edhe shtetet e porsa-
çhiruara nga sundimi kolonial i imperializmit po rritin aparat-
et e tyre burokratiko-ushitarike dhe kur po bëhen gjithashtë më të theksura tendencat fashiste, reakcionare ose despotike, është e shenjtëdr të thuhet se mundësitet e rrugës paqësore vijnë duke u rrahtuar.

Ekspersioni historike tragon se klasat sunduesa nuk janë
languar kurrë vumnëriori, por rezistentë, nga arca historike. Duke nuk jat ur paavësht edhe mundësinë e rrugës paqësore, Partia dhëhet të përgatitet vetë, të përgatitet edhe klasën e mua
sot në mënyrë të gjithashtme për rrugën jepaqësore, duke u përgatitur mërisë për rrugën jepaqësore, riten shumët edhe për shkurt mëtësimin e mundësisë së rrugës paqësore, në rast se paraqitet.

...Pësia i përkët fjalimit të delegacionit tonë, Komiteti Qendror është në dijeni të përmbajtjes së tij, pranëjëse nuk është nevoja të ndalëm këtë. Por mund të thoni se ai u dëgju me vëmendjen të madhe nga pjesëmarrësit e mbledhjes dhe, pavarësisht nga suhjet që në u bënë më vonë, për të cilat do të flasin më poshtë, askush, as Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik në deklaracionën e tij të akcentuar të 1 dhjetorit, nuk mundi të rësojë me argumente bëndëse qofë edhe një tëzë të vetëm tonën...

Sëçë të hu më përc, pas fjalimeve tonë, mbledhja mori një rrugë tjetër. Edhe kjo faqë e mbledhjes mund të ndahet në dy pjesë...

Çlirë ka karakteristike në fjalimet e faze së dytë të mbledhjes?

...E treta, diskutimet ishin tendencioze, ato dënonin edo
gjë kineze e me shqiptarë, por linin në beshtje, pra përkrahnin,
edhe shfaqjet më ekstreem të oportunistët të djathtë, i cili
u mendon të përfitonja nga situata për të bërë idelet e tij. Kështu, për shembull, në fjalimin e tij, i cili të linte më tepër
dëshmitjen e fjalimit të një socialdemokrat, resi të një kom-
munisti, përfaqësuesi i Partisë Komuniste në Suedisë, Hago-
berg, shtrihet këto leva oportunistë:
ÇDO LËSHIM NË PARIME ÇON NË DEGJENËRIMIN E PARTISË E TË DIKTATURËS SË PROLETARIATIT

Nga fjala e mbjelljes në Konferencën e 8-të të organizatës së Partisë të kryeqytetit!

6 janar 1961

Dëshiroj të shfaq edhe unë pikëpamjen time, të shokëve të Byrosh Politike dhe të presidiumit të kësaj konference.


1 Kjo konferenca u zhvillua prej datës 4 desh 6 janar 1961.
Faktet tregonjë se ndërmarrjet ekonomike, institucionet arsimitore e kulturës kanë arritur rezultate të mira në plohtësimin e detyrave të ngarkuar. Prandaj, kur mështë të punëtorët, teknikët dhe inxhinierët e ndërmarrjeve ekonomike të Tiranës, sëçmë pothuajse të bërë e kanë realizuar me sukses të rinj të pesëvjetar në të gjithë drejtëtimet. Ne konstatojnë me kënaqjesë, sikurse raportoi këtu edhe Shqipja Figqet (Sheliu), se shumë organizata e kanë filluar masjet mirë punën edhe për viti i ri.

Ne dohkim, gjithashtu, se niveli teknik e kulturës i punëtorëve tanë është ngjirur në të pëpër. Shumë nga ata që disa vjet përcila ishin punëtorë të tjheqshë, tani janë jo vetëm teknikë të meçmë, por edhe inxhinierë. Këtu diskutuan masjet nga ata që më parë ishin punëtorë të tjheqshë, por që me luf të dhe me përpjekjet e tyre, duke shihetëzuar si duhet mundësitë që u ka dhënë Partia, janë tërë shembull në këto drejtë. Kjo u duk edhe në mënyrën se si u fol këtu, jo vetëm nga pikëpamja e onluzuamit dhe e vendosmujve si diskutantëve për vijën të Partisë, por edhe nga përbajtja e thellës e diskutimeve të tyre. Kjo ka vjen rëndësi dhe është një fitore e madhe e Partisë që krijoi, e dukoi dhe kthej një klasë punëtorë të tille, e cilë po rrjet vetëm në Tiranë, por kudo në Shqipëri. Prandaj, kjo në kësaj po është sigurisht më e madhe për forcimin e për kaitën e pushitet tonë popullar, është sigurisë për realizimin e fitoreve të ardhshme, të cilat do të jenë edhe më të mëdha se lërrë tani, është sigurisë për ndërvinëm me sukses të socializimit dhe për ecjen e pandashme drejt komunistit. Klasa jonë punëtorë e jep tonë gjithë jetës së vendit. Prandaj i gjithë populli dhe Partia jonë janë krenarë për klase tonë punëtorë.

Partia jonë ka një pjesëri të madhe. Kjo pjesëri nuk varet nga ajcikuri e fry, pesë ose dhjetë njëzëve, por nga njërisht e nivelit të gjithë komunistëve. Kur ne shkuan në Mbledhjen e Moskës dhe mbrojnë atje markizëm-leminizmin dhe internacionalizmin proletar, kishim parasysh Partinë-tонë që ka mësuar dhe na ka edukuar. Prandaj, kur ne flisim, povërsisthet se kishte njëveq të nuk i hapepun pikëpamjet tonë të drejtë, ishım të bindur në drejtëshëm e qendërimit tonë, prandaj as nuk i tregonjë syrt. Sepse dinim që mbrojan një cështje të drejtë, ishım të bindur që komunistet e vërtetë do të aproponin vijën e drejtë të Partisë sonë dhe se me kisht mëherë vetes gjithë Partinë tonë heroike.

Gjatë punimeve të Mbledhjes së Moskës u gjithë e foli përfaqësuesi i një partie e thënë: «Dëgjuam me durim për dy orë rresht shokuman Enver Hoxha duke strukturuar udhëheqjen saj neqes dhe sipasmos shokuman Hrusnov, por këto që tham këtu përpër nesh, sikur të tilla përpër partisë s'ë të fij, as dy minusa nuk do ta thurojnë komunistët shqiptarë.» (Të qeshtua në sallë). Kështu qeshtem edhe ne kur flaste a, blte i thamë edhe Mikojanit: «Udhajtë, të thajntë të vish në Shqipëri dhe të dëgjosh se ç'hoqë Partia jonë». Në këtë kohë Mikojani i flott të assistonim në një ndihmë të plenumit të Komitetit Qendror të Partisë së tyre. Po ne i thamë se kemi qenë në ndihmë të plenumit të tyre dhe kemi disaqjar gjëra të tjeplëshme. Prandaj, po të tij shihin për një të asistoh në ndihmë të Plenumit të KQ të Partisë sonë, kur fliset për cështje politike dhe ideologjike. Me këto duar të thoms se pikëpamjet që ne shnuam në Mbledhjen e Moskës, ishin pikëpamjet e gjithë Partisë. Dhe në fakt konferenca e organizatës së Partisë të Tiranës, dhe me siguri e gjithë Partia jonë, do të aprovojë njëzëri dhe me onluzuamit vijën e drejtë që ka adhuruar Komiteti Qendror, sepse kjo vijë është në ndihmë të markizëm-leminizmit.

Ju e keni të qartë se gë të kishin në çështjet parimore njëll dobesimin e Partisë, të dikaturet së proletarianit, të pozitave të socializimit. Prandaj, Partia jonë, që kur lindi, na ka mësuar të mbrojnë me kámëngulje parimet, gjithë edhe kundër korenit dhe mos të bëjmë Realime. Per këtë flet N. Hrusnovi, flasin edhe udhëheqejish të shumë partive të tjerë, por në praktikë atë i kanë hapur portat oqenimit, duke bërë Flisime dhe në këtë mënyrë i kanë shkaktuar dhe i shkaktuanjë.
një dën koloal çështjes së komunizmit. Prandaj Partia jonë, në lufte e në përpljekje për ndërtimin e socializmit në vendin tonë, ka arritur një pjequri të tillë politike e ideologjike që mbron me vetëmshër dhe me bindje të plotë marksizëm-leninizmin dhe internacionalizmin proletar...

Vepra, vëll. 29, f. 1-4

N G A

RAPORTI NË KONGRËSIN E 4-T TË PPSH «MIH AKTIVITETIN E KOMITETIT QENDROR TË PARTISE SË PUNËS TË SHQIPËRISË»

13 shkurt 1961

IV

6. Fshirimi i mëtejshëm i pushtetit populor — kush është domosdoshëm për realizimin me sukses të të gjitha dyve që qëndrojnë para nesh

Vendosja e pushtetit populor është fitorja më e madhe që ka korrur popullin ynë nën udhëheqjen e Partisë. Pushtetit populor e bëri popullin tonë zot të fatëve të tij. Duke u bazuar kurdoheqë në mësimin e pamëndosshme të marksizëm-leninizmit, Partia jonë ka punuar me të gjitha fuqitë për forcinën, për përsosjen dhe për demokratizimin e mëtejshëm të pushtetit populor, për ta bërë këtë një armë gjithnjë e në të efektshme, si për përfundimin e filloreve të arritjes, ashtu edhe për të çuar gjithnjë në përpunë ndërtimin socialist të vendit.

Bashkë me rritjen dhe me zhvillimin e përgjithshëm të vendit të tishte, është rritur e përsosur edhe shtetit ynë i demokratikisht popullor, si formë e diktaturës së proletariatit. Si rezultat i ndërtimit të bazës ekonomike të socializmit, i vendosjes së marrëdhënive socialistë, si në qytet ashtu edhe në fshat, i lëkundim të klasave antagoniste, i rritjes së klasës punësore dhe përgjithësisht i rritjes së ndërgjegjësisë të të gjitha masave punonjësë të vendit tonë, është forcuar dhe është zgjeruar shumë baza socialistë e diklaturës së proletariatit. Këto, pa dyshim, kanë bëri që të zhvillohen, në përshtatje
me kushtet e reja, edhe detyrat e funksionet kryyesore të brendshme të shtetit tonë.

Porëtina e zhvillimit i mëtejshëm dhe i shpejtë i ekonomisë socialiste dhe zgjatja e nivelit material e kulturor të mmosave punonjëse qëndrojnë në vargun e detyrave të shtetit. Në këtë drejtim duhet të rrëzitet si afërsis, ashtu edhe për gjashtëgjishia e organave të pushimit, që nga hati deri poshtë, për zgjidhjen me kohë dhe drejt të problemeve që lindin në këtë fushë të veprimtarisë. Këtu gjon shprehje funksioni kryyesor ekonomiko-organizues dhe kulturor-ekzaktesi e shtetit tonë.

Detyra tjeter, po qe e rëndësishme, e shtetit tonë është mbrojtja e fitoreve të avitura, kundër cdo përpijkeje të arrinjeve të jashtëm e të brenda. Këtu shteti ysh kryen funksionet e tij të shtyjpes së veprimtarisë armiut dhe të mbrojtjes së ardhush. Edhe në të ardhumen këto funksioni mben të këto funksione shumë të rëndësishme të shtetit tonë... Funksioni i shtyjpes do të ruhet edhe për faktin se shumë vendi tonë është ndërkombëtarët armiut dhe shërbimet e tyre, të cilët kërkohen ndihmë për të zhdukur ose të paktën për të dëmtuar: Republikën Popullore të Shqipërisë. Dhe, fakti se në vendin tonë në periudhën e tanishme veprimtarisë kryyesore armiut e zhvillohet në formën e spionazhit apo të diverzionit, e drejtuar kryesisht nga imperialismi dhe këlyshët e tyre. Partia e këta pasur gjithnjë paraqet këtë funksion të rëndësishëm të shtetit tonë, si edhe faktin që në e ndërtuarët socializmin të mrekulluar gjërgjekisht nga armiq të tjerës. Përmbaj ne këmi kushtuar një kujdes të vështatës përplasit të organave të dikthuar dhe, duhet të thotë, në këto organa, në të dhëna të Partisë, i këtë kryer shumë mirë, si i pasur funksionet që u jani nga ardhuesin. Në gjitha përpijket e armiut, që nga themelimi i shtetit tonë të demokracisë popullore e deri sot, në edhe formë këtë bërë nga të gjithë armiutë e jashtëm e të brenda, janë zbukur me kohë dhe janë goditur e janë shpërthuar, ashtu si u kanë merituar.

Forcent tonë të armatosura, ushtria jani trime, nën udhëheqjen e vazhdueshme të Partisë, është forcuar e është modernizuar dhe që është plotësisht e afërt për të mbrojtuar Republikën Popullore të Shqipërisë, fitoret e popullit të vështirës. Ushtria, nënofficerët, officerët dhe gjenëri këtë lanë, plotësisht të ndërkugjishëm për të kryer detyrat e tyre ndaj atdheut dhe ndaj socializmit, janë bërë mështera në përdorimin e të gjithë llojeve të armëve nga në më modernë këtë disponojmë.

Organet e Sigurimit të Shtetit dhe të Policisë Popullore, nën udhëheqjen dhe nën kujdesin e vazhdueshëm të Partisë, janë forcuar dhe janë rritur kualitativisht në shkallën e nevojshme për të kryer detyrat e caktuara. Të karakterizuara nga frymja e parlamentarës dhe gjithnjë vigjilenje, ato kanë dërtuar të gjitha përpijket e armiut dhe të elementeve të tjera keqfshëm. Ato janë bërë të dërmuar për armiut dhe ndaj armësh të dushur për popullin, si i përkrah dhe i ndihmon në gjithë veprimtarë të tyre.

Kufijti tonë janë bërë të pakapercyshëm, ata ruhen dhe mbrohen me heroizëm e kremi nga kufijtarët tonë trima në bashkëpunimin të ngjashëm të popullin. Forcent e kufirit, sipas mësimin e Partisë, në këtë kujdesin e saj të vazhdueshëm, të edukuara me armat dhe fituesit dhe me frymën e internacionaltët prokurat, i kanë kryer kundërveç të ndël detyrat për ruajtjen e kufijve të është Popullorës Popullore të Shqipërisë.

Partia jani edhe në të ardhumen do të vazhdojë të rritet kujdesin për të forcuar organet e dikthuar. Në duhet të forcuan edhe të shpinë forcën tonë të armatosura, ushtrinë të ruhen, Të modernizojmë dhe të përsosim të gjitha llojet e armëve. Ministria e Mbrojtjes Popullore, të gjithë komandantë, organet politike dhe organizatët e Partisë në ushtirë duhet të punojnë me të gjitha forcën për të përsosur arsin ushtarët, për të forcuar punën politika-ekzaktese dhe gjithë punën e Partisë në ushtirë, të shpjegojë dijet e trupave dhe të mbledhëve, të bëhen që të gjithë mështara të vërtetë të armëve të tyre.

Të forcujmë punën e Partisë në organet e punëve të
vetë organet e pushitet dhet të kushtojnë shumë kujdes forcimit organizativ të këshillave popullorë, funksionimit të rregullt të tyre, aktivizimit të plotë të komisioneve, të masës së gjërë të anëtarëve të këshillave, tërheqjes gjithnjë e më shumë të musave punonjësje në problemet e pushitetit.

Nga ana tjetër, duket përmbësuar metodat e përnës e të gjitha instancave të organeve lokale të pushitetit, të rrëfim të initiativës së tyre brenda kompetencave që u jap ligj.

Duhet ndihmuar shumë në këto drejtima që themë, veçanërisht, këshillat popullorë të fsahtrave. Me kolektivizimin e bujqësisë është krijuar një gjendje e re për punën e këshillave popullorë të fsahit, prandaj duhen misuar ato së si të punojnë. Me bashkimin e kooperativave bujqësore po krijohet edhe një administrativ-shtetërorë për dy e më shumë fsahtra. Ky proces është i drejtë dhe duhet të vazhdojë. Por këshillave popullorë të këtyre fsahtrave të mëdha u del detyra të kujdesen si për punën në qendrat e banimit (sh; fsahtra e njëpërshtatjes), ashtu edhe për prodhimin. Këshillat popullorë është autoriteti i veçmë, më i fortë, i pushitet në fsahat, prandaj ai duhet të jetë në dijeni e të kujdeset për gjithçka. Në këtë drejtim duhet luftuar kundër rasteve të spontanim që u bëhet ngardonjëherë këshillave popullorë, si nga kryetarët e kooperativave bujqësore, ashtu edhe nga organet më të larta të pushitetit.

Gjithashtu duhet të përmbësoset puna e këshillave popullorë të lokalitetëve. Në disa zona, ku është përfunduar bashkimi i kooperativave, duke qenë se mbeten pak njësi ekonomik-en e më të ndihmojnë në këtë liri, këto të fundit janë shkurtë. Kjo gjë është e drejtë dhe duhet të cohet deri në fund. Por, atje ku ruhen akoma lokalitetet, duket të do të mbrohet e të spojohen e të spashohen ato në asnjë mënyrë, po të ndihmojen e të akti- vizonë që të forcohen puna e këshillave popullorë në fsahat, të forcohen kooperativat bujqësore e mëdha të bëhet bashkimi i tyre, gjë që do të shpjetër, nga ana e saj, në suprimimin e lokalitetëve.

Për këshillat popullorë të qyteteve duhet të merren masa

**Brendshme (sigurimi-polici-kufid), të rrëfim afërsisht e tyre profesionale, të nxjerrin gjithnjë e më shumë vigjilençen e tyre revolucionare, në mënyrë që ato të jenë kurdohorë gati e në lartësinë e detyrave që u jamë ngarkuar. Të forcojnë gjithnjë e më shumë lidhjet e këtyre organeve me popullin.**

Detyrat që kemi përpur kërkojnë që të forcohen edhe më shumë puna e organave qendrore të pushitetit dhe të aparateve të tyre. Ka ardhur koha për të shtuar kërkesat ndaj aparateve qendrore, për një punë me efikasë më të mirë, për një studim më të thëllë e me kohë të gjërave dhe për një ndihmë më të efektivë për bazën, për ndërmarrjet var-tëse, ashtu edhe për komitelet ekzektive të këshillave popullorë. Aparatet qendrore duhet të shkëputen nga gjërat e vogla të përditshme, të luftojnë vendosmërisht kundër zgjidhjes burokratike të çisthjeve, të merren më seriozisht me planifikuimin e furnizimin e drejtë, me kontrollin për treguesit kryesorë dhe të zgjidhin drejt e shpejt kërkesat dhe propozimet e bazës që janë të lidhura me prodhimin.

Baza e pushitetit lanë popullor janë këshillat popullorë, duke filluar që nga ato të fsahan, të lagjeve në qytet e deri në rrëthi. Si gjatë luftës Nacionalgjarantinare, ashtu edhe pas Çirrimit, këshillat lanë i kanë kryer kurdorëhe me ndërryr të detyrast që u janë ngarkuar. Nëpërmjet këshillave popullorë të kemi siguruar gjithnjë një pjesëmarrje aktive dhe të gjërë të musave në qështje e pushitetit. Tani këshillat popullorë dhe komitelet ekzektive të tyre u kanë hyrë më të thellë si çisthjëve të prodhimit, ashtu edhe problemeve sociale-kulturore.

Zgjerimi i sektoret socialist të ekonomisë, si në qytet ashtu edhe në fsahat, ka reitur shumë përgjegjësinë e këshillave popullorë. Nga ana tjetër, përminësimi i punës në dikasteret qendrore kërkon lidhësinë e tyre nga drejtimi i drejtëpër- drojtë dhe disa ndërmarrjeve e sektorëve. Për këtë nevojitet që të zgjerojen kompenzacion e organave lokale të pushitetit. Pran- daj ne duhet ta forojnë shumë punën e këshillave popullorë, vezëndësisht në këtë drejtëtime kryesore:

Nga njëra anë, organet dhe organizatat e Partisë si edhe

**Raport në Kongresin e C-T të PSH**
çështje të rëndësishme të kohës sonë. Kështu, për shembull, kur flasin për epokën tonë e parajtë atë si një epokë qetësitë dhe harmonie të përgjithshme, «ku sistemi shoqëror kapitalist në formën e tij klasike i përkët të kaluarës», ku mund të flitet për një «integrin të përgjithshëm» të mbarë botën, bile edhe të vetë kapitalistëve në socializërim, ku probleme të fill të ati i luftës midis proletarit të borgjezisë, midis socializmit e kapitalizmit, midis forcave të lirës e të shkakthërisë, midis demo- kracisë e reaksionit, midis forcave të paqes e të luftës, janë zhdukur fare. Dhe, po të mendosh sipas logjikës revizioniste, që çështet e fitonat e natyrshme, sepse për atë, si rezultat i ndryshimit të raportit të forene në arrinën ndërkombëtare, kapitalizmi dhe imperialismi kanë pesuar ndryshime rrënjesore, nuk janë më as shfrytëzues, as agresorë, as burim luftërsas dhe skëpyjejë. Bile, revizionisti Kardel «argumento» edhe teorikisht se rrëziku i luftës në të vërrejtë vjen nga vendet sociale. E atë tij në qarkë absoluti të ardhurëm e armrimit, ja deri ku i cili i zendi i mund për të shërbyer sa më mirë padronit të tyre, borgjezisë imperialismi!

Revizionistët modernë, duke u larguar nga koncepti klasor i analizës së situatës dhe duke dashur të gëmijejnë masat, bëjnë demagogi kur flasin për politikën e boshkëkëstënisë paqësore apo edhe për çështjet e luftës e të paqes. Edhe këto çështje ata i shohin së prapi, me syze antimaske. Politikan e boshkëkëstënisë paqësore, parimet themelore të së cilës, për të parën herë, i ka formuluar Lenini, ata e shikojnë së politikë të pajtimit me imperializimin, për hir të së cilës duhet hequr derë nga qdo llojet klasave, sipas parimit të mos «zëmërojme zhaxhunë e paqës», i cili tanimë çështë dobesuar dhe po fillimtar vetëm. Sipas revizionistëve, politika e boshkëkëstënisë paqësore si ndryshim vetëm në marrëdhëniet midis vendëve me sisteme të ndryshme të shoqërore, por edhe në marrëdhëniet midis klasave brenda vendëve kapitaliste, si edhe midis popullve të shqypur e shfrytëzuesve kolonialiste. Revizionistët predikojnë se asnjë luftë ideologjike dhe politike ndih duhet të bëri kundër imperializmit, për demaskimin e politikës së luftës.
e të agresionit. Këto koncep të antimsistës, që janë krejt në kundërshimin me interesat e klasës punëtore e të socializmit, kanë si qëllim të imponojnë vendeve socialiste e partite komuniste një politikë oportuniste, politikë lutjesh e përkëncelljes, politikë lëshimesh e kompromisësht të dënsme, duke u dhënë mundësi armiçhe të socializmit, imperialisë dhe borqjësisë reakcioniare, që të realizojnë më lehtë politikan e tyre të luftës dhe të terrorit, të shitjeq dhe të shfrytëzimit. Por partite e vërteta komuniste dhe vendet socialiste nuk mund të ndjekin kishillat e komerçit e revizionistëve, po mësimet e pavektejme, kurdoherë fitimtarë të marksizëm-leminizmit. Partia jonë e Punës ka luftuar dhe do të luftojë edhe në të ardhmen kundër pikëpunisjeve revizioniste për këto çështje dhe do të zbatojë kurdoherë me besnikëri mësimet drejtërinëse të marksizëm-leminizmit.

Duke u larguar nga pozita klasore, revizionistët e sotin hediin poshtësi si të «vjetruar» mësimet parimize të markizë-leminizmit mbi revolucionin socialist dhe mbi diktaturën e proletariatat, si kusht i domosdoshëm për kalimin nga kapitalizmi në socializëm. Baza e të gjitha arsye të oseamëse revizionistëve të revizionistëve të sotëm çështë leza se gjëra shëndeti i sotëm kapitalist pa e humbet qëdo ditë e më tepër karakterin e tij klasore, se ai gjëra mund të shërbejë njëloj si borqjësisë, ashtu edhe proletariatat. Sipas legjërisë revizioniste, sistemi i demokracisë borqjeze mund të shërbejë si i kuq jëkëdhi dhe politik i fozave fillestarë «e zhvillimit socializmi.» Duke u nisur nga koncep të tilla, opor umishtët e djalët e absolutizojnë dhe bile e konsiderojnë si të vetmen rrugë të mundshme rrugën pajxhore të kalimit nga kapitalizmi në socializëm. Këto kalim pajxhor ata e paraqitën si një evolucion, si një ndërtime të thjeshtë në quveri, ku në vend të disa njerëzve nënshkruajmë këto të tjerë.

Marksistë-leminizmit nuk e mojqën mundësinë e rrugën pajxhore të kalimit në socializëm, por ata nuk e kuptojnë aspak atë si mohin të luftëm së khasave, si sigurim të thjeshtë të shumë të ndihmuar nga vende të sotëm borqjëzë e faktorët e themelit

aparat e vjetër shtetëror borqjezë dhe pa e zëvendësuar atë me organet e diktaturës së proletariatat, të afa për të kryer transformime të thëlla socialistë dhe të gatshme në që dojë për të shitypur me vendosmëri qëd rezistencë të mundshme të borqjësisë. Marksistë-leminizmit udhëhijen në këtë çështje nga mësimet e padevekshme të të madhit Lenin, i cili thotë:

«Zotërinjë oportunistë, duke përfaqësuar dhe kaushkani, si për të u takuar me teorinë e Marksit, e «mësojnë» popullin kështu: në fillim proletariatat duhet të fitojë shumicën me anë të së drejtës së pyetjeve të votimit, pastaj të ngrren, në bazë të një votimi të tillë të shumicës, punëtoretin shtetëror dhe pastaj, mbi këtë bazë të demokracisë «konsekuente» (isca e quajti: «të kuqar»), të organizojë socializmin.

Kurse nje, në bazë të teorinë e Marksit dhe të ekspertisë, sëshëllimi së revolucionit ju, theni:

në fillim proletariatat duacket të përmbushë borqjësinë dhe të njërujorë vetës punëtoretin shtetëror, dhe pastaj këtë punëtoret shtetëror, domethënë diktaturën e proletariatat, të përdorë si armë të klasës së vet për të fituar shpanisë e shumicës së punojtjesve»!1

Nga ana tjetër, partite markiste, siç thekohet në Deklaratën e Moskit të vitit 1960, nuk e konsiderojnë aspak rrugën pajxhore si të vetmen formë të mundshme të kalimit në socializëm. Përshkruajnë, ato nuk harrojnë për asnjë cast e kështu sunduese, siç në mëson ekspertise dhe dorëzimish historike, kurë nuk e dorëzujën vullnetarit punëtoretin, prandaj partite revolucionare marksiste-leminizte përgatiten parallelisht, në të njëjtën kohë, si për rrugën pajxhore, ashtu edhe për marrjen e punëtoret në kryeqëndrim të armatosur, duke i mbajtur armat kurdoherë të mbushura e barutin e thate, që të mos zihen në besi në cast se borqjësia përdor dhunën kundër klasës punë-

1 V. I. Lenin, Vepër, vëll. 30, f. 294.
tore që është agritur në revolucion. Mësimet e Leninit për këtë çështje janë të quarta dhe të prerë:

«Një klasë e shqypë, thotë si, e cila nuk përpiqet të mësojë përdoimin e armëve, të ketë armë, kjo klasë e shqypë nuk meriton gjë të tjeter veçse të trajtohet si skilave.»

Në qoftë se përgatisesh mirë për kryengrintjen e armatosur, krijohen mundësi të favozhme edhe për marrenj e pushtetit me rrugë paqësore.

Ky është i vjeti qëndrim i drejtë marksist-leninist në këtë çështje kaq të rendëshme e jetike për klasën punëtore dhe për gjithë punonjësit, qëndrim të cilat është përmbajtur dhe i përmbahet kurdoherë Partia jonë. Teoritë revizioniste mbështetimin evolucionar paqësore të kapitalizmit të sotëm në socializëm, synojnë të largojnë partitë komuniste e punëtore nga rruga e drejtë revolucionare, të largojnë masat punonjëse nga larta për përmbysjen e borgjezisë. Ato kanë për qëllim të ruajnë edhe të përjetësojnë rendin kapitalist.

Shumë të rezikshme e në kundërshortin flagrant me mësimet e marksizëm-leninizmit janë edhe lexat oportuniste e kapitalinjesh e revizionistive të sotëm lidhur me shtetin dhe ndërësimit socialist. Duke përësiruit argumentet bajate se gjëra shtetit socialist, diktatura e proletaritit dhe demokracia janë dy gjëra krejt të papajteshme me njëra-tylën, duke akuzuar shtetin socialist për «despotizëm burqakradik» dhe duke manërroi për paralën e të ishutvajturit demokratizim, revizionistë të sotëm predikojnë «shuarjem», likuidimin e shtetit sociali qysh tani. Për partitë marksiste-leniniste është e qartë si drita e diellit, se jo më likuidimi i shtetit socialist, por edhe dobësimi më i vogël i organëve të diktaturës së proletaritit, liberalizimi i saj, në një kohë kur ekziston imperializmi, i cili

kurri nuk ka hequr dhe nuk ka për të hequr dorë nga qëllimet dhe orvatjet e tij të tërbua per të shkatërtraur rendin socialist, do të ishte vetëvrasje për vendet tonë socialistë. Kjo është vërtetë më si mirë edhe ekspertëse e hidhur e kundërrevolucionit në Hungari.

Për marksistë-leninistët nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë dyshim për faktin se shteti socialist, duke qenë diktarur kundër klasave të përmbysura shfrytëzuese dhe kundër gjarri armisht të klases punëtore e agjentësh të imperializmit, siguron, në të njëjtën kohë, demokracinë më të gjërë për punonjësit, për popullin. Këto gjëra janë elemente të teorisë marksiste-leniniste. Partia jonë e ka qajtur dhe e quan si një dytërë të saj të përsërshme perfektionimin e punëtprerë të rendit shtetëror socialist, luftën kundër gjarri armisht shfaqjeje të burqakradikizmit. Por ajo nuk harron për asnjë cast se, përderisa ekziston tregiku i agresionit imperialist dhe i veprimtarisë mëme të imperializmit kundër vendit tonë dhe kampit socialist, nuk është aspak e lejuarhe që me procesatin e «diktarizmit» të dobesohen sadëpukorganet e diktaritës së proletaritit. Përkundërzi, ato duhen mbajtur kurdoherë të imprehta e të gatshme për të likviduar çdo orvatje të mundshme të armikut të brendshëm e të jashtëm.

Ekspertëse e ndërtimit të socializmit në një sërë vendësh socialistë ka vërtetuar sakteqësë e teorisë marksiste-leniniste mbi ekzistencën e një vargu ligjsh të përgjithshme, të domosdoshme për çdo vend që hyr në rrugën e zhvillimit socialisti. Sukcesi e vendit tonë dhe të çdo vendi socialist janë arrestu pikërisht në saje të zbatimit të drejtë të këtyre ligjeve të përgjithshme të ndërtimit socialist, duke marrë parasysh kushtet konkrete dhe veçoritë historike të sccitë vendi, si dhe interesat e socializmit të vërtëjt.

Revizionistët e marksizmit i shtrëmbhërinj dhe i mohonjë këto ligj. Shteti socialist, sipas tyre, duhet të heqë dorë nga shënimet e tij ekonomik-organizative, aspekte ndryshme zhvillohen tendencat burqakradik, shteti shndërrohet në një forcë që gjendron «nbi shoqërinë» edhe. Për të shpëtuar nga të gjitha

1 V. I. Lenin, Vepër të zgjedhur, vall. 11, f. 496, Tirana, 1974.
këto, ata predikojnë decentralizimin e drejtimit të ekonomisë, «vetëadministrimin e prodhuese». Duke predikuar dobësimin e vazhdueshëm të rëndësishëm të shtetit socializist, revizionizistët ngrihen kundër parimit shumë të rëndësishëm të ndërlimit socialist dhe të organizimit shtetëror socialist — parimit tëentralizimit demokratik — dhe përpiqjen ta zëvendësojnë atë me zhvillimin e pavuar dhe të lirë të forcave ekonomike, domethënë se spontaneitetin mikroborge jenë që i është të lirë analikisht në PRODHR.

Jeta, praktika i ka hedhur poshtë të gjitha këto pikëpamje të revizionistëve të solën, të cilat u shërbuajnë vetëm armiçeve të klasisë, tëmtojnë serioziteti që siç ai e ndërlimit socialist dhe krijojnë rrezikun e restaurimit të kapitalizmit. Partia jonë ka luftuar dhe do të luftojë me vendosmëri kundër të gjitha këtyre pikëpamjave, ajo u përmbahet me rreptësi mësimëve të markizëm-leinizimit për ndërlimin e socializmit. Gjatë këtyre vitave të fundit Partia jonë dhe partit të tjerë marrësja-leiniziste kundër luftuar me sukses kundër pikëpamjave të revizionistëve modernë, si dhe kundër veprimtarisë së tyre përçarëse ndaj komunistit e ndaj lëvizjes komuniste ndërkombëtare. Por, me gjithë gruhtet dërrmaqe që ka ngrënë dhe disaflat që ka pësuar, revizionizmi nuk është shpalluar ideologjikisht, si nuk është skatërruar përfundimisht. Revizionizmi, si një nga format e influencisë së ideologjisë borgejezë minimi proletaratin, si pasqyrim i ideologjisë borgejezë në teori dhe në praktikë, mëdhet rreziku kryesor në lëvizjen komuniste ndërkombëtare...

Vepër, vull. 20, f. 79, 251-261, 373-381

ZGJEDHJET TË NË KANË QENË KURDOHERË SHPREHJE E LARTË E UNITETIT TË POPULLIT BRETHER PARTISË

Nga fjala para zgjedhësve të zonës elektorale Nr. 179

30 maj 1962

Të dashur shokë dhe shoqë,

Para së gjithash, më lejonë të'ju huqënderoj nga zomra për besimin që treguar dhe për këtë më ndihm që më bëtë, duke më propozuar si kandidat për deputet në Kuvendin Popullor. Është e cili më këtë si në shprehje të besimit të dashurisë së pakubitme që ju, zgjedhësit e zonës elektorale numer 179, ashtu si i tërët populli yndë, keni për Partinë e Punës të Shqipërisë, organizatorët dhe udhëheqësit e sprovojë të të gjitha fitoreve të popullit ionë në luftën për qërimin e aldhëve për-gjithmonë nga robëria e fashistëve dhe e feudor-borgjezisë për vendosjen e pushëtimit popullor dhe ndërlimin e socializmit. Ju siguraj, të dashur shokë, se nuk do të kursej forcat e mia për ta meritur plotësisht besimin tuaj, dhe jetën time do të vuna kushtoj deri në fund punës dhe shërbimit me besnikëri për popullin dhe Partinë që më cripëm.

1 Ky fjala u botën në gazetën «Zarë i popullit» të datës 31 maj 1962, pas ju i plotë. KQ dhe PPSH, duke marqu marrësh pasqyrët e disa partive komuniste, promi të ndërpriste për një kohë të kërkohur publikë në shqip e në radio ndaj N. Trushëve dhe grupit të tij revizionist. Megjithësisht, PPSH e vazhdoi demokراسmin në popull të këtij grupi anti-markizist, screatingisht, më paqet i paqet të këtij grupit liesh në rregullin e traditës dhe se në këtë rregull do të eka edhe në të mënëm.
Zgjedhjet për Kuvendin Popullor janë një ngjarje shumë e rendëshme politike në jetën e vendit tonë. Më 3 qershor populli yndët do të zgjedhë përfaqësuesit e tij në organin më të lartë të pushitet tonë shtetëror. Këto zgjedhje do të jenë edhe një herë një shprehje e lartë e unitecit të paqjetëshëm të populit tonë rërë Partisë së tij të lavdahshme dhe pushitet popullor, e bashkimit të tij në Frontin Demokratik, të udhëhequr nga Partia. Duke votuar të gjitha pa përjashtim për kandidatët e Frontit Demokratik, populli yndët do të votojë për ndërtime e plotë të sakritizim, për lirinë dhe për pavarësinë e atblesh tonë, për bëgjetën e lëvizimin e tij, për politikën e paqjes e të mirësisë midis popujve, për vijën e drejtë marksiste-leniniste të Partisë.

E drejta e qytetarëve të vendit tonë për të zgjedhur lirisht përfaqësuesit e vot në organet e pushetitë, që nga më të ulëtë e deri të më të lartat, që nga këshillat e fsahtrave e deri në Kuvendin Popullor, eッシュmon për karakterin thellësisht demokratik të rendit tonë shoqëror e shtetëror. Sistemi yndët i zgjedhjes jëhët nga më demokratikët në botë. E drejta e votit të përgjithshëm, të barazuar, të drejtëpërdrjet të e fsahtrve nuk është një e drejtë formale, siç ndodh në botën kapitaliste, por një e drejtë rreth, e cilë zhvillohet rigorosizht në jetën pa kurfarët kufizimesh. Në vendin tonë nuk ka tani klasa shfrytëzuese në luq quq të ka kërcënqysh, të bëgjetë e tash selljet e shfrytëzojsh; në pushetë është vetë populli, përcakon nuk ka se kush të jetë presion mbi popullin dhe të marrë nëpër këmbë vullnetin e zgjedhjesve.

Pushetët yndët është pushitet me të vërtetë popullor. Te ne në luq janë vetë mesat e gjera punojëse, me klasën punëtorë në krye. Mjeshi të prodhimit, fabrikat, kombinatat, centrave elektrike, minexh etj. janë në duart e popullit dhe punojë e prodhohet vetëm për popullin; gjithëve veprimtarë dhe harmonizuar e shoqërtët zhvillohet në interesin e për të mirën e popullit. Pikërisht këtu qëndron karakteri demokratik i rendit tonë shoqëror e shtetëror. Këtu qëndron edhe dëllimi mënjesor dhe demokracisë së sociale nga e ashtuqajtura demokraci

Borgjeze, e cilë është një diktaturë e egër e palice shfrytëzuar kundër shumicës dërnuese të popullit, ku shkëti, ashtu si edhe mjeket kryesore të prodhimit, janë në duart e kapitalistëve e të shqyllëve dhe ku gjithë politika dhe veprimita e shkëti u shërben interesave të këtyre klasseve. Në vendet kapitaliste ekzistojnë kufizimi të shumta, si rezultat i të cilave janë mëna populli, në këto mënyrë ose në këto tjetër, përjashtohen nga pjesëmarrja në votime. Mbi zgjedhësit ushqrohet presion i gjithshëm, zgjedhjet zhvillohen në kushtet e terrorit, mëskhimit, korruptimit, falsifikimit e të makinacioneve të shumëllojshme. Borgjeza imperialiste, për të ruajtur sundimin e saj, është hedhur sa në këto shtat të përgjithshëm edhe kundë të atyre lirive e të drejtave të evironit që punojësit kanë fituar me luftë në vendet e kapitalit. Që do të e më teqer në këto vend e future në qendër banorët burqashë të ushqarë-polikore, përherë e më shumë vjen tendencat për kufizimin e të drejtave të organave të zgjedhur dhe ahtimin e kompetencave të organave e kërkimi për fasistizimin e jetës e vendit. Bile edhe në rastet kur punonjësit dhe shqretët punojnë të popullit arrijnë me vështrje të mëdha të sigurisë apo ndonjë shtëpi në zgjedhjet, borgjezat reakcionare, e mëndëshetur sidomos nga garset ushqarë, i liqenë pa ushqim rezultate të zgjedhjesve. E përmirë shoqëria mund të bëhet fjale në këto kushtet, kur sajdojë shfrytëzëm e shqipaj e më e egër e shumicës e të njësëve nga një gruht kapitalistës, të cilët kanë në duart e tyre pushetit? Atje ka dëri dhe demokraci për kapitalistët, te ne ka li kështu dhe demokraci të vërtetë për mbështet popullin. Këtu e ka burimin entuziazmi i madh i papërshkueshëm i masave të gjera të popullit në ndërtime e socializmit në vendin tonë, këtu e ka burimin besnikëria e madhe që kërcin populli ndaj Partisë dhe pushitet të tij popullor, duke përqerëtar dhe duke zbutuar me kalime të vijnë e drejtë që është përélira nga Partia për ndërlimin e plotë të socializmit në vendin tonë. Zgjedhjet për Kuvendin Popullor te ne zhvillohen në një atmosferë gëzimi e feste dhe besimi të patundur për të avlhën, në një atmosferë pune të shfrytshme e me rezultate
от мида на кенакуа та мад e то вогел, не фабрика e не арат e хилкумна, не жерде e не шкота, ку i кенакуа земен и дех и беън кренар ухтарин, куфтарин, пумонишèн e арми сè сигу- ринит, ку вигилопи си шипониа мали дит e нате ке алибу мит e теж i папрукшèн, ку популли та теж i гежуар и дех e та пуножè та тежож во page, ку фиорет e ти в миа гурун се длол та прекè армику, кое ки i жаштèм апо i бредкшèм.

### НА УНИТЦЕТ ТО ПОПУЛИТ ТОНА, НЕ БАШКИМН И ТА МОНОЛЮТ КЕХИТ ПАРТИСЕ ПУНЕС ПЕНДРЮН БУРИМИ И ТЕ ГИТХА ФИТОРЕВ ТОНА

То дешкур шокет,

Згiedжит е реjа тi 3 qerhорит до ta воqенjоj едие ми шуме пуштетè тонè популлор, демокracиèн тонè социалистè, ку ештë фиторя ми е мадже е историсè, e арурт унга популли ми нен удишеjен е Партисè.

Партиа жоне е Пүнёс e ка konsideruur и дех e konsideroon пуштетè тонè популлор си армè ми те рендвèшèмне ну дуаr и пумоажèве пëр нудермин ми сукй e тè социалистè, дех пëр мебитен и вëjàk е тè паварвестè сè алилуру тонè социалистè. Марксциèн-ленинистè на мэсон и эксперенцè жоне е вjèqе-гаре ке вëквар сè, ку популли ка в ми дешкур пуштетè, адюборе аи ештë i папрежèмне и дех женде тè беън меккуллина. Праjдад Партия i ка диеjè kurdохèр e нjè рендèсè ми мадже формèт ти гитханшèм те pуштетè. Аjo ка кедурх е дедх пуштèве ми вендосмèри предикимит e ревизионистèве Jugosлавиè пëр добесимин и дех ликудимин е шетèт социалистè дех диктатурèс е proletariатè, вëjàs нè кобèн и ленинишè. Тë тила predikimè te вêtè nè доби пëр империалистèве и дех еметèве тi ndryshèm реакционèрè, тi сëkit ми i канè пушар курре ора-лет длор минимин и пëрпьjбиен е vendit социалист е видеj те тона.Sigurisht, кетë muk eштë vendi пër тè бëр куринè e формыjè sè шетèт, ка teòritè, ка predikimè ку вëнè ми zba- tim ревизионистèt модернè ми лидже ми кëtè prèblem капитал, s'канè асгjè тi нгjисхèмне ми аtè ке на мëwjojè Marksi, Engels, Lenini dhe Stalinì.

Revizionistët modernekë фаладикjоjë и демокraciè кур тонè se гjоa, ка масат ке марин, ата zgjerовнè демокрациè. Per-kandru «zgjerimè i demokraqsiè» то тè то ук пër ta штjпjна e egër e marksциèн-ленинистè, бëннаkè e тè палкундхèм, шитi mi и аппаратеve штjпèсе politore e дешкурake, корруптик i риниç и пëргjитин e саj пër вëpра тè кëjпjна, кëjпjна и нjè shtèrex e тèри elementàsh te korruptuar si mëbëshëtèj e kë-kave ревизионístè, пër тè дëgjeneruar pуштетè e партиi, пër tu qaur vendin ё nè као екоомик e политиk, пër tu vënè nèn вартësìne direkte të grupeve тè gjera тè тè привлегjтарve тè аристократизара и дех, нèn вартësìne direkte и дех нèn контролин директ tò populore kapitaliste. Pasqura e тë githa këjçyre тë këjçjave тë дëgjeneruar ревизионист e douche Jugosлавиа titiste, дëgjenerin nè ideologi, дëgjenerin nè politik, дëgjenerin nè ekonomi, дëgjenerin nè jetèn shqerorë dhe kulturore. Ky ештë kursi i ревизионизмин modern, ке нè асогнèn è imperializmin ka ngjitar krye dhe golet muret e vëlka тë marksциèн-ленинистè, кëkòn tu вëjè brenda në edo vend socialist, кëkòn tu integrohet e mëtëui, me gënjëhshtë, me арwpë paqësorë. Por ревизионизм modern, масbèn è imperializmin, аgjenturën е тi, nèn edo maskë që do të физити, e pret qëdka e sigurt. Marksциèн-ленинистì do të triumfojè mbì edo armik, siq do fituar kurdohèrë.

### KONEQNIN E SAJ TÈ 4-4 Partia theksoi se zhvillimi i shto- tit te do të бëhç kryesisht në njëjtin të formèt te zgjë- rimit të mëtejshëm te demokracièzòtë socialiste. Në kushtet e sotme, kur janë бërë ndryshime të nëdhja në strukturën социало-економike të vendit, kur, pasi ndërton bazën ekono- mique të socializmit, kemi hyrë në një etapë të ve, në aë të ndërtimit të plotë të socializmit dhe kur ештë ngjitar nivelës aristokutar dhe ndërmjetja socialiste e punonjësve, kër- kohet dhe ештë e mundur një pjesëmarje akoma më e gjerë e më aktive e masave në tërë veprimitarëtë tjetër dhe shqërrorë për zgjidhjen e detyrave të mëdha të ndërtimit të plotë

34 - 183
Во социализмот. Поради току што лимитиранието, безод и компенсации од организациите во друштвото ги стимулираат социалистички интереси, во склад со концепциите на социализман. Лигиет на социалистички ниво, вклучувајќи ги врзнето со организациите, билкуваат значителна роля во структурирање на социјално-икономските врзвања во друштвото, и со оваа роля тие се поставуваат како важен фактор во формирањето на социалистички интереси. Тие се деликатно и стратегисани организации, кои работат и на различни нивои, а не само на национално ниво, но и на регионално, регионално, македонско и македонско ниво. Структурата и функциите на социалистички интереси се оптимални со цел да се достигнат социјални и политички циљови.
neverili djentë dhe bijat e tyre, por u dha dorën, i ritë, i edukoi, i mësoi të duam populit, të punojnë për mirëgenicë e populit. Tëkëmbëdhjetë vjet në regjinim populor edhe të verbëritju hapën sëtte përpara mrekullive që u bënë në një kohë kuq të skurtetë. Çdo qytetar dhe qytetare e Shqipërisë u lidh, si çeliku me qënton, me atdhun, me Partinë, me pushtetin, me bilet dhe me të mirat, me bregat e me gëzimet, u mbunjën njerëzit, u kaliten në punë e në luftë, u arriti ky unitet i pashembulli që çekiston te ne.

Për Shqipërinë tonë të dashur, të vaditur me gjik dhe të luftuar me punë e djergë, për Partinë tonë, zemrënë e atdhun, është gruajt githë populit. Këtë të tregon jeta, këtë të tregon votimet për Kuvendin Popullor katër vjet me parë, këtë do ta tregojnë votimet e tanishme ujër, zërri i vetëm të gjithë populit, për Shqipërinë tonë të rë, të populit, socialiste, të pavelshme në shekuj. Është tregojnë armëvje grushtin, të bëjnë pluhur e hi çdo tentativë të tyre kundër vendit tonë. Bashkimin e celtikë të populit tonë rreth Partisë ato e quajt «shovinizëm», «nacionalizem», mungëse demokracia. Por neve aq na bën, tymi të shkakoj drejt. Çkaqtojnë këtë njerëz, me «demokraci? Mos duam vallë ata që, me pretekstin e «demokratizimit», me të dobësojnë pushtetin populor, dikhturën e proletaritë dhe të ndodhë ashtu si në Jugolali, si mund të ndodhë kudo në qoftë se u lihet fushë e lirë veprimi teorike e opozantëve që përpunin sot revolucionistë modernë. Mos duam vallë që ne të jemi sylestë ndaj armëvjes imperialisë e agjentëve të tyre, që ne të mos luftej kundër armëvjes e tradhitarëve të populit, por të rëlibhibojnë edhe ato që i ka duanuar populit e quajmë «njërzë të mërë» e «patriotë? Jo, ne nuk harrojnë për asnjë moment se në bosh çekizion imperializmi, për të cilin nuk kemi pastur, nuk kemi e nuk do të kemi asnjë iluzion se ai e ka ndryshuar natyrën e tij. Vendësia shëhë të rrethuar gjyqëgrafisht nga shkatë kapitaliste dhe nga revolucionistë jugosllavë, prandaj do të mbajnë githmonë lart vigjilencën revolucionar për të mbrojtur
PULLI YNË USHTRON POLITIKISHT
PUSHITETIN E TJI SHQIRI

Fjala në sëzonin e parë të legjislaturës së pestë
të Kuwestit Popullor

14 korrik 1962

Të dashur shokë e shoqër të detyruar të punëtojë dhe të rikthejë për shumicë të popullit, ai është dëshmi e qartë e demokracisë sociale, e demokracisë së veriçerë për popullin. Dita e 3 gershori, kur mbë 99.99 për qind të zgjidhësve morën pjesë në votime e po as votum për kandidatët e Frontit, osa kur në të gjithë vendin votum kundër vetëm 75 veta, do të mjetet e përarruar. Ne dhe e gjithë bota, më nga e armiçt, atë ditë dëgjuam me një forçë të re e të paparë buçimën e zërit arrovues të njohur popullit për vjen e drejtë marksiste-leniniste, që ka ndjekur dhe ndjek me besnikëri të patundur Partia jonë e pamposhtuar. Atë ditë të gjithë punë edhe një herë qartë se populli shqiptar është i bëshëm yrkatet me Partinë e tij dhe është i vendosur deri në fund për të marëjërë përpar, po dhe ndaluar nga asjë, drejt.
ndėrmint tē plotō tē shoqērisë socialiste, drejt fitores sē kau-
zh sē paques, lirēt, demokrasisë e socializmit nē botē.

Dhe kjo nuk eshtë e rastit, Uniteti i celitkë e mbro-
llit rrith Partisë i ka rrënjët te gjaku i bijve tanë më të mirë që u derdh si lumë nē luftën pēr dirimin e at dheut nga pushuesit fashistë e traditarët, te djersa e kultur e masave tona punonjëse, që vërsboi pa pushim dhe hovë nē punë i mje-
ërëve luftë tē mrekulluheshim që po in ndërrojët pamjen at-
dheut, te aleanca e pathyeshe me klasës sone punëtorë heroike me fshatatërisë punonjëse, te patritizimi i flaktë socialiste dhe interzionalizimi i thellë preter që karakterizojen populim tonë, te besnikëria e pastund e Partisë dhe e Qeverisë ndaj intes-
resave tē populit dē lë socializmit, për tē mbrojtur at dheum dhe fitore tona socialiste nē luftë tē papajtueshe me arniqë-
e brendshem e tē juqitëm, me imperialismi dhe revizionistët modernë; ky uniteti kë ka burimin te vija gjithmonë e drejtë, kundore kë fimtimum, e bazar nē themelic prej granitë tē mark-
sizëm-lerinizët, që ka ndekkur, ndeke dē tē adhërku kundo-
brovë Partin tonë.

Gjatë periudhës së legislaturës së kalurët, të mbushur me nagjarje të nje rëndësi me madhe historike nē jetën e popullit e tē shtetit tonë, u kalit me të ky uniteti. Ashtu sikhundë-
konkludi Kongresi i 4-ti në Partisë, nē vendin tonë u bëne ndry-
shme socio-ekonomike tē filla që shpunu në ndërtimin e bag-
zës ekonomike tē socializmit, si në qytet ashtu dhe në shkat,
de tani kemi hyrë në etapën e ndërtimit të plotë tē shoqë-
risë socialiste. U zhdukën përgjithshme ekonomi kapitaliste, kushtet shprytëzuese dhe shpytizimi i njëritit prej njërit të shpatërisë kooperativiste, të lidhura në aleance të agushë midis lyre nēn ndëbërtjen e klasës punëtorë.

Gjatë këtyre katër vjetër të Komitetit Qendror i Partisë dhe Qeveria tanë udhëhequr me urdhi dhe me gjuhëm masat pun-
onjëse në realizimin me sukars të plantit të dytë pesëveçar, që e ngrij në nje sikkettle më të mërtë fuqinë ekonomike, nivelin e kulturës dhe fuqinë mbrojtëse tē vendit; tani populli yuë

ka vënë të gjitha forcat e tij për realizimin e pesëveçarit të tretë, që do të shërbyjë një hap të madh përpara në rrugën e ndërtimit të at dheut tonë nga një vend agraroo-industriell në një vend industrialo-agarc. Janë të njohura nga të gjithë sük-
scetë e mëdha, që kemi arriur në zhvillimin dhe në zgjer-
nim e industrisë e të prodhimit industriell, në shtimin e pro-
dhimit bujjesor, si rezultat i perfundimit të kolektivizimit, i mekanizimit, i rritjes së rendimenteve e i shtimit të sipër-
faqeve të mbjell, si dhe në zhvillimin e arsimit e të kultu-
rès. Populli yuë tanë rron shumë më mirë dhe e nesërma-
dëtë jetë edhe më e bukur. Perspektiva të shkëltuara ka hap-
pur planë të tretë pesëveçar, i cili parashikon një zhvillim më të madh të gjitha degëve të industrisë e sidomos të asaj minecare, i jep një hov të rrë bujjesë në rrugën e kallimit të saj nga një bujjesë ekstensive në një bujjesë intensive, bën një zgjerimin të pushtëmbull të ndërtimeve, ngrë në një nivel të bartar arsim, kulturën, shkencën, artit etj. Katëziamia kri-

jues, hovi patriotik dhe shpirti i vetëmohimi që i karakteri-

cion masat tona punonjëse në këtë etapë të rëndësishme të zhvillimit të vendit tonë dhe udhëheqja largumëse e Partisë dhe e Qeverisë janë garanci se planë pesëveçar do të realizo-

het me sukurs dhe jetë e popullit tonë do të bëhet më e pasur dhe më e bukur. Më kos ndërrojëtë e përshëninin arniqë të do të ndodhë ndryshe.

Si rezultat i ndryshimeve socio-ekonomike dhe i fito-

reve të shkëltuara në ndërtimin socialist, është foruar më tej pushitet popullar, është zgjeruar pjesëmarrja aktive e masave në pushtel, është celikuajt dhe është zgjeruar më tej demokra-

cia tonë dhe ligjshmëria socialiste. Në vendin tonë populli uoshiro kudo dhe plotësisht pushetin e tij sofran, të kontrak-

ruar në Kushletutën e Republikës së Popullor, dhe ka dësh-

mi më bindëse për këtë se zgjedhjet e 3 qershorit? E c'mund të vjenë para kësaj shpërfitje e imperialismive dhe të revizionis-

tëve kundër populit, pushitetit dhe Partisë sëndët lidhur me "mungesa e demokracisë" e të tjera?

Komitetit Qendror dhe Qeveria, duke zbatuar plotësisht
debyrat e cakruara nga Partin dhe Kuvendi Popullor, kanë bërë gjithka që të forcohon më tëj poshtë ndërkombëtare dhe autoriteti i Republikës sonë Popullor. Besnikë dhe të vendosur ndaj marksizëm-leninizmit e Internacionalizmit proletar ne sëjëm ndabur para asajë, para asnjë pengese ose vështrirëtie, por komi bërë dhe bëjmë onos për zhvillimin e marrëdhënieve vëllaqërose me vendet socialiste në të gjitha fushat. Në themel të politikës sonë të jashtme ka qenë, është dhe do të jetë kurdherë runjta dhe zhvillimi i përdorprerë e miqësisë vëllaqërose me popull që ndërtojnë socializmin. Nuk ka iatriqë, goffit nga nga ana e imperialismit, goftë edhe nga nga ana e revizionistëve modernë, nuk ka forcë në botë që ta prishe këtë miqësi. Partia, Qeveria dhe populli ynë kanë zbatuar dhe do të zhatojnë me konsekuenca parëmjet e marksizëm-leninizmit për triumfin e cështjes së pases, lirës, demokracisë dhe socializmit në botë. Ne kemi përshkruar lutën e popujve të shtypur për liri e pavarësisë dhe lutën e proletariatit ndërkombëtar kundër shfrytëzimit kapitalistik, për liri demokratikë dhe për socializim, gjithashtu kemi ndjekur me besnikëri politikë dhe bashkëkërkohëtëve paqësare me vendet me sisteme të ndryshme shoqërore. Populli ynë edhe në të ardhmen nuk do të pushojë për asnjë cast lutën e tij kundër planeve, gjëllimeve dhe veprimve agresive të lutënësve imperialismi, më imperialismi amerikan në tere dhe nuk do të pushojë lutën për demaskimin e revizionistëve moderne të të gjitha ngjyrrave, që shpesh ujë në mullrin e imperialismit.

Partia, Qeveria dhe populli ynë në të ardhmen do të rrën akoma më shumë vigjilenjëtë revolucionare, duke mbajtur në njërinër duar kazinën e në tjetrin pushkën dhe do të cekosin një tej futqir mbrapjuese të atëheut për të bërë shkruamb e hi eda tentative të arriqe që do të gëzuar të prekin lirinë, sovranitetin dhe fitoret tonë socialiste. Shqipëria do të ndërtonjë në përerët këshillatë dhe përveqësim e socializmit dhe e paqes në bregjet e Adriatikut tonë të kalues. Nuk ka forcë në botë që mund të lëgjohjë Partinë, Qeverinë dhe popullin tonë nga rruga e lavdhishe më marksizëm-leninizmit dhe e internacionalistit proletar.

Të dashur shokë,

S'ka asnjë dyshim se nën udhëheqja e Partisë populli ynë trim, i talentuar dhe i palodhur, punëtorët, ishatarit, interigjencë popullore te dë shumaj edhe në të ardhmen nga fitorja në fillore si një trup i vetëm. Ky besim i patundur është futur tëllë në gjakun e në zhprinë të tij, që vendosmëri për shkron të vënë qenioni e tij dhe përakon frymëmarjen e të rrah nut të zemrës së tij fshihet. Të jemi si kurdherë të denjë për besimin e madh që na ka dhënë populli, duke na zgjedhur në këtë forum të lartë udhëheqjeje dhe t'a kuatohjë të gjitha energjet e tona, të gjitha dituritë, djersën dhe gjakun tonë pa ta lypë nevoja, për të shërbyer sa më mirë popullit — kështu na mëson Partin. Të mbajmë kurdherë liliqet më të ngushtë me popullin, të dëgjojnë zërin e tij, të mësajnë sa më shumë nga gjëna e tij dhe përvëshëm dhe të vëmë me besnikërë në jetë aspiratat e tij, të mishëruara në vijen e për-gjithshme marksiste-lenistë të Partisë — këtë kërkon nga secili presjet nga Partia janë. Të celimosim më tej unitetit mëni, të pathyeshëm të popullit me Partinë që është burimit i të gjitha fitoreve tona — kjo qe porozia që na dha populli kur na zgjodhi, kjo është edhe porozia e Partisë souë.

Byroja Politike e Komitetit Qendror të Partisë së Punës, në nubledhjen e saj të fundit, më ngarkoi të propozoj Kuvendi Popullor të llogariturisë së pestë, që, për formimin e Qeverisë së re të Republikës Popullore të Shqipjesisë, të ngarkojë birin e shquar dhe të talentuar të popullit tonë, një nga udhëheqja të besimit të Partisë e të shënë të gjithë jetën i ka kushtuar cështjes së popullit e të socializmit, aqëtorin e Byrojej Politike, ish-Kryetarin e Këshillit të Ministrave, shkom tonë të dashur, Mehmet Shehu. Komiteti Qendror ka besin se ashtu si deri tau edhe gjatë legjislaturisë së pestë Qeveria që do të dalë nga Popullor, nën udhëheqjen e Partisë,
do të vëvë të gjitha forcat e saj për të zbutuar sa më mirë vijën e Partisë, për të vëmë në jetë planet tom madhështore, për të mbrojtur interesat jetike të popullit, për të celikosur më tëj fuqinë e ai dhe, për lavdën e Republikës sënd Popullore, për ndërtimin e socializmit, për triumfin e markizëm-leninizmit dhe të përgjithshëm!

Rroftë populli yna i lavdihshëm!
Rroftë pushetët yna popullor!
Rroftë Partia joze heroiçe e Punës!
Lavdi markizëm-leninizmit!

Vepër, vëll. 23, f. 362-368

NGA

VËREJTJET MEI TEZAT E KONGRESIT TË 10-TË TË PARTISË KOMUNISTE TË ITALISË\1

Nëntor 1962

...Tezat në ballë vënnë premisat, të ciltat jashtë kalejt revizionistë, pastaj atyre u vishen konfirmat për të maskuar tradhësinë. Ata thonë se «atrivrja gjithnjë e në shumë e sistemit të kapitalizimit monopolist shtetëror tre të qëndrojnë objektivisht pajnkjena e kushteve për kalimin në socializim» (pika 3, § 2 në fillim).

Dhe natyrishë, si të gjithë revizionistet, edhe udhëheqësiset e PK të Italianë, duke llomitur më parë për rivendikimet e masave, për «luftën masive demokratikë», mëshkruar në që nga transfigurimet dhe marrja e pushetët nga klasa punëtore do të vijë nëpërmjet parlamenteve. «Një funksion i dorës së parë, thuhet në tezat, mund të mbështjet një këtë fushë institucioneve parlamentare, kur në to të jetë aktive një rrëjmë e fortë demokratike e socialiste, e rrënjosur në popull dhe e lidhur gjithmonë me një lëvizje të masave» (pika 3, § 2 në fund). Lufta parlamentare është «strumbullari» i «dorës së parë» i të gjitha «luftërave» të revizionistëve.

Për revizionistet italiane ka dy lloj luftrash: «luftë për demokraci» dhe «luftë për socializim»; njëra duhet të influencojë te tjeter. Kush përfaqëson demokracinë? Po socializmi çpërfaqëson për revizionistet italiane? Të gjithë këtë tesi false, ant marksiste, ato e krijojnë për të ngritur tezat e rrezik-

1 Këto teza shërbyen si bazë për artikullin që u botuan në gazetën «Zëri i popullit» më 17 e të nëntor 1962.
shme revizioniste për eliminimin e diktaturës së proletariatat, për eliminimin e rolit udhëheqës të klaseve punëtore. Në tezat rëndhet: «Në këtë kush këntijet e njerëzit të diktaturës e proletariatat mund të marrë një përmbajtje të ndryshme nga ajo që kishte gjatë viteve të ashpër të luftës civile dhe të ndëhurimit të parë të socializmit në një vend të rrethuar nga kapitalizmi» (pika 8, § 3 në fillim). Me një fjalë, revizionistët italianë thonë se diktaturës së proletariatat i ka kushtuar kohën, pse atëherë, në atë kohë «të Noes», vendet ishin të rrethuar nga shtete kapitaliste. Mirëpo Toliati dhe shokët e tij, që pretendonin të ndërtojnë sociale, jo vetëm që janë të rrethuar nga kapitalizmi, por këtë e kafti të shtruar në vatrat e tyre. Vetëm se këtë arrit të arrin shumë të dhembë dhe të shtruar «pajdash» në vatrat e tyre, me sa duket, këta «heroni» revizionistë do ta zbutin dhe do ta skërtën, pa dhimbje, me dorëshka, me buzhgjetje! Të gjitha këto teza mbështetin tezat humbshme, se imajalisiteti i kanë rënhë dhembët, se ai është zbutur, se ai është të kryer për luftë, se më kështje nërët, të ndrysho i imajalismit, se më kështja vretim kapitalist etj., etj.

Vetëm se është rrugë «kaq të drejtë, kaq të sigurt, thonë revizionistët italianë, në pengojë të gjitha të ndërtojnë në revizionismi reformist» (për këtë ka vetëm një radhë, sa për të përmendur, natyrisht me qëllimin, që të vëna veten e tyre në radhën e markisë-të-klasistike të vërtetë, nga ann ejetër, dhe skëmtë, dogmatikë, «ekstremizmi sektarë» (këtu zgjerohen, jo në gjë të radhë, por me shihetë radhë, gjë që natyrisht, kuptohet lehtë pse këtë), Megjithëkëtë tezat predikojnë ndaj të parëve (revizionistët reformistë) atrim, jo vetëm me masat e parëve socialdemokrate, jo vetëm me sindikatat e tyre, por edhe me këtë të kyrtër paratë; asnjë fjalë sëbëhet për luftë ideologjike me ta, pa lëre për ejetër luftë. Kurse ndaj dogmatikëve e sektarëve predikojnë luftë të ashpër ideologjike, demaskimin, sipas rëndësishmërisë e tyre. Edhe kjo është fort më të kuptueshme pse bëhet…

Vepër, vël. 24, f. 30, 41-43

**NJERËZIT E DREJTËSISË DUBET TË KENË CILËSI TË LARTA POLITIKE DHE MORALE**

Diskutim në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH

22 dhjetor 1963

Partia është dhe dubet të jetë e ndërgjegjshme për punën e rëndësishme që kryejnë gjuhate. Për këtë të kse se sepse akoma ka nëjë kuptim deri diku të caktë në lidhje me rolin e tyre. Në këtë drejtim Partia duhet të jetë më e mobilizuar, që gjuhata të jetë në lartësinë e detyrës së vet. Sët dubet të shihin është akoma më thotë sa në vitet e para të qëllimit, sepse shteti nëse konsolidohet gjithënë e më tepër, të njëj labelinë e madhe ligjesh, kodën civil, kodën penal, kodën e procedurës, kodën e punës dhe urdhëresës e shumë dispozita të tjerë, pr pandaj të e cili kërkohej duke u bashuar në të. Në gjëra që më kështjete e sepse atëherë më shumë ligjshminë socialiste, të cilet në asnjë mënyrë mëk dubet të luftë me vetëm të jetë të lartë në rëndë të parë Partia, por edhe më të pse për një këtë të ashpër ashpër ideologjike, demaskimin, sipas rëndësishmërisë e tyre. Edhe kjo është fort më të kuptueshme për bëhet…

1 Në këtë mbledhje u diskutua ndri sigurimin e udhëheqjes së Partisë në organizat e drejtësishme.
ет, сепсе нё кёте мёньре до тё кёркојнё нга воля, нга пуногнёй днг нг комуниситет кё чёснеть тё гь莒кунё нё вёзё днг тё вёздунё сёпс вёре. Нё гоффё се дрёгюсет нок и динё лигжет, атчёрене лё тё пъясен ата кё динё, пастё тё вепрёнё, сепсе нёдсъге бёще шелке.

Натюриси ёдо раст кё гькулду вёрл эддже нга ретрнаат кё вёлгама, пог нянжеерё экзистен нё диснивл мё вади нё дёженё кё дёниме вёр пё тё нёйжин фо, нга нё врэт нё тжетрён, нга нё гькулду нё тжетрён. Нёдося кё кёркон ндонёж студим, пёржжисим днг конклюзим нга ама кё Гькулдес кё Ларте. Нё мбёдхет кё Президнум кё Куведет Популар кёни дискуту вёрле тё пёсонаунё тё дёнам мё вёдкё. Диса вёддиме нё кени кьнйер дулё кькулду кё нук кённё пёс кё дрёфё, кё энёйтё дулё кё кёни мё вёдкё нё кёто раст кёлти дёнё дулё кё тёрёжур нё схунё нга опинион кё нретит. Кё опинион дутё мбаэрт пакюс, пог дулё еддже кё дёкуноян опинион, сепсе кё растет кё нёй нёйр врёк нёй кёкётур днг э кёркэт нё диса ретрнаат нё кёто дётнё мё вёдкё, курсё опинион толё кё фатюр тё врёкет. Гькулдес кё кёто раст дулё тё сёднёйнё мё опинион публик, билё дулё мё опинион кё шёкёвё кё Присес, днг тё гькулдес кё чёситен. Эддже кё дрёжим кё вёддже кё тё фёжем кё тё кёрк кё схаллелёзим кё шунама. Гькулдесит, тё тёрёжур нга опинион, мунд кё пабоёнё нё манцен кё ндонёж вёддиме пё кёлти кёллим, прандя кё кёто дутё кё нённё мё тё дёйм кё Прис кё тё дёутвёлен нё пёржжисим, вёсёмерис мё тёсёту делпик кё днёконон тё кё ретит, нё мёньре кё вёддиме тё вёре кё кёто курдохёре мё вёнд.

Эддже пё жёфё делпик кё нё сънгё кё маддён дёниме. Кур нёй элément пёрагิต рёзакшёмер кё маддё, кур аи традицион атдёун нёз кё джерарм кё шёжет, атчёрене мунд кё кёпет дёним кёпители. Пог нёй нёйр арраёст, традицион атдёун днг э кё кёркэт нёднём кё шёйпёри, нё мунд эддже кё талам нёз кё нё кёкётур дулё кё динё дёним нё кё тё рёёдё, Натюриси, кёддим кё днг мбёдхет вёрл нга рёзакшёмер кё пёсомнит. Нё гоффё се нёй нёйр кё кёлти бёще дивер-
sant ose strohues kriminelësh, mundet edhe të pushkohen, po mund të jetet edhe dënimi maksimal me burg. Duke gjykuar mirë dhe me ndërgjegje të plotë rezistikhmërinë e një elementi armik, duhen parë, pra, me kujdes rrethmat dhe kushtet që e keni shtryr për të kryer një faj, në mënyrë që, kur të jetet vendimi, këtë ta pranojë menjëherë opinioni. Pernaq gjykaturët ne duhet të mbajmën afër. Partia t'i mbajt në korrit dhe t'i-krijujoin kur kanë gabime, kur bëjnë lëshime, kur treqohen oportunistë ose kur janë shumë sektarë dhe nuk e gjykojnë mirë situata. Të jesh gjyqtar është çështje me shumë rëndësi dhe delikata.

Rëndësi të madhe ka edhe puna e ndihmëgjyqtarëve, se pesë edhe këta luanjë një rol në gjykimin e problemve. Ndihmëgjyqtarët janë njërëz me një të kaluar të mirë, por nga ama profesionale dhe nga mundësitë për të studuar materialet që u paraqiten gjykatare, çalqën. Caktimi i ndihmëgjyqtarëve të ne u jep mundësi masave punonjëse të jenë afër në gjykimin e çështjeve dhe ndihmon në mënyrë efektive gjykatat në punën e tyre. Por që të kemi të përshkruam ndihmëgjyqtarët nuk është e mundur, sepse atë janë me qindra, por edhe të zvendosohen vazhdimisht, domethënë të bëhet qarkullimi i dëmtor i i shpeshë i tyre, edhe kjo nuk më duket e mirë. Perandaj në çështjet e këtij qarkullimi duhet treguar kujdes dhe ndihmëgjyqtarët të mësohen që të lidhen me gjykataat, me punën dhe me detyrat e tyre.

Vpeva, nël. 24, f. 123-127

GRATË DURET TË FYTOMËNË E TË KRITIN PERSONALITETIN E TË NYR

Diskutim në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH

22 janar 1963

Problimi i grua ka një rëndësi të madhe dhe sa herë që ta marrim në shqyrtim, nuk do të bëjmë keq. Ne e shohtim që kemi suxese në zhvillimin e grua dhe në pjesëmarrjen e saj në aktivitetet e ndryshme, por kemi akoma shumë për të bërë. Duke e parë më realish këtë problem, vëmë re se organizata e grua nuk është ndihmarr dhe aktivizuar sa duhet. Partia nuk i ka dhënë akoma ndihmë në mënyrë të organizuar organizatës së grua, që apo t'i kryejë detyrat si duhet si organizatat shoqërore masaje.

Në përgjithësisë unë ka përshtypjen se kur merret në shqyrtim veprimtarin e organizatës së grua, ose kur mendohen për të nga komitetet e Partisë të tretheve, interesimi nuk është në atë masë si dhe për organizatën e rinisë. Organizata e rinisë ka një rëndësi shumë të madhe dhe Partia bëjë mirë që interesohet shumë për të, megjithëse edhe në dërgim të rinisë ka akoma lëshime, të meta dhe pakujdesi. Interesimi i Partisë për rinisë ka bërë që të kemi rezultate të mira përse u përcakt edukim të rinisë, linderëmërisë së saj, patrolikë të vendosmërisë së saj. Ndërsa për organizatën e grua nuk

1 Në këtë mbledhje n diskutim mbështet më të mosht e grave në tishat.
trogohet i njëjtë interesin. Ky është një nënvelefësim, është, dashje pa dashje, releksa i mentaliteteve të veqtra, që ndihmojnë akoma edhe ne ndaj gruas, sido që Partia ka përaktauar qartë rëndësinë e këtij problemi dhe e di mirë se pa gruan nuk mund të cek përpura, sa pa pjesëmarrjen e saj fshati nuk mund të përparoj, ekonomia nuk mund të forcohet, nuk mund të ngrijhet politikisht gjysma e popullsisë së vendit. Mjegushëse këta Partia i ka të qartë, kur vjen është konkrektisht për të ndihmuar organizatën e gruas, nuk është drejtë nuk bëhet si duhet. Prandaj këtë mungësi interesimi duhet ta kapiçojnë. Por si duhet ta kapiçojnë?

Dhihet se Partia dukë fshimur që nga lart e gjer në baza, duhet të zgjidhë shumë probleme që në kanë zëne në këmbë, si në zivillinin e kulturës, në çështjet e prodhimit, në shëndetësi etj. Por të jemi të qartë se pa futur gruan në të gjithë këta sektorë dhe pa e bindur atë në rrugë revolucionare që të marrë pjesë në të gjitha këto fusha, nuk mund të zgjidhë problemet si duhet, nuk mund të cek përpura. Ne e kishim shumë drejt që nuk e prishim organizatën e gruas, bie më i madh masa për ta forcuar akoma më shumë. Mirëpo le ta shihet që është bërë për këtë çështje nga ana organizative, sidomos me kundrin që punon në organizatën e gruas. Nuk janë më të parak gurë në rënja në numër, gjithashtu nuk është më e vështirë puna e rinisë nga ajo e gruas; bie më duhet se puna me gruan është shumë më e vështirë sese me rënjinë. Rënja i ka shqetëzuar mentalitetet e vjetra. Me punën e saj plot vruull, ajo eçin pa drajtë e drejtë si ardhmë, kurse ka akoma mjaft gra që pengohen nga mbeturinat e feudalizmit dhe të, shqip, pengohen nga sundimi i burrit dhe nënvelefësimi që ato në bërën vetë rollet dhe forcës së tyre fizike dhe mendore. Gruan janë më është akoma në atë shkatël që të kuptojë sa rëndësia ka ajo për velen dhe për familjen e saj. Prandaj çështjen e organizatës së gruas Partia duhet ta shohet më nga afër. Mua më duhet se më është aspak e drejt që të paraqitet si e vështirë për të gjetur përjetgjësia të gruas për një qytet prej 20 ose 40 mijë banorësh, për kjo vështirësi

ndodh nga nënvelefësimi që i bëjnë vetë komitelet e Partisë kësaj çështjeje. Është e pemundur të mos këto jo një, por shumë gra në qytete, bile dhe në fshatra, që mund të marrin përparë drejtimin e organizatës. Janë me qindra e mijëra gra që marrin pjesë në aktivitete politike dhe ekonomike të rëndësishme. Mirëpo në rreth të bëjnë propozime që në krye të organizatës të jetë kjo oso ajo shoqë e vjetër. Është e drejtë që të këtë në organizatë edhe aktivishte të vejetra, sepse ato kanë ekspervencë të madhe, por duhet të këtë edhe të reja, edhe gra me kulturë. Në këtë organizatë duhet të vijinë elementet të rinj, me mentalitetin e kohës, që të jenë në gjendje të kuptojnë kërkesat dhe nevoja të masës së grave. Në krye të organizata së gruas të vjen shoqë me autoritet dhe, natyrisht, ky autoritet vendoset me punë dhe me zofësi.

Punën me masat e grave nuk duhet të lënë vetëm organisatës si gruas dhe organizatat e Partisë të mos interesohen sa duhet. Edhe kur janë bërë përparimate, si në drejtim të njëtijas së gruas në përgjegjësi, shohim se tanë këtë tërheqje, puna në këtë drejtim ka rënije. Këtë çështje ta shoqërim me kundër nga ana organizative, dukë konkretnë deri të kryshet kryesore të organizatave-bazë të Partisë, të cilat të ndihmojnë shoqjet e organizatës së gruas që jo vetëm të keni iniciativë, por të marrin edhe masa për çveçen përpura të punës së kësaj organizatë. Nga ana e Partisë, nga ana e Komitetit Qendrave dhe e drejtovore pranë aparadit të tij, të mendohet për një sërë problemesh, me zgjidhsen e të cilave do t'i japet një ndihmë dhe drejtovërdisht organizatës së gruas. Kjo organizatë ka disa detyra të veçanta, por ka edhe detyra të përballkolta me organizatet e tjera.

Gratë që marrin pjesë në prodhim, që janë anëtare të bashkimeve profesionale, anëtare të kooperativave bujqësore, që punojnë në skadurra, brigada etj., jo vetëm që e kuptojnë më mirë rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre në punë, interesin e tyre familjar dhe interesin e përgjithshëm, por me të bëhet njëkohësisht edhe një punë edukative politike e organizuar.
Prandaj në këtë drejtim, për të pasur rezultate më të mira, organizata e grua duhet ndihmuar drejtpërdrejtë nga Partia.

Organizata e grua ka për të zgjidhur disa probleme të rëndësishme që na prekqoqojnë: së pari, është me rëndësi që të rritim të gradit ndjenjës e personalitetit të tyre në shoqërijë dhe në familje. Lidhur me këtë përfshihen të gjitha problemet që kanë të bëjnë me gruam, duke filuar që nga lindja e femijëve, mirërritja dhe edukimi i tyre e disa të higjienës, mirëqenja e harmonisë në familje. Për zgjidhjen e këtyre problemeve një rol të madh do të luajë gruajë. Të gjitha këto, sidomos problemet shoqërore, organizata e gruas të marrë në dorë dhe të zhvillohet si duhet e të mos bëjtë gjëra formole, si, fjala vjen, konferencë me temë si u krijua shiu etj. Më duhet që kemi hyrë në disa punë shablone, duke kujtuar se në këtë mënyrë ndjekme familjamë e grave. Unë nuk tham që të mos bëjnë konferencë me temë të kësaj natyre, por mendoj që është nuk ka shumë grat që të thonë se shumë e dha perëndia. Mendaj që me gruaj të zhvillohen biseda e mbledhje ku të traujohen, për shembull, më shumë probleme të higjienës. Nëpërpyet këtyre temave të traujohen kur timret një pikë hapen nga mikrohet nga papallërtë etj. Natyrisht Partia këto nuk i ka të mënyrë ato, por probleme të fillat të traujohen jo vetëm në mënyrë shkençore, por mbi një bazë realè, të diferencuara, jo vetëm nga rrëthi në rreth, por edhe nga fshati në fshat.

Kur them, që gratë duhet të fíojnë e të rritin personalitetin e tyre, kjo nuk do të thotë që ajo të vilen kundër burra-vë, por do të thotë që qëshja të kuptohet drejti, në mënyrë ajo e jo të kërkohet, bashkëshortë, shoqërore. Duhet punuar që të zhvilloi ndjenjës e inferioritetit të grua, ndjenjës e mungesës në ajër të implicita tek ajo. Në këtë drejtim ne kemi shumë shembuj të mirë. Për shembull gruaj të nuk është e vërthetë, është fillej përpara, ajo është lëshqitë dhe mendjeskurtër. Sa e sa vazhka banuar të mbërtojë të ndryshme dhe punojnë e mendojnë jo më keq nga djemtë! Duke punuar konkretisht ne do të n throttle, pra, që të zhvilloi ndjenjës e inferioritetit në mendjen e grave. Për këtë qëllim të gjenden forma dhe metodë të përshtatshme dhe të traujohen ato nga organiza të nuk mbledhje e konferencë, që kjo qëshja të rritet në rrugë të drejtë. Për këtë qëllim duhet të punohet nga Partia dhe nga organizata e gruas që probleme të tillë të traujohen drejti në mbledhje të përballshme të organizatës së Partisë, të gruas dhe të organizatave të tjera shoqërore.

Ne duhet të bëjnë llogari sa shumë punon gruaja në shtëpi dhe në kushtet që ndihmojnë të vepruanme që të ndërrojnë këtë situatë. Por në Shqipëri ne dhëna që gruaja pasi punon tërë ditën jashtë, punon edhe në orë të tjera në shtëpi, domethënë të orë punë ditën, për të kjo është një burri shumë e rinjtë. Gjithashtu, më nuk mendam këtë gruajë e shihet të punojë orë në shtëpi dhe 2 orë të merrin me punë e kooperativës. Zgjidhja më e drejtë e problemi është që, duke u shqarët roli i madh i grua, ajo të kontrolohet e vet, të bindjet edhe burri prej shumë që të mbikthojnë me punët e shtëpisë. Një gruaj e emancipuar, me personalitet, ka influençë të më e burri, prandaj ajo, me zotërim e saj, të arrijë që burri të marrë pijesë edhe në punët e shtëpisë.

Mendaj se nuk është e vërthetë që të gjetë burrat e mund të marrin pijesë dhe nuk ndihmojnë ftohe në punët e shtëpisë. Problemi është se burrat ndihmojnë pak në punën e shtëpisë. Po ta mësojnë gruaj të këtë personalitetin e saj në shtëpi, po ta mësojnë ato që është një burri të gjetë disa familje, që nga famijët gjak të burri, ne do ta lehësojnë gruaj nga shumë punë të shtëpisë dhe jetën familjarë. Duhet të bëjnë në të kulminar, burri do ta putin në një rregull të drejtë, që edhe ai të marrë pjesë në punën e shtëpisë. Prandaj në këtë drejtim të bëjnë një studim. Këtë ne nuk do ta bëjnë me dekrete, por me punën bindës, edukivitje, me aplikacion e propagandë, në mbledhje të burrave dhe të grave; një herë dhe njëndaj herë do t'i themi këto gjera në rrafshëm parë anëtarë të Partisë dhe atyre të rinjë, nuk të kuptojnë me të vërthetë rolin e madh që hum gruaja në jetë.
Gruaja ka shumë kohëtarje. Këtë duhet la kuptojë mirë e dha burrë. Ajo ka qëshjen e ekonomisë shtëpiqar, ajo ka disa për të vështruar si nënë, ka qëshjen e lindjes e të rritjes së fumijëve, gjëra këto që nuk janë të vogla, ajo ka përshirë edukimin e fumijëve dhe gruaqja që është në marrëdhënien pune ka punë edhe jashtë familjes. Duhet të bëjmë të ndërprerjshëm burrat që gruaqja është shumë e ngarkuar me punë, prandaj duhet të lehtësohet në familje.

Por si duhet lehtësojë gruaqja? Në qytet, në një pyetje të mirë, ka shumë burra që ndihmojnë në punët e shtëpisë, kurse në fshat një gjë e lillé nuk bëhet akoma. Prandaj nje këto dërgim duhet të ndihmojë organizatën e grua nga ama e Partisë, sepse nuk është lehtë që të thyhet mentaliteti i fshatërve. Në gjallë se në këtë qëshje nuk është ndihmojë seriuzisht organizatën e Partisë, të jemi të sigurt se nuk du të rritet pjesëmarrja e burrit në punët e shtëpisë. Mendoj se Partia duhet të masë punën e saj me se nëqëllëve e ka ngjitur grum, sepse ngjiritja e grua, edukimi i saj patriotik, ndershmëria e saj, puna e saj për shënim e prizmit, lujnë nje rol vendimtar për që nga përp华夏 të vendit toni. Te gruaqja Partia ka një forcë vendimtar. Partia duhet të punoje vazhdimit për çështjen e personalitetit të saj, për shënim e respektit ndaj saj, të mësojë gruan që të ftojë zotëshë për racionalizimin dhe organizimin e punës dhe të kohës, postaj këto cilat i edukojë edhe te pjesëtarët e tjera të familjes.

Rëndësi ka për gruan edhe puna për edukimin politik të saj në punë e sipër. Kjo du të lunë ajë rol vendimtar dhe do të ndihmojë shumë për edukimin e grave. Prandaj Partia dhe organizata profesionale janë të vëllë të njërrin gratë për të marrë pjesë në punë, por edhe të përgatitjen që të marrin pjesë në mënyrën të organizuar, që të marrin përgjegjësi dhe të mbajtjet ato, bile të aksojnë edhe nëpër përp华夏 dhe jo të tërhiqen. Një gruaqje të lillé, që edukohet, punon dhe duke përp华夏, do të rritet personalitetit përa burrave.

Prandaj organizata e grua ta përminësojë programin e vet. Këtë program ajo të kombinohet me organet përkalëse të shtetit, të cilat kanë edhe shumë mundësi për të ndihmuar organizatën e grua. Por të mos burrahen roli i saj edukativ dhe përëndje për të zhukur në rënda e sistematikë të metat që e përgjegjës sëziozist ocjen përp华夏 të grua.

Më duhet se edhe lidhjet e organizatës së grua me organizatën e rinisë nuk janë të gjalla dhe sistematikë, si për stadan aktual, ashtu edhe për të ardhmen. Përveç kontaktave të drejtuesve të rinisë dhe të grua në bazë dhe në qendër, mendoj se nuk është këq që, herë pas herë, të bëhen në edhe rreth ndihmë dhe të bashkëtë të komitetit të rinisë, ndihmojnë së organizatën së grua dhe bashkimeve profesionale për aksembin ekspertise për qëshje të caktuara që kanë lidhje me disa probleme të grua dhe të të rëjtën. Dhe nga ky aksembin ekspertise të nxjerrën disa dotyra që mund të dalin për secilën organizatë, të japet kështu një ndihmë reciproke për vëmnen në rregull të drejtë të këtij problemi. Mua më duhet se duhet dhe mund të krijohen disa forma të tilla bashkëpunimi për koordinimin me të mirë të vepërtaqësë së këtyre organizatave, për të shërbye në përp华夏 punën me gratë dhe me të rëjtën.

Po kështu rënda së këtyre edhe lidhjet e vazhdueshme të shqipeve të organizatës së grua me shokët e bashkimeve profesionale dhe të rinisë, të cilat nuk duhen kënu pas do. Vetë shqoptarët të drejtues të grave, sikurse u tha këtu, janë druajtur të venë nëpër ministrirë dhe të besojnë me shokët për përgjegjësi për problemin e organizatës. Shihni, pra, edhe të shqoptarët të drejtues të vihet re ndjenjë qëndrimi të shtetit aret. Ato duhet të venë në shumë të drejtorët e paratët të Komitetit. Qendër për të besojnë se së këtë menduar për problemën e grua. Të mos interesohesh për problemën e grua të shtëtë jashtë i mëna, por duhet menduar thëlle edhe se si të panojë për këtë problem të rëndishtën.

Në përgjithësi, në mënyrë të dëshmojë organizatë e grua, është interesuar për këto probleme dhe ka zhvilluar aktivitete të mira. Por këtu ne i përgjegjë së shpeshi edhe KMSH.
për punën e tyre. Kur ato kanë shkuar në bazë përmjet organizatës, me punën e mirë që kanë bërë, kanë krijuar entuziazëm në masat e grave, por ky entuziazëm duhet mbajtur gjallë, prandaj shoket e Partisë në bazë të kenë më tepër kujdes për organizatën e gruas.

Vepri, vël. 24, f. 142-151

ORGANIZATA E PARTISË NË USHTRI DUHET TË JETË NJË BËRTHAMË E ÇELIKTË

Nga fjala e mbajtur në Durrës në mbledhjen vjetore
të kuadrove të Ushtrisë zonë Popullore

5 shkurt 1963

...Një detyrë me rëndësi kolosale për të gjithë ne është të punojnë preshtur për forcimin e Partisë në ushtri. Partia udhëheq qëdo sektor te ne, ajo është zemra që a jep jetë qëdo sektori; edhe në organizatën e Partisë në ushtri ne kemi një bërthamë të çeliktë. Ta ruajmë të pastër kështu bërthamë, ia kemi organizativisht të shëndosë, të ketë të radhët e saj unitet mendimi dhe veprimi, të respektohen normat komuniste në organizatat-bazë, të bëhet kritikë dhe autokritikë me zemër të pastër e me ndërgjegje komuniste, në bazë të rregullave që ka caktuar Komiteti Qendror. Të shtohen radhët e Partisë në ushtri me njërisë në të mirë. Normat që ka caktuar Komiteti Qendror për pranimet në Parti, në ushtri të respektohen, sapse kjo është ka rëndësi. Por, pa e bërë rruçë tekjalimin e normave, njërisht që jashtë prova, që janë bësnikë dhe të zotë, të palidhur në zbatimin e detyrave që u ngarkohen, që punojnë me velëmohim për edukimin dhe për forcimin e ushtrisë, të pranohen në Parti. Me të tillë njërisë le të mos kemi frikë se kapërrejen normat, se në këto raste e dimë që në Parti në hyjnë njërisë të shëndosë. Normat i kemi caktuar se kemi disa konsiderata për prejardhjen e atyre që vijnë në Parti, prandaj duam të rregullojmë përmbajen, sa punimtave dhe sa nëpunës
do të na futen në Parti. Në radhë të parë ne duam të na futen më shumë punëtorë dhe më pak nëpunës. Numri i këtyre të fundit nuk duhet të agrijet, po kjo nuk duhet të merret në mënyrë të ngurtë.

Një punë e madhe nëUSHTRI duhet të bëhet edhe për edukimin ideopolitik, ejo gje le ju duhet të shpjegohet dhe të kuptohet në drejtën e markizëm-leninizmit. Shokët që punojnë në Drejtoria Politike të USHTRISË dhe në deqët politike të repartive të zhvillojë këtë punë me një gjallëri akoma më të madhe, në mënyrë që të kuptohen threllë materialet teoretike të Partisë së njohur. Tësoro se që nga ju oficerët e gjer te ushtarët që do gjë duhet të kuptohet në prizmin e markizëm-leninizmit.

Kjo gjë ka të bëjë, pru, edhe me cështjen e armëve, se arma më duket parë vetëm nga një anë — si një cështje teknike, vetëm sa për të ditur se c’ largësi anërat në qitjen e kësaj apo të asaj armë, por duhet parë dhe nga anë tjetër, nga anë e qëllimit të përdorimit të saj, sepse arma ka moralin dhe qëllimin e saj politik dhe idealizmi. Prandaj nga anë e Partisë dhe e Drejtoria Politike të gjenden forma dhe mënyra që këu ngjarkohen oficerët për të shihur pasuritë që të jupin shpjegime për armët, nga anë teknike, ata të flasin edhe për rëndësinë politike të dytë armëve, për rolin e tyre kur janë në duart e popullit dhe të USHTRISË së tij Popullore.

Prandaj puna ideologjike në USHTRI të mos zhvillohet në mënyrën shqipånë, duke u mbëskëtu kurordherë në tekstit e apruvuar. Nalërisht tekstit duhen pasur purpasë, po puna ideologjike duhet bërë më e gjallë, më luftazakë, më e lidhur me situacionin, me armën, me stërvitjet luftazakë që po zhvillohen e me vendin ku zhvillohen ato, me njërëzit e.t.d., në mënyrën që të duhe i qartë qëllimi i kësaj punë. Prandaj Drejtoria Politike duhet të kuptohet për ta pastuar punën e saj politike dhe ideologjike nga shqipanizmi; po kështu shokës e tjerër që punënjë në këtë aktion, zëvendëskomandantët për punën politike të mendojnë që puna e tyre politike dhe ideologjike të repart të shqipëronet me një veprimtarë konkretë të lidhur me cështjet praktike dhe aktuale, të mendojnë qysh mën parë çfarë do të shpjegojnë në drejtën e markizëm-leninizmit.

Ushtria te ne duhet të mbahet në korent mbi zhvillimin dhe mbi përcarime të ndërtimit të socializmit në vendin tonë, ndërsa duhet të rojej e lidhur dhe jo e shkëputur nga populli dhe nga të gjithë ngjarjet e rëndësishtme të jetës së tij. Ushtarët duhet të vjen në dijemi edhe për shumë dhe për barën që bie në vendin tonë, ku bie dhe sa bie. Pëncëtorët politikë të Partisë në ushtiri duhet të vërtet në dijemi ushtarët mbi të mirat e mbi sukseset, mbi hallet dhe mbi vështriçëtë e popullit. Djali nga Tropoja, që e ke ushtar në repartin që komando, kur sheh që bie shi i madh, mendjen e ka te familja, te nëna dhe babai në Malësinë e Madhe, prandaj, që të jetë i qetë, duhet të thuhesh sa shi ka rënë, c’masa ka marrë pushleti, çfarë ushqime mesh e gjera të tjera ka dërguar xeteti e.t.d. Jë duhet të ndërbyni që ushtarëve leva vijnë letra sa mën parë nga familjet e tyre. Vetëm kështu ai do të shkojë te oficerët e tij kujdesin e nënk, të babait, apo të vëllait të madh dhe në kolektivën e repartit — familjen e vet. Puna e Partisë në ushtirë çështet sa delikate që edhe e domosdoshme, ajo shërben për t’i kalitur njërëzit tonë në çdo drejtim. Njëpëm se Partia në ushtiri nuk do të bëjë një punë të gjallë politike dhe ideologjike me njërëzit, kjo do ta dohësojë ushtarësinë tonë. Prandaj punehet si duhet të kalitur vazhdimisë ushtrinë nëpërmjet një punë ideopolitike sa më të mirë.

...Të punojnë që të forcojmë Partinë në ushtir, ta kemi atë të fortë dhe të pasër, të bëjnë që në Parti të ketë kurdohëri unitet të cilitë ideologjik, politik e organizativ, ta rrajnë atë si sytë e ballit; Partia në ushtirë të jetë kurdohëri e fortë si zemra në trupin e shëndosshëm. Vetëm kështu ne do të kemi kurdohëri një ushtiri të fortë e të shëndosshëm, ashtu si e kemi dhe tani. Partia jonë ka një unitet monolin dhe çështë e fortë si çeliq; në saje të ketij faktori, ju i ka t’i arriti që jeshin dhe të bëndhëshëm, kështu dashurinë dhe simpatinë e madhe të popullve dhe të komunistëve të të gjithë hotës, dashuri e simpati që vijnë vazhdimisë duke u rritur. Ne që
jemi mëtarët e saj, me të drejtë jemi krenarë për të, prandaj
ë bëjmë gjë për ta mbajtur kurdoherë lart e më lart
emrin e Partisë sonë për ndërtimin me sukses të socializmit
dhe të komunistit në vendin tonë, për mbrojtjen e socializmit
dhe të lëvizjes komuniste adërkombëtare, për triumfin e mar-
ksizëm-leninizmit.

Vepër, vull. 24, f. 180, 206-209, 211-212

ARMA E SIGURIMIT FSHITË DORA E ÇELIHTË
E POPULLIT QË NËRTON SOCIALIZMEN

Nga mesazhi drejtuar orgonere të Sigurimit të Shtetit
me vastin e 20-vjeterit të krijuimit të tyre

19 mars 1963

...Arma e Sigurimit lindë në zgjarrin e Latëlës Nacionalë-
rimtare kundër pushtuesve fashistë të tradhitarëve. Atë e krijoj
Partia nga gjiri i popullit dhe, tok me popullin, nën udhë-
heqjen e Partisë, ajo dha një kontribut shumë të madh. Si-
gurimi i Shtetit si bashku me armat e tjera të dikta
turës; të proletariatit dërmroi rezistencën e Qlasseve të mëndura shfry-
tëzuese, të mësuarinave të tyre dhe të armiave të fashistëm,
siguroi qëllimin dhe jetën e re e të lumtur në Shqipërinë So-
cialiste. Këtë arsye të fuqishme e kanë njohur më në mirë
agjentuar dhe bandat merecësë të imperialistëve amerikano-
anglezë, të revizionistëve jugosllavë, të monarch-afshistëve
grekë e të tjera, të cilëve ka kërë ajo u ka tërkuruar duart
gjatëtares së drejtëshëm nga. Atdhuan yëns. Pomonjësit e sigu-
rimët jani të bërë nga njëjshëm më të afërta e më të dashur të
masave përmes. Në vijen dhe udhëheqjen e drejtë të Partisë
dhe në mbështetjen e populli qëndron forca e Armës sonë
të Sigurimit.

Te ju, të dashur shokë të sigurimit, atdhuen ka armallën e
heronjve të bëshur, që mishëmmi cilësikë e njëzve të rinj me
moral të lartë komunist, të thjeshtë, të palemur, patriotë të
zajretë, trima, të gabsëm të sakrifikoni gjithëka për popullin,
të dashur me tё, të vrequt dhe të punëshirshën me armiqtё. Partia kёrkon qё edhe në të ardhmen ju tё kush toni popullit gjithë shqiptin dhe zemrёn tuaj, ndёrsa armiqtё tё rezervoni vetim grushinё dёrmues!

Ndёrtimi i socializmit në vendin tonё po pёparon vazhdimisht, planet o shekullit po realizohen dhe po tejkalohen, jeta e popullit çёshti pёrmёrcuar e do të pёmrësohet edhe mё të tej në të ardhmen. Veshirësitё dhe pengesat qё na kanё nga njëfitar armiqtё, janё kapёrçyer dhe do të kapidhёn në saje të patriotizmit të masave punonjёse dhe të udhёhëqjes sё drejtё e larg-pamjёse të Partisё.

Misoni juaj në situatën aktuale për popullin, atdhum e socializmin ka njё rёndёsё kolosale. Rrotё e historisё vazhdon pa u ndёrtuar pё përpara, drejt komunizmit. Imperialistet me ata të SHBA-sё në krye, të ndihmuar nga llumi i mbёrër njëriçimtёt derё të revizionistёt modernё Titо-Hrashov e kompani, po mundohen ta kuqёncё atё praç. Aku kurdish kompole kundёr paqёs, kundёr socializmit, kundёr lёvizjeve komuniste ndёskomunistё, kundёr atdhet tonё. Po çka asnjё dyshim se ata do të dёshtojnё. Nen udhёhëqjen e Partisё, duke u mbёshtetur vazhdomisht të mёtё juaj — populli, dhe në bashkёpunim të ngush-ti me të gjitha armiqtё dhe tё gluta dёti dheudhёqjes sё tё parakuriet, ju si kurdohёri të joni vigjilenё, në gje ndje gatishmёrie, qё të shukronti atyre disfata të punёreshme.

Armiqtё do të pёpëqen kurdohёri tё na dёshmenё. Tё dёrmatoh ndёq do çёpkёkje e tyre në kёtё drejtim!

Armiqtё do të mundohen tё bёjnё provokacione, të dёrgojnё spinё e tё hordhin bandu diversantёsh në vendin tonё. Jini vigjilenё dhe shparratoni me kohё dhe pa mёsёri çdo tentativё tё tyre në kёtё drejtim!

Pёrgjitheshimi qё pasaron mё të disepeximin tuaj të amde për tё prёrё rrugёn çdo veprimi tё dёshmen nga ana e armikut, tё la tutuar, neutralizuar dhe tё la likuiduar atё!

Sot nga Arma e Sigurimit kёrkohet njё punё sa mё e kualifikuar. Ajo duhet tё godasё kurdohёri në shtёrijё. Ajo duhet tё parambulojё tё keqen aty ku mund tё shfaqet ose tё zhvillohet, tё zbatojё dhe tё mbrojё me vendosmёri lligjshmёrinё socialiste. Punonjёsi i Sigurimit tё jetё sa lutёtёt e shkekllёr kuad shër detitё, aq edhe punёtor politik dhe agjitar tё shkurar i masave.

Tё ngrithet vazhdimisht niveli profesional dhe ideopolitik i punonjёsve tё Sigurimit tё Shёpit!

Si kurdohёri prёnёt jush do tё jetё Partia. Ajo, qё e krijoj dhe e ka udhёhёqur Armёn e Sigurimit nga tёrёja në fitore, edhe në të ardhmen do tё udhёhёqet atё në fitore tё reja. Te Partia ju do të gjeni forcёn e pumposhtur për tё kapёrçyer çdo pengesё dhe veshirёsi. Tё pёshtёkёhe tё gjithё puna e Sigurimit nga njё partishmёri e thёllё boshkёve. Arma e Sigurimit çёshti dёra e cёlcёtё e popullit qё ndёrton socializmin. Ta bёni atё tё pathyxhe dhe ta qnjёri lart e mё lart lavdinё e saj!

Edhe njё herё ju uroj, tё daskur shokё, qё gjithmonё tё qёndroni balëllart para Partisё e atdhunt, qё nga radhёt traaja të dalin heronjё tё rinj lejgjendurё, për tё cilёt do tё jenё kremё brezi yndё dhe ata qё do të dhёntё pas neshe, qё në kёshjtёllё të pumposhtur — Republikën Popullore tё Shqipёrisё dhe në cёshtjen e prёdekshme tё markёzёnis-tënjizmit, në socializmin e komunizmin, tё ndёrtё dhe mendja, djera e gjaku i punonjёsve tё lëvizshёm tё Armёs sonё tё Sigurimit!

Vejra, vit 24, f. 325, 326-329
JU KENI PËRPARA NJË LUFTË TË MADHE, P OR SA MË E MADHE TË JETË LUFTA, AQ MË TRIMA E TË PAMPOSITUR RËHEN KOMUNISTË

Nga biseda me një delegacion të Partisë Komunistë të Brazilit të kryesuar nga shoku Pedro Panu1

21 Maj 1963

...Ne i kemi arrituar këto sukses dhe jo për arsye se kemi qeni të ditur dhe të mësuar qysh në fillim me një teori të madhe. Kur e filloi luftën Partia jonë njëvejtën tani dinin fare pak teori. Po ne dinin një gjë të rënëdëshme për të fituar dukej krijuar partia, prandaj krijuam një parti markiste-leniniste revolucionare. Ne e organizon Partinë në bazë të ekspere ncisë të madhe të Partisë së Leninit, zbatuan dhe ruajtëm parimet e saj, kallësëm shqirrin revolucionar të komunistëve, duke pasur për qellimin objektivën e mdr. qërimin e popullit nga pushuesit fascistë dhe feud-borgjëzë reaksionare e vendit. Pa një parti të titël markiste-leniniste ishte e pamundur të fitimin lirin dhe të vendezimin diktaturën e proletariatit, demokracinë popullore, e cila është një formë e diktaturës së proletariatit...

Vepër, vol. 24, f. 437, 439

1 Shoku Pedro Panu, ndihmoqës i PK të Brazilit, në dhjetor të vitit 1976 e thashku me mënaqën njërëz të Komisionit Rrekalativ të KQ të PK të Brazilit, Anhelo Arrojo, dhe me mënaqën e KQ të Partisë, Huan Batista Drummad, rans hevokshët në fushën e bejës, në përpaqje me amëm me forcat uhydration reaksionare të Brazilit.

SITUATAT KAPËRÇEHEN ME SUKSES NË INTERES TË KOMUNIZMËT, KUR JANË TË QARTË GJITHË PARTIA DHE POPULL

Nga fjala e mbajtur me kuadrot e vritit të Beratit

...Rezivionistat modernë predikojë rrugën e kalimit paqë-sor nga kapitalizmi në socialism, rrugën e reformave strukturore. Dake u mbështetur në tezat e Leninit, Partia jonë dhe partite e tjera që qëndrojnë në pozita të drejtë markiste-leniniste, rrakalujtuar ndonjë rast të rrallë, kur borgjëza mund të detyrohet të dërrëzojet, por në të vërshet kjo ju kërkohet gjer më se që e vëshirë që të ngjashin. Revolucioni është vendimtar për çështjet e pushitët. Prandaj para para për marrjen e pushitet nga ana e proletariatit me anën e rrugës paqësore ose parlamentare është versioni më i përhapur i revizionistëve për të shuar revolucionin, të që zgjatur jetën kapitalizmit. Partite markiste-leniniste dhe revolucionarit, kuno në botë, duke të përgatiten për marrjen e pushitet me anën e forcës. Përgatitja për marrjen e pushitet me anën e forcës jë ta marr që të ndryshon fitoren e revolucionit, por ka avancime të madhe edhe në luftën e popullit për të përgjithësojet identitetin e lirisë. Ndërsa, po të ndiqet rruga tradhës e N. Khrusnovit dhe e Tito, as pushiteti mëndinte më mërekut, as paqja mëndinte të forcjen, përkundrazia klasa punëtore do të korriqtohet, do të ulet hovi revolucionar e saj, do të gërmatoset dhe kështu do të lëhët shërgjitet e borgjëzës së influencës në radhët e klasës punëtore për ta shprehulluar atjet, pra do të forcjet pushiteti i kapitalit...

META JANË SFAQUR, KRYESIŠT, NË VENDIN E PANJAFTURSHËM Që KAR DËNë NË PUNën DREJTAUSE Dë ORGANIVE Të PARTISË DHE Të SHTELIT I GJITHë KOMPLIKSHI I PROBLEMIVE Që LIDHEN NE NGRIJTNëM E MËNYRSHëM Së JETëSëS Në FSHAT.

PROBLEMET Që NE PARAQITJEN Më Sipër Lidhur Me MëRQENI Në ORGANIVën DHE MËNYRSHëM E JETëSëS Në FSHAT, KËRKQENQ Që EJ DHE PUNën E ORGANIVE Të PARTISË E Të SHTELIT Të NGRITNëT Në KËN SHKULLë Të RE, Më Të LARRëT. Që ORGANIZATAT e PARTISË T'u DALLIN PËRPARA KëTYRE PROBLEMIVE, ATO DUHET Të NJOHIN Më MIRE Në ME TEKHE zhvillimin e gjithëshëm socialist të FSHATIT, Detyrat që Lindin nga ky zhvillim, si dhe të KëRKOJNë RRUGëT Për Zhgjidhjen e Tyre. DHE Dë GJITHë SUKSESI I KëSAj PUNE VARET SHUMë NëSKE ORGANIZATAT e PARTISë T'u BëJNë Të QARTA KËTO PROBLEME MASAVE FSHATARE DHE KëSË Dë T'i MOBILIZOJNë ATO Në KËNë Për VëNIen e Tyre Në JETën. SI GJITHNjë, EJ DHE NË KëSË RAST FORCIMI I LIDHJETE Të PARTISë ME MASAT, KONSULTIMI i SAj ME TO, MBETET CELAI KRYESOR I JDHë FITOREJE Në Të ARDHSHEN.

PËRMIROSHIMI I MËTEJSHIMIT I DREJTIMIT Të PARTISë Për PROBLEMET NGRITJES Së MËRQENI Në ORGANIVën DHE MËNYRSHëM Së JETëSëS Në FSHAT ESHTë I LIDHUR AGUSTHë NE MARRJEN E MASAVE Të MËPOSHTHE:

1. — Të FOROJNë Më SHUMë ROLIN UDHEQGQS Të ORGANIZATAVE Të PARTISë Në FSHAT

PARTISJONI, DUKKëT E NISUR NGA MËSMET E MARKISIZMIN-LENINIZMI, DHE NGA EXPERIENCIASHE E SAJ, GJITHSHëM KÁ THEKSUARA SE PËR Që PROBLEM, PASI Të JETë PËRÇAKTUR DREJT E QARTI VJIA E PARTISë DHE Të JENë KONSTRUKTUR Detyrat, HALLEGI VENDIMITARE PëR ZABATIMIN E TYRE ME SUKSAZ Ndryshet Kurdoherë Roli UDHëHEQGS I ORGANIZATAVE Të PARTISë, ORGANIZATI Në PUNëS ME NJERCIT Për VëNIEN Në JETë Të KëSAj VJIA. PRANÇAIJ, AJO KA KëRKQEN KëSHEPZUJQE GJITHSHëM KUHTEVE DHE DETYRAVE Të REJA.

REZULTATET E ARRITURASHE Në Të GJITHë DREJTIMIT I JETëS Në FSHAT TREGOJNQë SE ROLI UDHëHEQGQS I ORGANIZATAVE Të PARTISë ËSHTë
ogritur vazhdimesh. Mjaft organizata partisë po menen seriozisht me problemet më të rëndësishme ekonomike të fshatit dhe kanë filluar të hyjnë edhe në ështëjet e mënyrës së jetësës. Organizatat e Partisë të rretheve të Lushnjes e Feriit kanë shkypurta disa probleme me karakter social e kulturor të fshatit, kanë përakultur detyrat për pushëtën e organizatat e masave dhe kanë kontrolluar më mirë shkatërin e tyre.

Mëposhtëm do te rrethosur se në përgjithësi veprimtarja e organizatave të Partisë në fshat ka qenë e njënjësme dhe thonjë kërkesa për problemet e përdhimit. Natyrisht, qështë mëri, bie shumë mëri që organizatat e Partisë në fshat po ekipohen druji lidhir me problemet e përdhimit bujqësor. Por fakti që skipet më gjithë në mjaft fshatra gjurmë të një pune serioze për problemet e mënyrës së jetësës, vërtetet se organizatat e Partisë në fshat janë marrë paq me drejtimin e këtyre problemeve dhe prandaj lidh nevoja e demoshasme që në të ardhmen ato të udhëheqin më mirë edhe këto qëshyje.

Ne kemi në fshat një ushtir të tërësh kommunizësh, e cilë, po të drejtuhet mëri, qështë në gjendje të zgjidhje me sukses të gjitha problema e mënyrës së jetësës, së adhura dhe të ndihmkuara të jetë ato. Për këtë prapëk e njohim të shumë mëri që gjitha mundësiat.

Atëherë ka qëndron e kenja? S'ka dyshim se kjo e metë e ka burimin në faktin që organizatat e Partisë në fshat, duke u lërshuar për problemeve të përdhimit, mëk i njohin sa duhet problemët e mëndyrisë së jetësës.

Prandaj, komitetet dhe organizatat e Partisë duhet të lutajtjojnë për të njohur mëri këto probleme, të mobilizohen dhe të qëndrojnë në krye të punës për zgjidhjen e tyre. Por që kjo duhet të kryhet me sukses, mëqë më të parë duhet të forcohen bindja e ndërriqueja e komunistave për mendësiat dhe për nevojen e ngrijjes së mënyrës së jetësës në fshat dhe të jetë ato, të basqhu me familjet e tyre, që të jepin shembullin personal për futjen e së resis në këtë drejtim. Duke qenë komunisti të bindur e të ndërgjishtëm për detyrën që u ngarkohen në lidhje me ngrijjen e mënyrës së jetësës, vetëm atëherë do të jetë në gjenësi të sigurojnë rolin e tyre udhëheqës për zgjidhjen e detyrave të reja që Partia shtren sot para tyre.

2. — Të ngremë të lart udhëheqjen e Partisë të organet e pushëtimit dhe e organizatat e masave

Që organizatat e Partisë në fshat të krijujnë mëri detyrat ato duhet të sigurojnë udhëheqjen e përdhimit mbi levat e tyre, mbi organet e pushëtimit, dhe organizatat e masave.

Për zgjidhjen e detyrave të shumta lidhur me mënyrën e jetësës, një rol shumë të madh dhe me rëndësi luajnë organet e pushëtimit. Pse kolektivizimi të bujqësishës, rol i këshillave popullor dhe i komitetave të tyre ekzektive në veprat, lokalitetet e në bashë jo vetëm muk dobësetat, por përkatëra, ujërat.

Megjithatë, nivel i pjesës së organave të pushëtimit muk u përjashtuan sa duhet kërkesave të reja të drejtpërdrejt me problemeve të fshatit. Mjaft këshilla popullorë të rretheve, të lokalitetve dhe të fshatrave, si dhe komitetet e tyre ekzektive, merren tani kryesisht me probleme e vendosishtëse që lidhen me pritësimin e kësaj osaj fushante ekonomike, por më të shkatërinë mëri e threllë problemet që kanë të bëjnë me perspektivën e zhvillimit të mënyrës së jetësës, të arsimit, të kulturës, të shërbimeve komunale, të artizanimit dhe të shëndetësisë. Ka ardhur koha që këto problema të drejtohen drejtqindra nga organet e pushëtimit dhe të mos i lihen porunjashe rrejtësies se natyrisime të gjërave, sikurse ka ndodhur deri tani. Janë organet e pushëtimit ato që, të udhëhequra nga Partia, mund dhe duhet të merren kryesisht me zgjiedhjen e të gjitha problemeve që kanë të bëjnë me jetësën në fshat.

Natyrisht, për zgjidhjen e problemeve të mënyrës së jetësës organizatat e Partisë në fshat duhet të aktivizojnë gjereçisht organizatat e masave, dhe sidomos ato të frositet, të gruas dhe të rënës. Deri më sot organizata e gruas ka bërë përprçkje
të mira dhe ka marrë disa iniciativa të vlerësme për jetësën në fshat. Përta i përdoret organizatës së rinisë, është e vërtetë se punë e saj ka ndihmuar mjalt për përmbyjen e lëvizjes artistike, kulturore e fيزkulturore diletante, por ajo nuk ka prekur thuanse fare problemet e tjera të mënyrës së jetësës. Sikur vetëm rinia të ishte mobilizuar për të përmirëzuar mënyrën e fjetjes, të urgënës, të veshnëmbthjes e shumë të tjera si këto, më siguru përparimet në punjet e ndryshme të jetës së fshatit do të ishin më të mështa.

Prandaq, problemet e mënyrës së jetësës duhet të zënë një vend të rëndësisht në të gjithë punën dhe veprimtarinë e organizatave të masave. Duke zhvilluar më tëj traditë dhe periudhës së luftës dhe të pasqirimit, organizata e rinisë dhe ajo e grupës duhet të kombinohen në shumë për zgjidhjen e problemave të ndryshme të mënyrës së jetësës në fshat. Të riatit dhe të rëjat duhet të jenë në ballë të luftës për të përmbyuar gjithçka të veprimtarëve që përgjon ocjen përpar të jetës së re sociale, hovin revolucionar të rinisë...

"Dokumente kryesore të PPSH", vëll. IV, f. 297, 379-382

NGA

FJALA E MBYLLJES NË PLENUMIN E KQ TË PPSH
MBI FORCIMIN E METYESHËM TË PUNËS IDEOLOGIQE TË PARTISË PËR EDUKIMIN KOMUNIST TË PUNONJESVE

7-9 korrik 1964

...Pas vdeqjes së Leninit dhe duke ndjekur me besnikëri mësimet e tij, Stalini në radhë të parë kaliti Partinë Boschhevik. Kjo, natyrisht, nuk i leverdiste kapitalizmit botëror, jo vetëm për faktin vendimtar që Partia Komuniste (boshevik) e Bashkimit Sojjetik do të vazhdojë të ekzistonte, por sepse në shenbullah e saj po formoheshin, po ndërtohen, po kalitehin në revolucion partitë e tjera marksiste-leniniste. Imperializmi botëror, me tërë amerikan në krye, nuk i hodhë armë, por fakti i armë të reja për të luftuar socializmin, dhe në radhë të parë partitë marksiste-leniniste. Revizionizmi modern, është një nga këto armë djellëzore të imperializmit.

Grupi tradhitar i Nikita Hrushovit nuk u ngriçt kot kundër Stalinit. Ai u ngriçt kundër tëj sepse Stalini ishte arktikë që e côi më tej porosinë e Leninit, për kalliten e Partisë Komuniste (boshevik) të Bashkimit Sovjetik; dhe këtu parti tradhitar N. Hrushov ka marrë përsipër ta degjenejë, ta likuidojë. Me tezën mbi "partinë e të gjithë popullit", pavërisht nga rrabit e lekësura teorike që përpiaq të veshë asaj Nikita Hrushov, i është futur punës të likuidojë Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, që është vetëm kështu do të hapë rrugin kapitalizmit në Bashkimin Sovjetik. Partia e boshevikëve, e ndërtuar nga Lenini dhe Stalini, është një pengosë e madhe për kryetradhitarin Hrushov. Ne, komunistët shqiptarë, kurri
nuk i humbasin shpresat dhe besimin te bolshevikut, te markisi-te-leninistet e veqteve sovjetiket. Kjo do te ngrihen ne revolucion per te mbrojtur partinje te tyre, atkohem e tyre socialist qe po e shyp kundere-revolucionit hrushovian.

Per likuidimin e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovietik Nikita Hruşovit e edhe këtu ndjek besnikërisht grupin renegat të Beogradit.

Partia joni ka në këtë dërgim në eksperencë të hidhur, që para 30 vjetësh. Neve ne kujtohet lufta e titijëve në rradhë tona, qe gynonte me edhe kusht të likuidonte partinë tonë, ta ishite atë në Frontin Nacionalçiriminat, ta hidhte në ilegalitet, megjithëse dhe luftë nga doli nga ilegaliteti, me një fjala kërkonte ta bardhe Partinë tonë luftarëve markisista-leniniste i pare të gjerë, një parti pa shpirt, pa ideologji. Titijët tradhurë dhe ajzentë të tyre në rradhë tona u thyen kërca; ne fitinun pasi kishim edhe ndihmën sipëritmëre të Stalinit. Titijët që në atë kohë e transformuan partinë e tyre, ata e likuiduan atë, ata 20 vjet me parë e bënë Partinë Komuniste Jugosllave «parti të të gjithë popullit», siç e quan Hruşovit i pari partinë e tij. U duk qartë ku e coi Titja vendin e tij me këtë «parti të të gjithë popullit». Në këtë rrugë po përpiqitet ka kojë dhe Hruşovit Bashkimin Sovietik me këtë «parti të të gjithë popullit»...

Partia jonë markisista-leniniste, e kalitur në luftëra të parashqitura, do ta ketë kurdrohë parasysh luftën e Leninit dhe të Stalinit, për bolshevizmin e Partisë dhe për ruajtjen e pas përtaisë të rradhëve të saj, në luftën kundër imperializmit dhe revizionizmit modern.

Prandaj momentet në të cilat jetojnë të mos i harrojnë, të mos nënërdojnojnë rrugët, të jemi vigjilekë dhe të përmbarim kush armiqve. Të mos harrojnë se armiqë të tani për tani i nek një anulohen me pushkë, por me radio, me film, me gazeta, me spion, me ideologji, me nxjitet e mbeturinave mikrobandejme etj., etj. Lufta jonë duhet të qëndrojë kurdroheqe në nivelin e dulur, e ashpër, e papërkuar kundër këtyre armiqve.
Përpillimi i vijës së Partisë në të gjithë sektorët e jetës, duke u bazuar në vendimet e kongreseve dhe në zhvërrofin e këtyre vendimeve, duhet të jetë prekupacioni ynë më i madh. Prekupacioni ynë më i madh duhet të jetë gjithashtu ruajtja e pastër të markiste-leniniste të vijjes dhe zbatimi i saj korrekt.

Praktika, lufta e përditshme e Partisë dhe e popullit dhe rezultatat e arritura, me anët e tyre të mira dhe të këqia, duhet të jetë ato që të rinë në vërtetojnë saktësinë e vendimit, frymën e tij, domosdoshmërinë e saj të marrjes së tij, lehësitë e se vështirësitë e shqiptarë të gjetë zbatimit. Practika dhe lufta duhet të rinë në vërtetojnë saktësinë e vijës, ruajtjen e pastër të saj dhe kur duhet e bëhet i domosdoshëm një korrigjim.

Këto prarime nuk mund të themi se nuk i dimë. Do të është gjithashtu gabim të lëshin se i dimë, po nuk i kemi zbatuar. Unë mendoj se është e drejtë të njohin se këtyre prarimeve udhëheqëse duhet të u lënë i ku i kuptojnih më thithi, në teori e në praktikë dhe të zbatojnë më mirë nga sa i kemi zbatuar deri tani.
zuar dhe që duhet të na frymëzojë orë e qast, edhe tani, edhe në të ardhmen.

Rrzallë gjenden në Partisë tonë njerëz që të kritikojnë shokun për ta denigruar. Zor të gjejmë shokë në ndihmëqenën e edo shkulle të Partisë dhe asnjë shok në Komitetin Qendror që të kritikojnë me qëllimin të keq shokun e tyre të punës dhe të luftës.

A dikukhet këtu ndonjë do të opartializimi? Unë mendoj se jo. A ka këtu ndonjë dozë, qoftë edhe të vogël frike ose druajtje? Unë jumplotësit i bëndur se jo. Veprimi, pra, në këtë mënyrë është një garanci e madhe e unitetit të Partisë sonë, e udhëheqjes së saj. Sa më shumë të forcojnë këto parime, sa më shumë të revolucionarizojmë ato, aq më tepër da të keqitet uniteti i mendimit dhe i veprimt, aq më shumë do të forcohet dësinë dhe respekti revolucionar për njëri-tjetrin, aq më shumë do të çmohet puna e njerëzve dhe rezultatet e punës së Partisë do të jonë edhe më të mëdha.

Për Partinë ne duhet të mendojme kur flasim dhe veproni, të mendoni i e luftojmëtot sot për nesër e për pasmes që stafëdet ta lëmë në duar të pastra, të çelikta, besimike të Partisë dhe të popullit.

Puna e Partisë po vazhdon me vruël në të gjithë vendin për të apstrukturuar forat dhe të kërqtat që na kishin zëvë këmbët. Ne gjendemi si përpara një kusani që zinë, që vlon, për të ngript cilësinë e punës.

Jeta po veçron se vendimet që kemi marë kohët e fundit kanë qenë plotësisht të drejtë, të domosdoshme dhe absolutisht të nevojshme. Në veçretu si duhet të bihej korrigjimi i të metave në disa drejtë time në mënyrë revolucionare, sistematike e të organizuar mirë.

Nga anë tjetër u vërteta edhe një herë parimis bash është punës së Partisë sonë se vetëm duke u mbishitetur në vijnën e musave, domethënë duke ngriptur në këmbët gjithë Partinë dhe popullin do të korrigjojen të metat dhe dobështë në punë.

Koha vërtetoi se arryja dhe qëllimet që e shqyrtë Bryronë Politike për kërë punë ishin të drejta, thethësisht marrakiste-

-Leninistë dhe me entuziasëm ato përqfaqësh, u bënte të tyre nga lart Partia, nga i gjithë populli dhe nga të gjithë luftahet me gjallëri. Kjo vërtetai pjekurinë e Partisë sonë dhe gusimin e saj revolucionar.

Të vijnë tani të gabinet e të metat në punën tonë. Këto janë më të vërtetë shumë serioze, s'huaj të na shkojë në mendje të bëjnë ndonjë zbutje këtij mendimi, por edhe se ta nxjerrët shëntjet realitetit të vërtetë. Përpara këtëve të metave ne duhet të qëndrojnë si marrakiste, të shohin këto në sy, pa frikë, të analizojnë, të kritikojnë e të ndreqin pa atë «turpin» mikroborgjez. Këtë ta konsiderojmë një shkolë të madhe dhe nga të gjitha këto ndodhë të këjja të nxjerrin mësim të që të mos na ngjashin më gjëra të tilla.

Por në fillim problemi po e shkruaj kështu: A është e lehtë për ta kuptuar thelli të gjithë këtë punë, për ta zbukur si duhet e deri në fund këtë orientim të drejtë? Edhe po, edhe jo. Kjo varet nga puna, nga metoda dhe stili i punës së Partisë. Kjo ka rëndësi të madhe.

Shumica dërmuuese e kupton drejti. Në kuptojmë disa aspektet të kësaj cilësitje, disa aspektet të tjera nuk i kanë plotësish të qartë dhe nuk shohin dot akoma perspektivën e gjerë. Disa, që përgjithësisht janë të lëkundurit, përpiqnë të kuptojnë e esencë, por kanë trondëse dhe shohin akoma turbull. Megjithatë puna masive këto i shlyin përpara. Ka pastaj disa që nuk i kuptojnë këto ose nuk duan të kuptojnë. Partia e ka për detyrëtë ëmpërtëve të bi hënë të gjithë të qartë, të bindë të gjithë dhe të gjithë të kthejë në luftëtarë të paraqyes.

Kjo, pra, lyp një punë të zgjuar, të shkatërtet, të differencuar, të përditshme, në të gjitha sferat, në të gjitha shfaqjet, në të gjitha ballkat e punës, të mendimit, të krizimit. Përshndet dhe këtu në rëndë të pari duhet të luftohet burokratizmi, rutina, në format, në metodat dhe në stilin e punës së Partisë. Kjo duhet të fillojë që nga lart, ne duhet të japim shembullin, tonin. Kjo ka rëndësi të dorës së pari dhe do ta shpjegoj edhe më poshtë.
Por më parë dua të themëse ma mendime e konstatime të mëtë.

Ngjë ta ka kërë anë në punohet në drejtimin e përcakimit të kompetencave, të organizave, të spastimit të shkresave, të rishikimit të ligjeve, urdhëresave, rregulloreve, të zhdukjes se burokratizmit si koncept i urryrë pune dhe si shfaqje në praktikë, po punohet me gjallëri dhe me frymë të drejtë revolucionar për kastësion e ushqirje, të punojësve të Ministre së Punëve të Brendshme e të efektivit të saj, për të lërë këto me tërë shërbimin e fjalës demokratike, sa më afër popullit, plotësisht nën drejtimin e Partisë dhe vijës së saj. Pra, po zhvilluhen punë e madhe.

Konstatimet e më ashtu se çdo ditë kjo punë po bëhet më e kualifikuar e më të mirë, njërisht po u futen të shërtëve, kuptojnë më mirë parimet politiko-ideologjike dhe organizative që e frymëzojnë këtë punë dhe që janë kyjat sicis se nuk të sësikit.

Po a mund të themi se çdo gjë është kuptuar është? Jo, është i vetë, këtu, më gurizojmë la thema këtë gjë. Unë, për perspektivën tim, e puaj se po të afërtoj një gjë të tërë, do të gjoboj dhe do të dëshiroj. Ne kemi shumë për të reflektuar, për të mësojat. Ne e kemi të qartë ku po shkokin dhe përse po shktojmë, ne kemi dhënë edhe udhëzime e orientime si duhet të kuptohet dhe të punohet për këtë çështje dhe mund të themi se orientimet e përgjithshme janë të drejta, por nga ana i tjerë më e gjobën dhe më e mendojnë se kemi gjetur format e metadat më të përsosur të punës. Ne kurokonë kërkojnim, ne do të vazhdojme të kërkojnë më të mirën për të zemëruar më pak të mirën ose që më e vërtetën jeta.

Ku do la gjeqë këtë të mirë? Në libra është të klasifikuar? Jo plotësisht, atje do të gjeqë parimet orientuese. Ne nga ato do të njërrim mësimme, do të frymëzohemi, ato do të jenë busulla jonë. Por, me këtë busull në dorë, ne duhet të orientohemi në pyllin shqiptar, në fushat dhe fabrikat e Shqipërisë, në konfliktin materiale të vendit të tjerë. Ne do të rogaritim punën ne njërisht tanë, me ndjenjat, biletquptimet, agrit-

jen e niveli politik e ideologjik të njërdizje tanë që nuk janë të standardizuar për çdo vend në përkohje kohë.

Të gjithë njërisht që punojnë për spastimin e burokratizmit dhe për të gjitha punërat që përmendë më larë, a janë vallë të gjithë të armatosur si duhet, dhe kanë bërë ata vetë në një muaj kthësin këtë nga fryma, melodha dhe stil i vjedër i punës, dhe janë zhvendosur ata nga fryma e repartiti, nga fryma diskasterale, nga mëlalja e frymës së komandimit, nga konceptet e vjetra të organizimit ejë, eji? Do të tregoheshin nivë po të mendonin se çdo gjë është arritur.

Në gjithë këtë punë është shumë gjë ka anën politike, atë ideologjike, organizative e teknike dhe mendoj e këshilloj se edhe ai që në cilëndë nga këto rëfina higjet si më i armatosur, ose i dituri, duhet të jetë modest dhe i duhet akoma shumë të mësojë në shkollën e Partisë dhe të popullit.

Pra, e vërtina shkollë e drejtë, e vërtina zgjidhje e drejtë politike, teknike, organizative për të gjitha këto probleme që kemi në sheh, është shkollë e Partisë dhe e popullit në të gjitha format, në të gjitha ballkat e punës që dimë dhe që vazhdimisht duhet të përmirësojnë e të vënë plotësisht në lëvizje. Ne kemi marrë dhe po marrim manat e para si nga ana e aparatëve të Partisë, ashtu dhe nga ana e pushket.

Shturrimi në maksimum i shkresave nga ana e aparatave të Partisë ishte një gjë e thjeshtë. Por kjo është një sëjetë e vogël e punës. Kryesorja është që të rëshi Partia duhet të cësht kudo në këmbë, të krycejë detyrën që ka në drejtimin e pushket. Në pushetet ka burokraci kështu madhe, atje është puna për jetën e tij, më e ndërth, më e zorism, më e koklavitur. Shihurja është nën pjesët, të mos gjobohemi, më është një çështje vetëm specialistësh ose teknikësh të financës, të paguave as e planifikimit dhe e çdo gjëve më të vogël. Kështu duhet ka kuptojnë këtë të gjithë njërisht, me parti i pa parti. Kjo çështje më duhet kuptuar gjithashtu sikur duhet të vijë një person nga aparat i Komitetit Qendror ose një sekretar i Komitetit Qendror të
kanë rëndësi informative nbi gjendjen, nbi zbatimin e vendimeve, nbi masat eventuale që duhen të merren. Edhe në këtë lloj mbledhjetë të Sekretariatit merren vendime nga propozimet që mund të bëhen, por kur kurohërë vendimet të jenë të domosdoshme dhe të mos jenë përfshirje të perifrasuara të vendimeve të marra nё përsara. Në seckë nga këto mbledhje duhet të vlekurë dhe të kërkohet pune e sekretarit të Komitetit Qendror, në mënyrë që të ndihmojnë.

c) Mbledhje me raport, kur të marrin pjesë shokë të aparaturë së Komitetit Qendror dhe të ftohët e interesuar për problemën. Raporti në këtë rast të jetë i gurtër dhe mund të kërktë vendim (i cili të jetë edhe ky i qartë dhe vetëm në rast se nuk ka vendim të jetë i njëlluajë). Në rast se nuk ka vendim për një problem, atëherë konsiderohet si raport informativ për Sekretariatin dhe ndihmën e këtij dhënë sektorit për të cilin informon raporti.

Në të gjitha rastet, për qdo sekretar të Komitetit Qendror dhe të ftohët në Sekretariat, kryesorja e diskutimit dhe e raportimit duhet të jenë dy gjëra:
1. — Zbatimi dhe kontrolli i vendimeve i në direkteve.
2. — Kontrolli i ruajtjes pastër të vijës së Partisë në punën praktike.

Shembjet e mirë dhe të këqijt, jo të xhëndë vendin kryesor, po të shërbyjnë për të flitetuar dy të parat dhe vendimet që propozohen të merren.

Qdo sekretar i Komitetit Qendror runan dhe zbaton kompetencat e tij në sektorin e vet, pa asaj kufizim dhe për qdo gjë mban përgjegjësi të plotë e përgjigjet përpaurat mbështetjes kollektive sada herë që kërkohen shpjegime prej saj. Kjo nuk ekshkodon aspak konsultimet me shokët e tjera sekretarë dhe koordinimin e punës me njëri-tjetrinën. Përkundruesi kjo është e domosdoshme. Këshillimet me njëri-tjetrin janë shumë të nevojshme dhe nuk kanë e nuk duhet të kënsë karakterin e marres së kompetencave të njëri-tjetrit ose të bëhen pengësë e iniciativës krijuore.

Ngjatë tjetër, qdo sekretar i Komitetit Qendror është gjith-
ashtu përgjegjësis për zhatismin e vendimeve të Sekretariatit të marrë si udhëheqje kollektive edhe në sektorë jashtë sektorit të tij, ku përgjegjësisë është sekretari përkatës. Kjo duket të kuptohet e të zbatohet si ndërkrye në punë dhe në përgjegjësinë e tjeter, si ortoklësh në përgjegjësisë, por duhet të kuptohet e të zbatohet të kuptimin e drejtë realisht që punët e Partisë dhe të sektorëve. Nuk jeni të ndarë me mure dhe se zhatismi e kontrolli i zhatismit të vendimeve është një qëshje të fëmije e Partisë e lidhur agjëshme me njëri-tjetrin, çështje e njëjtit vjeze, për të tillë jemi përgjegjësis të gjithë, si indviduallish ashtu dhe kollektivisht.

Kjo duhet kuptuar mrekull dhe thëllë se puna dhe drejtimi kollektiv kanë rëndësimin e të ndihmë vendimtarë në marrjen e vendimeve dhe në kontrollin e tyre. Mbledhjet kollektive të udhëheqjes dhe vendimit që merren do të jenë të frytshme e të drejtë, vetëm atëherë kur ato është në kohën e duhur, për qësehtje të rëndësishtë që e lyp situa, nevoja reale. Këto situa këto nevoja, nuk mundet vetëm të imaginohen, por duhet të dëkthohen nga puna, nga lufta, nga konditë. Për t'i përcaktojë drejt këto, duhet, pra, të kuptojmë çërcëndosë e çështjes dhe dy rërë si përgjegjësi ka puna e sekretarëve të Komitetit Qendra dhe e boshpërput dhe të tyre, individualish dhe si kollektiv, në Hartimin e problemeve e të tematikës së sektorëve të tyre; sa rëndësi dhe sa përgjegjësi ka postaj për cilind nga ne sekretarët e Komitetit Qendra të nxjerrin konkluzionet politike, ideologjike, organizative nga qëshjet dhe këto të dimë t'i paraqiten në kohën e duhur dhe si duhet për t'i diskutuar dhe për t'i vendosur kolegialisht.

E gjithë kjo, mendoj, nuk duhet kuptuar si skemë, nuk është një qëshje formale, sepse atëherë do të ishte shumë e trijshëm të thotëm se është këtë që mbështet të Sekretariatit të Komitetit Qendra dhe mbrojtë. Në përgjithëse se këtë është një qëshje formale, të mësuarëm mbështetje e të bëjnë, por do të duket sigurisht të bëjnë froshe mbështetje dhe takimin tonë të përditshme do t'i quanin si mbështetje. Kjo është e rëzvikshme, sepse puna nuk është për udhëheqje dhe të kthehoj në që punë të vogël praktike. Kjo është e rëzvikshme, ashtu sikurse është e rëzvikshme edhe metodat e parë e punës me raportet e gjata, me diskutime të gjata nga në dhe nga ana e të fluarve etj.

Metoda e punës në forume, iart dhe poshtë, ka një rëndësi të jashtëzakonshme për vetë udhëheqjet kollektive të Partisë dhe të pushitet dhe influencët e drejtë, i jetë të thjeshtë që punës të çdo udhëheqjesi, si i cili i adaptohet kësaj metodë dhe influencë e drejt tij të të tillët.

Metoda e punës sonë si udhëheqje partisë dhe shtetërore ka vend për shumë kritika, po ashtu edhe stil i punës. Shumë herë e kemi kritikuar metodën dhe stilit e punës, kemi bërë korrigejuar, prapë jëfandikët të të bëjnë korrigejë. Kjo është e natyrsme dhe së duhet të na çuditet, por duhet të shohim faktet që nga metodat e punës sonë kanë rrjedhur mjaft gjërm që po analizuojmë sot.
Por, nuk është vetem ky burimi i fajt. Të gjithë ne jemi fajtore për një interesim të njësiañshë të problemit si tërësi dhe të çdo problemi në vëcanti.

Në përgjithësi, gjëra që ka prekurupuar më shumë ishte qëshhtja ekonomike. Por, kjo mund të thuhet nuk është keq, edhe nëse qëshht Mundaj. Por e keqja çështë se për problemet e tjerë rreth problemet ekonomik dhe që janë të lidhura me nuk, nuk jemi interesuar si duhet dhe sa duhet.

Na ka biper mania e shfryte dhe e statistikave, neve lart dhe atyre porshtë. Cdo gjë që e shpjegojmë me këto dhe është arritur në mendimin si ai që mban mend dhe reciton shfryte e përqindje, ai është i zoti, ai është ekonomist, ai di situatën dhe di të drejtat e tij.

Porsë vetë njëri nga ne në bazë, në kontaktn e parë me udhëheqjen, sekretari i dy orët e përqindje e realizim të planit. Pasi ëmban këtë, atëherë fillon bin kërkesat, të cilat uka ka bërë edhe pesë udhëheqësve që kanë shkurt për meje, këtë ai do 'ta përsërit edhe pesë të tjerëve që do të venë pas meje.

Pasi ëmban këtë "dejtësh", udhëheqësia e pyet sekretarin ose kryetarin, se ai nuk është mësuar të të llojt vetë; "që kemi gjë tjetër?". Ai është përgjigjet: "S kemi gjë, qetësia, shumë mëri, populli është i qëndrues, kemi një populli patriot." Pasaj shokët të pyetën ku ke është të bësh vizita dhe më në fund të kërkosh nga flashe shumë në ëmban mbledhje, pa përse flashe, edhe di vetë udhëheqësi në ndajë, ç'dojë, cdo gjë do të jetë e mire.

Unë persëriqai që kam qenë i revoltojë nga një gjë e tillë dhe kësaj i shtetit mërzia, sepse kudo është përhapur frymë "i neverëshme se nuk duhet ta atqësojme Shokët Enver kur vjen poshtë." Pra, del se vajtja e shokët Enver poshtë koniderohet si parëd, gjë që e kam urrey dhe e kam luftuar kurdoherë.

...A është e lejueshme dhe e frytshme që ekspervenë që allet nga baza, nga një udhëheqës kryesor, gjendja e rrethit në përgjithësi ose e një problemi në vëcanti, masat që ai mori

në venë ose ato që mendon të marë, të thuhën flaturimtën, njëpërgjithësi apo në formë më hubë; Ne nuk përfshijmë kështu nga ekspervenë e njëri-tjetrit dhe nga ajo e bazë. Shokë që shkon me detyra në bazë, nuk e nden i duhet të ndryshojmë disa të tjerë të tij, punon e tij, qëndron syrit kërkohet të koektiviz. Shokë nuk mundohet kështu të ndryshojë kurdoherë-konkludimi të përgjithshme dhe të vëcanta që të qëmësrojnë ose të ndryshojnë një situatë.

Rezultati i tij është që nga mbështëtja e tij të koektivizat, dëshironi të rregullohen perlqoci, që ajo të kanë shkurt për meje, këtë ai do të përsërit edhe pesë të tjerëve që do të venë pas meje.

Rezultati i tij është që nga mbështëtja e tij të koektivizat, dëshironi të rregullohen perlqoci, që ajo të kanë shkurt për meje, këtë ai do të përsërit edhe pesë të tjerëve që do të venë pas meje.

Rezultati i tij është që nga mbështëtja e tij të koektivizat, dëshironi të rregullohen perlqoci, që ajo të kanë shkurt për meje, këtë ai do të përsërit edhe pesë të tjerëve që do të venë pas meje.

Rezultati i tij është që nga mbështëtja e tij të koektivizat, dëshironi të rregullohen perlqoci, që ajo të kanë shkurt për meje, këtë ai do të përsërit edhe pesë të tjerëve që do të venë pas meje.

Rezultati i tij është që nga mbështëtja e tij të koektivizat, dëshironi të rregullohen perlqoci, që ajo të kanë shkurt për meje, këtë ai do të përsërit edhe pesë të tjerëve që do të venë pas meje.
këtë detyrë të caktua, atëherë ne na mbërthen rutina në rrelh. Por sidogjftë, në këto vajtje nuk ka karambolahe.

Kurse në shkruarjen e lirë, jo se vemë poshtë pa qëllim, një qëllim kurdoherë ektokhet ose gjendet, por në këtë rast ne vemë për çdo gjë që na dei përpara dhe, si pa gjë të keq, të gjithë pa përjashtim, kryejmë edhe funksionin e detyrën e ministrët, të drejtorët, të inspektorial dhe jo të të njëjtë sektor, por të shumë sektioreve.


Por kërkesat që në bëhen neve udhëheqësëve dhe që janë të drejtë, duhet të në prekurpasqet. Ministrat, drejtori, inspektori, shefali, moria e kontrollorëve që ndodhen me qindra e do të dëjtë nëpër rrelhe dhe vijnë vërdhë të «kontroll e ndihmë», duhet të është të mëtejëse në vëmendje. Dëjtitet e kërkesat e bazo dhe kur ato janë të drejtë të marrin masat e dëkur pa vonesë.

Edhe ne anëtarët e Byrosë Politiqë, kur kthihemi nga rrethi nuk i nxjerrin si duhet por konkluzionet e nevojshme, nuk shkonin mënyrën e shpejtë dhe efektive, të bëjnë të qartë shokëve se në film vend gjetë një situatë të tille, mëna këto masa e dhuro hem. Por, edhe në vënë në sektoret e tij, po kudo.

Si këto edhe për analogji ka mjaft difektë në metodën e në stilin tonë të punës, për të cilat ne duhet të reflektojnë thëllë, seçpe për çdo gjë, në kontaktet me bazën që duhet të zënin punën tonë kryesore, ne duhet të bëjnë një punë të gjitha, të efektshme, seçpe kjo, ashton si ka anët e mirë, ka edhe anët e kërka, në rast se nuk bëhet me plan, bëhet jo e studuar, për gjëra të vogla dhe nuk ditet me konkluzione. Në këtë rast puna jashtë rendikuj e nëjë praktikës, nuk marrim masa mëndësore atje ku ja dhënë, nuk e përgjithësojnë si duhet e kur duhet marrën e marrron, ose marrin shumë masa të ndryshme, të shpejtuanu pa arsye të shëndoshë dhe nga të gjitha këto në dalin gjëra të papëleyra.

Mbi këtë temë mund të zgjatemi edhe më shumë po të duam, por unë dëshiraj të kuptojnë mirë ve nga stil i mëtej të punës sotëka gjetjet rëgull dhe terren burokratizmi në aparatet e Partisë dhe të shtetë.

Me qëllim që e gjithë Partia të bëjnë një spastrim rrënjësor të elementëve burokratikë në të gjitha aparatet e saj dhe të shtetit dhe që këtë është si duhet e me baza, duhet të kuptojë në rëndë të parë rrënjësorë ne burokratizmi, prejardhjen e tij politisht e ideologjikisht. Pa e kuptuar këtë është politikisht e ideologjikisht, sastrimi që po bëjnë mund të ketë përsër kërke burokratik, thjesht teknik dhe ka rreziku të shfaqet prapr në forma të ndryshme. Tani që po zhvillohet kudo kjo fushat, fletet ose mendohet me një farë habib: "Si na janë futur këta elementë burokratikë në punën tonë? Si nuk i kemi punën si duhet qysh më parë dhe nuk kemi marrë masa rrënjësore me kohë për ta penguar të zhvillohej dhe ta zhdukurim?

Këtë problem ne duhet ta kuptojnë thëllë, ta shpejtë uje politikisht e ideologjikisht, seçpe nekë kuptohet si duhet nga të gjithë. Rrënjëshëria shihet, ky është një fakt pozitiv, njerëzit mendojnë dhe veprojnë për ta zhduker, por nuk thelohen sa duhet për të kuptuar si në orbët kjo sërëndije.

"Kjo tani u bë -- thuhet — përgjegjësi kemi të gjithë, në kaloi. Ky nuk është një mendim i theluar, po një konstatim i thjeshtë që nuk vetëton asgjë, që nuk zgjith gjë si duhet. Këtij i shihen arsyezime të tjerë: "SËmëri pasur ekspereince dhe çdo gjë e bënin duke menduar se ishte mirë; ekspereince e huaj që merrin nuk e kemi punë me një sy kritik dhe pjesën e shëndoshë të kësaj ekspereince nuk e kemi përshkruar si duhet në situatat të sërëndive; ka pasur arsye objektive, ka pasur mungesa që na është dëshuar të kapërcëninin, pa vërejtur si duhet dhe sa duhet mënyra, stilin, metodën e kapërcënsit; pastaj ka ekzistuar presioni i armiqve të jashëm, pra-
sioni i armitqve të brendshëm, presioni i vazhdueshëm i mentalitetit borgjëse e mikroborgejët etj., etj.

Të gjitha këto janë të vërteta, këtu qëndron çështja kryesor, por cilado prej këtyre të vërteteve e sidomos disa prej tyre, duhet të bëhnu objektin e një analize markisiste-leniniste nga ana e Partisë. Të njihen këto arsye si të drejta, objektive është një, por jo vetëm të numërën, sepse atëherë përkishit nuk kemi zgjidhur gjë, vetëm jemi shfajësuar.

Ne, dhe ne në krye në radhë të parë, nuk mund të shfaqësohemi, sepse kemi përgjegjësi të rëndë. Ne, shumë kemi influencerë, bie edhe shumë herë direkty kemi dhënë shembullin e keq, ne ne ka mbuluar vetëkënaqësia, na ka munguar vijgjilencë e duhur.

Përgjegjësi në radhë të dytë kmët edhe udhëheqjet në të gjitha ballkat dhe kjo përgjegjësi nuk mund të kuptohet vetëm nga disa rrasi teknike që jemë marrë, sëse që nuk janë marrë, por është edhe ana subjektive e gjithësillët që ka influencerë deri diku negativisht në këtë vast dhe përkishet për të mos parë si duhet anë politike dhe ideologjikë të gjërave.

Në përgjithshëm dhe në thotel vija e Partisë, në të gjitha që të njihet, ka qenë dhe është e drejtë dhe pa gjobë sezone. Kjo ka qenë garancë e madhe dhe këtë garanci e ka siguruar Partia jonë markisiste-leniniste, unitetit i celitit, pastërria e saj markisiste-leniniste, lufta revolucionare e komunistëve dhe e popullit. Kjo ka bërë që socializmi të ne të ndërtohet me succes në të gjitha fushat, pa marrë parasysh edhe këto të meta sezone në punë.

Vija e drejtë e Partisë sonë, gjatë zbatimit të saj në jetë, natyrishë, është konkretnë edhe në lige bazë, me frymë socialiste, me vend me e udrhëresë që në dihen një shteti socialist dhe në përgjithshëm fryma e tyre ka qenë e drejtë, markisiste-leniniste. Këta është pasur kundër herët kufides i madh e vijgjilencë. Kjo ka qenë një meritë kolosale e Partisë dhe një meritë e popullit tonë patriot, i këshur si mishi me thon me Partinë.

Mirëpo, këtyre orientimeve bazë, këtyre ligjeve e udrhëresave të drejta në parim, në zbatimin e tyre në jetë, në shfaqjen e jetës dhe të punës së përfshihme, iu shtuan një mori ligjesh, urdhëresashe, rregulloresh me një karakter disa herë paraim, shumë herë teknik, burokristik dhe këtu zuri vend "si pa të keq", "si për të mërë", sikur "dubeshin, ishin operime" etj., shumë gjëra të kqja për shtetin tonë, për administrojen tonë, për vijën tonë që në thotet është e drejtë.

Këtu qëndron çështja e presioni të armikut të klasës mbi pashtet populor, këtu qëndron çështja e elementëve borjëze e mikroborgejëqë që infectojnë çdo ditë me mentalitetin dhe metodën e punës së tyre, jo vetëm nënynërin e drejtimit e të administrimit, por edhe komunistët, të cilët nuk janë imponuar aspak nga këto mbeturina mikroborgeje.

Presioni i armitqve të klasës dhe i armitqve të jashtëm të vendit tonë, metodat e tij të luftës, në këtë bërë ne që, duke mos e nënvelejtuar luftën politiko-ideologjike, duke mos e nënvelejtuar edukimin politiko-ideologjik të kuadrave dhe të popullit, të vendosim një sistem të tërë e të stërmolluar, një metodë luftë burokristike që në fakt e errëson, e nënvelejtueson rolin e madh të masave në luftën kundër armikut, e ndryshik këtë rol, e kodifikon këtë luftë të gjeç politiko-ideologjike të Partisë dhe të masave në një sistem të padururëshëm burokristik dhe, me dashje pa dashje, dille që puna politike dhe ideologjike në jetë duhej të përndërhet këtë kodifikimi burokristik. Këtoje dillë ideja e gëzuar se çdo gjë që ishtë vënë ishte e drejtë, dhe e nevojshme, udhëheqja e ka parë mirë, pa marrë parasysh se makina rënkonje nga burokristimi.
Në praktikën e administrit dhe të drejtimit, në shtetin tonë popullor 20-vjeçar, shumë elementë të vjetër të borgjësizë me mentalitet borgjëz e microborgjëz e u morën në punë shkëlqyrore. Këta auk ishin aspak armit, aspek armitvesh i mbijotën dyert me kohë; por këta kishin një kulturë borgjëz, një botërkuptim borgjëz dhe një praktikë borgjëze të administratës dhe që ideologjikisht mund të ngjitur në rrugën tonë. Këta elementë u lidhën me rregullimin populuar, Partia pak nga i rregulli politikisht, këta i adaptuan direktyivat e drejtë, por në punën, stilin e metodës e tyre, në botërkuptimin e shekullit të tjera. Këto influencën punën, influencën edhe komunizë, të cili i shfrytëzohet në mesin dhe në punën dhe rreth problemat dhe këta me veçat mbeturinat e tyre.

Rëshël, prr. muzgjë dhe e domosdoshme të vazhdojnë me këtë rast një educatë të shekullit të politike për Partinë, për kufidhet e populimin, që shumë të gjithë nga jeta të kuptojnë c'është borgantrizmi, si vjen ai, si vendoset, c'është mbijetuesi sjell ai për Partinë dhe për shtetën dhe si duhet të bëhet një luftë e organizuar teorike, politike dhe në praktikën e përditshme në punë.

Nga punimi i parë i vendimit të Byrosë Politike mbi luftën kundër borgantrizmit, përveç të tjerave që perëndim, dalin edhe disa karakteristika që kanë lejuan borgantrizimin, sidomis në aparatet shkëlqyrore.

Përretherimi i palejeshëm i e padrejtë në Qeverit dhe sidomis në Kryesun e Këshillit të Ministrave e në Komisionin e Pëllangit të Shtetit, i një barre komponente e të drejtash që u përkanin dikastereve dhe bazaq. Kjo ka rrjedhor nga disa

Report jo të drejtja dhe si pasojë e padashur krijohet njëfardisht mabesimi të institucionet dhe kuadrat, mabesimi në kapacitetin, zotësimin e tyre dhe nga ana të jetët nga ngjashë ideja e ndihmësës të kapacitetit të të zotësimit së sive dhe udhëheqjes. Këtoja ka rrjedhor vëmë në kontroll dhe në tuna të tjetër e të githëve dhe të rrugë të që nga gjak. Ne, udhëheqja, duhet të i thjeshtë në disa gati për kjo gjak, të përcaktohet për kjo gjak, të jepni udhëheqjet e nevojshme për kjo gjak, këto të kodifikoheshin dhe përkujto të vepërrohej. Jashtë këto edhe vaktet më të dilet. Merret me mend e burokracisë kryonte kjo.

Nga një situatë e tillë administrata krijoi e stilizoi një metodë pune jo të përshkruajmë, krijoi kompetencë, dytreja e të drejtja për varësité në funksionin e këtij botërkuptimi pune e veprimi; organizimi që ekzistonin e zhvilluan në këtë frymë për t'u përgjigjet kësaj situate si dhe u adaptua një metodë borgantrizmu marrëdhëniesh, letrash, qarkuiri, ligjesh, rregullore, statistiksh që të përgjigjetin kësaj pune.

Kjo gjak bëhej e vendosej në këtë frymë dhe krijojte vetëshëm që është e drejtë, se ishte gjetur zgjidhja e përshtatshme. Kjo shkojse pse dënca kohë, bëhej një shtesë, në mënyrë të njëshëm dhe kësaj i ahtoshin një morë e tërë shkresash.

Një ngjarje e zakonishe ndodhjet, nëse vendinë, një gjak ihyhej, përmjet kështu nga administruata lindnë si kërputa së gjetur e rregullore të veçanta të panumëra që në parapëtësh qeverisë, që i bëhin prejës asajat.

Ministrilë jo vetëm kishin kompetencën e papërta, por frymën dhe veprimi ishte që të shkarkoheshin edhe nga ato përgjegjësi të papërta që kishin. Kështu, ato bëhin nga që të shkarkoheshin nga përgjegjësitë dhe për ato përgjegjësitë që u mbeteshin përpjekshin të bëhin orta edhe ministrile e tjera dhe të kthehen njësit të zhvilluas në disa aspektë dhe në disa rregull që ishin mbështetëse.
Dol, pra, mendimi se udhëheqja mendon e krijen, baza zbuton dhe duhet të zhbatoj brenda cajeve të caktuara.

Vihet pyetja: Gjithë këta kuadro me ekspereinces, me dituri, që kanë partishmëri dhe luftojnë me vështirësitë, përsë nuk e kanë hapur gojën dhe nuk e kanë ngritur zërën të thonin se kjo pune, kjo formë, kjo metodë pune nuk bën, nuk është e drejtë, është e viljetuar, është bërë penges dhe pra, duhet ndryshuar.

Unë mendoj dhe dat me konkluzionin se ato disi kanë folur, disi kanë smajalizuara, kanë propozuar, megjithëse është fakt që nuk ka kanë kritikuar kurër, por për fat të keq ne udhëheqësit të gjithë, nuk u kemi vënë veshin sa duhet, nuk kemi nxjerrë konkluzione serioze, kemi marrë masa të caktuara bremë ne përmend është laj, por që të prekur të gjithë këto ka që ishte ngritur, ato nuk gurën, pse edhe drushiten, por edhe se i kishte mbushur konservatorizmi, i kishte mbushur ideja se çdo gjë ishte vënë drejt, se s'kishte vend për ndryshime e korrigjime. Kundrot, pra, kishin filluar të sklorozoreshin, të adaptoveshin një situa të të shërbyshin.

Një gur bodhi Byroja Politike dhe kuadro u quan, u zgjuan, u gjallëruan, më nga iniciativa e c'nuq po nxjerrin, sa gjëra të mrekulluesnone, sa masa efektive! E çdo të nxjerrin më tej! Ne do të fitojnë një ekspereinces kolosale. Forca e Partisë është e madhe, zëfësitë, dituria, guximi i rai i mund të përsëritet. Të vazhdojnë punën në këtë drejtin, kjo është një nga detyrat kryesor aktuale. Shumë gjëra do të mësojnë dhe do të armatojmë më mirë.

Por, ka rëndësi të madhe që të kuftojmë, dhe ne kryesojnë në radhë të parë, se faqjet më të madha për këtë qështhje qëndrojnë mbi ne. Njerëzit e bazës nuk kanë guxim të na i vënë në dukja: me forcë këto faqet tona, kushte ne është nëse na kemi vënë atyre të tyre.

Baza tani flitet, edhe me takt, i kritikan gjërat në rugët e drejtë, por përsëri për arsyre «respektë» nuk na kritikon për gabimet që kemi ne, udhëheqja kryesore. S'ka njëri që të mos thotë: «Si na jemi futur këto? Si i kemi vendosur këto gjëra?».

Këto, natyrisht, ekzistojnë anët objektive, rrethetë e ndryshme, mungesa e ekspereinces, adaptimi jo me vendi i ekspereinces së bërë. Të gjitha këto ekzistojnë, për këto nuk duhet të mbulojnë anët subjektive të kuadrove, bolëkuptimet jo të drejtë, mendimin jo të shëndoshë të formës dhe të mënyrës së drejtimit që këtë luajtur një rol të madh dhe negativ në këtë vast.

Këto analizë të thellë na mbetet neve ta bëjmë dhe të dalim me autokritikë përpara Partisë dhe kuadrove, për të edhkur ata në gabinetot, sepse ndryshme gabime të kësaj natyre, edhe sikur të spastrojmë rënijnështisht, do të ngjallen e dë të riten përsëri.

Përmadaj duhen zhbuar rënjet, duhen luftuar e korrigjuar gjera që nga rënjet. Baratë e këtij duhen shkultur nga rënjet që të mos anbijnë më.

* * *

Tani dëshiroj, lidhur kudoherë me problemi që në preokupim, të diskutoj për një qështhje që sipas mund të përkthojë kapitale: parimet që udhëheqin pushetin populor, si janë kuptuar dhe si i zbatojmë.

Që këshillat popullore të mos mbeten formale duhet të ushtrojnë kompetencat, të cilat duhen vishikuar, sepse këto ne kemi lehtuar që t'a errësoj organi ekzektivit.

Në parin, pushetet është ndërtuar drejt, ai është një dhe i pandarë, duke mbajtur edhe anët legjislative edhe atë ekzektive. Ekzektive është legjislative dhe është përgjegjësi përpara tij, por në fakt funksionon e legjislativit kanë mbetur përdorur formale. Përmadaj të rritim mendjen dhe nga praktika revolucionare të gjëjmë zgjidhjen e drejtë praktike të këtij problemi.
E para, unë mendoj të gjenden formathet e përshtatshme dhe të flaket formalizimi për kontrollin e këshillave popullorë mbi organin e tyre ekzekutiv.

E dyta, duhet tu lihen këtyre këshillave një sëvë kompetencash buxhetore, ligjore që organit ekzekutiv nuk mund të vepraqë pa marrë sprovimin e tyre.

E treta, duhet të përcaktohet gurë (dhe jo ai bëhet tani) që këshillit popullor të kërkojnë logari (po të më vërtetë logari) organit të tij ekzekutiv për një sëvë cështjesh të rëndësishme.

E kuarta, këshillat popullore të ushtrojnë me të vërtetë revokimin e një anëtari të organit ekzekutiv kur ai nuk e ka kryer detyrën. Pra, hqja ose vënia e një anëtari të komitetit ekzekutiv, t'u lihet në kompërtencë këshillit popullor dhe popullit që e ka zgjedhur.

Të gjitha format e tjera të organizimit dhe të punës të këshillave popullorë të komisioneve, të krihejë me masat, unë mendoj se janë në rregull, por në të duhet luftarformalizimi. Këta do të gjallëvohen, paramet të të zbatojnë dhe do të vijen në jetë në mënyrë revolucionare, vetëm në rast se: ne, në mënyrë të organizuar, do ta vëmë pushetin nën drejtimin dhe kontrolimin e masave, nën një drejtim politik, ideologjik dhe praktik e joformal duke triumfuar vetëm me fjala parimet, të cili janë të drejta.

Ky nuk është një problem i thjeshtë, por një nga probleme më të ndihë para normore të shtetit tonë të ri socializat. Kjo ndërtohet me disa masa organizative zyre ose me disa mbedhje lagjesh. Ky është një botërkuptimi i tëvë politik, ideologjik bazë, pa kuptimin e thelles të të ciljt punet nuk do të shkojnë kurër mirë.

Po nuk e kuptuan mirë këtë parim në vend që në fuqi të jetë populli, në realitet, do të jetë administrua. Dhe përdorësia administrata nuk është nëna kontrollin e plotë të popullit, direkt dhe indirekt, në mënyrë masive dhe në mënyrë të organizuar, atëherë, do të keni burokraci, neve do të na duket sikur këtë e spastrum, do të na duket sikur i spastrum të këgjata nga ligjet e urdhëresat, por do të gjobhemi, sepse ato të këgjata neve do të na lindin përsëri.

Duhet të kuptojmë mirë se i tërë ky problem që po studion Partia është çështja e pushitet, e pushitet popullor, e popullit në fuqi. Problemi që shtron përpara Partia është i madh dhe i thjeshtë në të kuptuarët e parë: Populli duhet të jetë i plotfuqishëm, populli duhet të jetë në fuqi dhe jo vetëm disa njërezi. Populli drejtin e vendos dhe jo disa njërezi e disa administrata. Njëçka dhe administrata janë vetëm në shërbin të pushulli, ky duhet të vendosë mbi ta, të mbrojë kur vepraqë mirë, t'i ndrroqë kur bëjnë gabime dhe t'i poasë kur e pengojnë në ecjen e tij përpara. Prandaj duhet të kuptojmë dhe të bëjnë dallimin mirë të një pusheti popullor nga një pushjet burokratik. Po të kuptohet thellë kjo, atëherë çdo njëri do të kuptojë, se mbi kompetencat që i janë kaktuar atij, mbi mendimet e sjetjat të tij e mbi çdo veprim të tij, qëndron Partia, qëndron kolektiv, qëndron populli dhe uskush nuk duhet të burronjë, në çdo post që është, se ai ne kompetencat e kaktuara në oferën e punës së tij nuk mund të prezë nga të dyja anët, po menda nuk e mbi të ka një udhëheqje, një kolektiv, një Parti, një popull, të cillëve duhet të japë logari për çdo gjë. Kompetencat duhet të zhbohen e të ushtrohen në rrugë të drejtë dhe brenda këtyre cajveve që përmendëm. Jash-të këtij kuptimi të madh politiko-ideologjik, kompetencat nuk mund të ushtrohen drejt, sepse rreshqitet në greminë.

Prandaj sa më shpejt e sa më mirë ta vëmi këtë çështje në binarët e drejtë parimorët që kemi, sepse kjo është baza e bazave, është çështja themelore e revolucionit, e Partisë, e popullit, e socializmit.

Në lidhje me këtë problem kaq të madh jetëk për vendin tonë, rënësë të dorës së parë kanë njerëzit që zgjidhon në këta këshilla dhe deri në Kuvendin Popullor.

Duhet të njohim se kritiket e zgjedhjes së njerëzave kanë gjenë të influencuara nga kuptimi jo i thelles politiko-ideologjik e praktik i çështjes së pushitellit. Është anuar më shumë nga
e amës së tij legjislative, ashtu edhe e amës ekzekutive dhe të luftojnë me kombëtare për t'i ruajtur të pastra parimet dhe për t'i zbatuar ato në mënyrë revolucionare.

Të marsim çështjen e Kuvendit Popullor dhe për analogji kemi marrë edhe ato të këshillave popullorë. E ndërjasë të gjithë dhe jemi të sheqetësar se ka formulimin. Për Kuvendin Popullor ky formulimë e përgjithshme se anët dhe është në këtë artikull të këto shpejtë me disa konsiderata politikë, një nga të cilat është të ruajmë autoritetin e udhëheqjes nga kritika dhe kryeqyteti. Kjo do të thotë të përmbyen një prioritet që ligj i paraqitur është perfekt, i studuar mirë, shkonjor, pranë ai një përgjithësi e tyre të meqë të jami në të dhënë çështjen dhe për të treguar që të përmbyen emri dhe Partia të Merret më të mëdha për edukimin e tyre të veçantë, për të trajtojë se punëtorët e Partisë dhe nëpunësit të popullit janë ngjashëm të më të mirë dhe o burra të tjerë janë vlerëse në këshillat popullorë e në Kuvend. Kështu e vërtetë se këto i do populli, ia ka provuar në luftë e dhe mjaft prej tyre duhet të zgjidhjen, po pa edhe të tjerë, me mirë, që punësisht në arë dhe në fabrika, ka me parti dhe pa parti që nuk janë funksionarë, po që janë populli punëtorë. Nga këta edhe duhet të zgjidhëm në masë dhe Partia të Merret me tërësisht më të mëdha për edukimin e tyre të veçantë, për të trajtuar me të mëdha punëtorët në funksion socialë të popullit, si duhet kuptuar dhe si duhet të punojë ai, efarë nga tyre duhet të katë ai, si duhet të luftohet për mbrojtjen e për zhvillimin e tij, cilat janë dytyrat e si duhet të punojë këshilltarët e tij. Partia të edukojë veçanërsisht që këto të kuptojnë punëtorët jo vetëm dhe vetëm në mënyrë administrative, ekzekutive, për ndonjëtë të kuptojnë umjetisht më të funksioneve legjislative të poshtët dhe kontrollin e vazhdueshëm e pa ndërprerje të masave mbëtë të.

Këtë nuk duhet të kemi parasysh në zgjedhjen dhe të kuptojnë mirë këto çështje. Këtu nuk është puna e këndim formël të listave, duke mengur vetëm se mas kemi harruar ndonjë, ose të vënë edhe këtë se e njih populli, por në fakt atij është është mjafta dhe taçi që ka. Ky të rëndësishëm për meritat që ka, por në këshillat duhet të përdorë revolucionarë konsekuentë, njëkëtë të punënot dhe të luftës.

Pra, në radhë të parë vihet çështja që të kuptohet tjesë esencë e parimave e poshtët të popullor, rëndësia e madhe si
Përça i përkët Kuvendit Popullor unë mendoj që ne të mos kemi frikë nga kritika. Gjithashtu, sipas rastit, mund të bëjmë dhe mbledhje të mbyllura të Kuvendit Popullor, do-mëtëherë pa të huaj, ose duhet të zhvillohet drejt puna në komisionet e Kuvendit Popullor, të cilat duhet të ndërrohen kryetësit që nga përbërja ashtu edhe nga metodat. Komisionet aktuale janë formale, ndërynin disa gjëra të projekteve dhe bëjmë raportin e paraqitjes.

Unë mendoj se i tërë Kuvendi i organizuar, para mbledhjeve plenare, duhet të bëjmë prosjek inë në komisione të ndryshme dhe atje qëdo deputet, i informuar plotësisht mbi problemet, i konsultuar me zgjedhësit, të diskutojë, të kritikojë, të propozojë, të kërkojë. Atje të venë ministrat të përgjigjen kërkojave të ndryshme, të rihen mendimet, të ndryshojnë vendimet dhe shifruat kur është e nevojshme etj. Varet nga ne se është e kuptojmë këtë parim të madh dhe si e zhvillojmë. Në qoftë se e bëjmë formatish, duke shkuar nga parami se të gjitha e po paraqitina janë perfekte dhe të vendosura një herë e mirë, atëherë s'jeni në rregull. Por në rast se këtë parim e kuptojmë dhe e zhvillojmë drejt, në format organizative dhe në frymën demokratike që thashë në lart dhe në qoftë se disku-timet, vërejtjet, kritikat e ndryshme e sajrohen në komisione, ato nuk është nevoja të bëhen në sëmën e hapët plenare, sepse ato u bëjnë gjetke dhe u bëjnë mirë.

Me një punën e tillë të bëhet edhe një gjë tjetër e mirë: deputeti i futelyllat problemin, e kupton atë, një mendimet dhe dëshiron e popullit, jetë kontributin e tij, di që i raportojë popullit që e ka zgjidhur, di edhe ta përgatitet dhe si ta përgatitet fjalimin e tij në Kuvendi, pa ia angjëri kush.

U zgjata mbi këtë qëshëtje, mbasi ky është një parim i madh, nga shkelja e të cilat vijnë shumë të këqijta. Në punën e porë mund të ftohet; si është e mundur kjo? Le të anave-tojmë më konkretisht:

Popullë drejtun nën udhëheqjen e Partisë sonë revolucionare, marksiste-leniniste. Prandaj, edo gjë, në parim dhe në ekzekutim, duhet të jetë marksiste-leniniste, revolucionare.

Pra, njerëzit që populli i zgjedh në pushtet, në këshilla, në Kuvendi, në komitetet ekzekutive dhe në Qeveri, duhet të keni parasysh të edukohen dhe të veprrojnë brenda kompetencave që kanë, në mënyrë marksiste-leniniste. Pra, pushitet legjislativ dhe ai ekzekutiv që është një dhe i pandarë, i zgjedhur dhe i revokueshëm nga populli, duhet të ruajë të pastrë dhe të zhvillojë drejt parimet.

Por c'ngjet të ne? Duke i njohur këta parime, por në sipërfaqe, organi ekzekutiv që ka pa dyshim rëndësë të madh, në praktikë, shpesh herë është vënë mbi atë legjislativ dhe në këtë mënyrë parimi ka mbetur gati format, ne kemi lejuar që vija e Partisë të shpërbërrohet në drejtimin e kontrollit nga e organit legjislativ, pra, kemi lejuar që kontrolli direkt i popullit të jetë venitur. Partia përplaset, lufton ta vërtë në vend këtë parim në të gjitha halikut, por pa uksesin që ajo dishiroj. Kjo ngjet sepse velët njerëzit e Partisë, kudo që punojnë e drejtujnë, nuk i keni shumë të qarta disa gjëra.

Ne, punonjësiti e Partisë, nuk kemi shkuar drejt një gjetje parimore dhe praktike, që pushetit jnë duhet të jetë sa më i thjeshtësuar, efektiv, revolucionar, aktiv dhe i libër fort me bazën dhe me prethimin. Këshu duhet të jetë edhe pushetit legjislativ edhe ai ekzekutiv. Në të dhënat tonë ne kemi lejur të zhvillohën disa fenomene të reçikshme: nga njëra anë legjislativa e kemi lënë format, nga kemi tërët ekzekutiva e kemi rënduar, e kemi bërë impornt me një administrati të fryrtë, pa pasur parasysh edhe vendin tonë me një territor të vogël. Administratën e kemi konsideruar të plotësuajme e të pagabueshme, sikur pa të Republika jonë nuk mund të rruajë një orë, sikur asgjë nuk mund të e sa pa të. Një kuptim i tillë i gjobuar ka sa sjellje e po na sjell dhe.

Ne nuk duhet të lejojnë në asajë mënyrë që administrata të mbërthetje ekzekutiva sonë revolucionare, punon krijujes në të gjitha sektorët, si kulpërë që mbërthon bimën dhe e mbyt; nuk duhet lenë që ajo të na mbërthetje për gryke, të mbytë frymën revolucionare të pushitet tonë, të neutralizojë parimet, ligjet, rregullat e drejtë marksiste-leniniste të Partisë sonë.
Shihuni ç'po na ngjet. Kudo ku hedh çapin, burokratizmi, administrata të thotë 'ndal, jo më tej, khekë punjen. Kjo gjë e keqe na ku bërë ne të mendojme dhe të veprojme në administra e shëtit mbi çdo gjë, se s'ka prodhim pa administrat, s'ka shkollë pa administrat, s'ka institut pa administrat! Kudo administrata mbretërën dhe më parë mendojme për atë. Akoma s'ka filluar kantier, ne duhet të krijojnë administratën, pesqit janë në det, administrata është e gatshme. Më parë se çdo gjë ne de të bëjnë organikat dhe këtu duhet të parashikojmë që nga peri e deri të gjitha, se mos bëhet vonë.

Po a duhet të kemi administrat? Sigurisht duhet, por ajo as që duhet konsideruar në parim dhe në zbatimin praktik, ashtu sikurse e konceptojmë sot dhe sikurse e zhvillojmë sot. Administrata duhet të ndërtohet me parimet dhe në përputhe të plotë me detyrat e ekzaktitvimit, domethënë në të jetë gjithashtu e lehtë, dinamike, revolucionare. Këtë gjë s'e kemi parë dhe kuptuar si duhet. Këtu, mendoj më, është gabimi yndër sërish dhe e rrezikshëm. Ne e kemi konfondur administratën me pushetin (që në praktikë nuk janë të ndarë). Por, duke kuptuar rëndësinë e pushetit ekzakтив, të drejtumin, ne kemi jetëshizuar në heshtje administratën dhe kemi arritur në një kuptimin jo të drejtë si ekzaktiv dhe udhëheqin, në çdo lullkë, jo vëllmë në pushet, por ku ku punohet, kudo që prodhohet dhe udhëhigjet, pa administrat nëk mund të punojnë, nuk mund të udhëheqin. Është kultur, pra, në rrugën që më parë së çdo gjë, duhet të vendoset organizimi. Dhe kjo organikë është standard, standard për komitetet (sigurisht me kategorë), standard për ndërmerjet e kategorive të ndryshme dhe sikurse do nga praktika, kur i thuhet një ministre nga ndonjë ndërmerje se këto ose ato janë të tepërta, ministria e perjgjigjis 'ju s'keni eksperencë, do të shihni se ky ju duheb.

Nën shumë anëve e prekuteme organikat fryhet, jo këta duhen për këtë drejtëm, duhen për këtë sektorë, këta specijalistë duhen për këtë specijalitet, këta të jetojn duhen për këshilltarë, këta për kontrollorë, e një mori funksionesh që me titull futen në kategorinë e 'adhëheqjes', por ata janë admin-

nistratorë të tjerësh të që çështen nga prodhimi, gjosa për të ndihmuar udhëheqjen, por që në fakt fabrikonjë ligje, udhëresa, rregullore në zyrë. Këtu e mbulojnë me shkurtjen disa herë pothe të vërtetuar ndihmin e tyre në administratat e në burokraci.

Ç'rezulton? Një mori shembujsh na vërtetojnë se ekzistojnë shumë gjëra të jetë shëndoshë:

1. — Ne bëjmë orvasje të shkurtójne organikat, ndërsa është rezistencë e madhe. Me gjithëth, i shkurtojnë ato dhe si i shkurtojnë, ato prapë fryhen. Kjo tregon në vend të parë se as që në propozojnë skurtimet, as ata që rezistojnë dhe që i fryjnë përsëri, muk e kemi shumë të qartë këtë problem parimor.

2. — Kjo ka nxitur tendencën e theksuar borqeze të meurmëkut të vjetër, domethënë sigurimin e rregël në zyrë, 'nu drejtëm' dhe jo në prodhim.

3. — Ne kemi nxitur kështu ideën e mikroborqejse se që të jesh nëpërues i çdo grade, është nderi më i madh, prapë drejton, jep urëhën, jep mend dhe mendja vlen më shumë nga pune dhe prodhimi. Pra, në vend të parë është administratë, pastaj pune dhe prodhimi.

4. — Disa që e mbajnë handin lart, arrijnë në mendimin se ata kanë lidur për të drejtën, se çdo fjalë që del nga goja e tyre është florë, i shto pastaj kështu mbetjet e tjera mikroborqejse, si fuqishëm, arrrjëshëm, hipokritë, ndjekjen e hukumave e të arbritaritetit dhe një njeri i tillë të shndërrëheto në një tiran të vogël, që është i bindur se ndërrmarrja pa atë nëk eçën, se është ai faktori që prodhon ndërrmarrja dhe jo punët, se ai në qenka krijuajt et jo gjitë të mirave materialë dhe ai di'i t'u bëjë qëllimin eprorëve sylesh, di t'u paraqitet, të arrëtojë munguac et tij dhe t'u hënë fajin e tij e qërcëvë. Ai në fakt ka mbështetje burokratizmin, administratën me të gjitha shkresat e saj, mentalitetin borqjez e mikroborqej dhe rutinën.

5. — Më në fund këtë ne e kemi përkrahur edhe me sistemën e pagave në futqë, të cilat favorizojnë punonjësit e
administriulvā dēm tē njerēzve tē punēš, tē prodhimiti dē "ēštē kūrvar njē mentalitet i tillē antirevolutionār njē sērē njerēzikh qē po tǐ transfieroahē prodhim bēhēt gēmā, vēnē kujēn. Atna jo veqēn dūnē tē runājē pagēn qē kānē marrē dē munēdēsit tē marān njē pagē mē tē mādxē, po nuk dūnē tē veqē sē nē prodhim i den tē lēnē qytētēn.

Njē situātē tē tillē nuk mūdetē ta lejojmē mē. Partiā nuk duhet tē qēndrojē pa i sārānār ideologiilikstē dē politikisht kēto problēme kyq dē po i zaqārbar drelē tē praktiqē. Pāstirēmit tē administrālis ne duhet tē vēmē driē nē lūnē, tē lēmē nē administrāta qē sa duhet dē atā qē vēnē dē tē mos konfojēnē kūptimā "uđēheqēnē dē administrētē". Ne tē mos heziqēmē tē zaqārbar mē qofētē se kēto parına janē tē drelēt. Parmēt pēr kēto qēstēmē mjuāt herē ne i kēm shērēmbēru dē jēmī ne kvēsēqēqē nē radētē tē pare pērējēgēqē, po kur arī hrā koho qē parimē tē vēnē drelē dē tē vēnē. Duhet tē kūptimā mirē dē nē mānēryē revolucionārē se tē rishesūmē mē organikāt, nuk de tē thotē vēqēnē tē shkiejēnē njerēzē tē tepērēt, po duhet tē shkiejēnē nēkjokēqētē edēlē vēlē stratūrēnē e organikēs, dukē pasec ķeņēsē tri gēvēa: uđēheqēnē, administrētē dē punēsdētē e nevojēhmē sē shoferē etjē, po fūrē nē kēlē kategorī daktīlogrāfīstētē. Tē mos i konfojēnē kēto tri gēvēa qē formajē organikēnē.

Ēštē e domozdošēme dēc urgēnte qē, krahas mē zhwīlīmēn e luftēs kundēr būrokratizētē dēc me sprākstēmin e organikāvē tē administrēlis nga njerēzē tē tepērē tē panēvojēhmē. Partiā duhet tē zhwīlījoqē parallelishē dēc nēmārē tē thēlē njē punē tē mādhē politikē bindēse, pēr tē gējēhē tē qē vēnē dē tē vēnē tē punēojē nē bāzē, prēdēhmē. Kēo ēštē njē nga masatē mē dēlīkatē, jo nga fakē organizītāvē fūtēsē punēcē nē prēdēhmē i kötyre njerēzve, po nga kūptimē i vērēlē politikē prēj tyre i kēsāj masē tē drelētē.

Smūna njerēzē, edē communistē nē mes tyre, kē ēštē fjīla pēr "deklaratē" e kānē mējē tē ghuqēs partūn "ne jemē ushtēri tē Partīsē", "vēmē ku tē tē dērgojē Partiā", "jēmi nē shērbimē tē popullē" etjē, po kur vjen punē qē kēto parullē tē vihēnē nē jēlē, atēhērē pērēqēn tē bējēhē bīstē, tē nuxjērin njē mījē arsye, tē vēnē nē lēvīzē mīqētē, hātērelē, tē kābaruēn, moshēnē, prīqētē, profilētē e punēsē sē fītuqē, fēmījētē nē shkōlētē, gruān nē punē, e njē mījē arsye tē tjērē dē tē gējā hētē kēto qē tē mos u prīsētē "rehtī", "fēolejē e kūrvarū.

Krijohtē kēshtē rē nēdqēgēqē e turbūlēt, njē shqēqēmē i madēh, njē prēokupām mōrālē dē sēmūrē, qē shuqē hērē transfohētē edē tē bētuqētē politikē tē gaburāre. Arstēmintē subjektivistē strēhołēnē nē nēdqēgēnē tē tyre, mendimē i tyre i šēndosēhē errēsohētē nē atē shkēlētē, saqē partuqētē e ši-pārēmē tē drelētē jo veqēm bēhēnē tē pavēleshmē pērpara arseleimevē tē tyre subjektivistē, tē cēl zmādhohtē, po pēr ta bēhēnē tē pakāpēcīyēshē, konklūhētē se ato janē tē bāzura dēh, pra, vendimē i marrē pēr tē shkurtār organikētē dē pēr tē shkūar nē prodhim "nuk mūdetē, nuk duhetē, nuk ēštē dē drelētē vēpōrētē pēr rastim tīmē, "pēr tē tjerētē po, po jō pēr mūsē.

Nēgā njē gendje e tillē psichologiikē dē sēmūrē, ēštē fare lehtē tē kalokohtē nē pakēqaqēsē pa bāzē, nē konfuzēn politikē dēc nē qēndrie politikē tē gaburāre, pa shkūar nē qēndrie tē hāpēta arnēqēsē. Po edēhē nē kēto tē fundētē do tē ketē njerēz qē mundē tē kālojētē nē qofētē se ne nuk marrē tē gējā hērētē qē tē edukojēmē.

Partiā duhet tē dālē pērēpara kēsāj gendjele, tē mos mendojē se do tē kālojē fare līso. Prandaj kēlētē punē politikē, kūptimē politikē dē ideologiikē tē kēsāj masē revolucionārē tē Partiāsē, nē kēto situātē konkrete tē gējā organizatāt-bāzē duhet tē ngrenehē dē tē shtroqēnē drelē, vazbehēmētē dē jō njē herē, jo veqēm kollectīvikstētē, po edēhē me njē punē kēshiliqēse, sārāsēse, bindēse individuālē.

Shumica dērsnuēse e njerēzve me parti dēc po pari e kūptiānē drelē kētē punēcē, janē entuziāste e tē galēšēmē, po kē duhetē tē mos na vērē nē gjuqētē, se kē edēhē njerēz qē sē kūptiānē drelē. Prandaj pērgālītē mcralesē e politikē e shpirtravē tē njerēzve nga ana e Partiāsē, nga vēlē ata pēr tē forcērē nēdqēgēnē, pēr ta spāstraatē nga mbēturānētē, pēr tē mos kēshē barērat e kēqēlē tē muboljē arsye e šēndosēhē dē pānēmē
e drejtë të problemit e tё perspektivës, duhet të jetë në rendin e ditës.

Partia dhe drejtuesit e çdo shkalje duhet të kuptojnë drejt njëriçtё dhe shoqërimin e tyre. Nё asnjё mёnyrё ata të mos jetë nё shumё brutalё, arrogante. Ata duhet të jetё të vendosur për të zhvatar direktivën, por për kёtё qёllim nga ana e tyre të pёrderet bindja, kёshillimi, durimin e madh, pse kemi të bёjmё me njёriçtё të mirё, të ndersёm, patriotё dhe punёtorё. Tё merrin mёsa të rrepta kundёr atyre drejtuesve qё kё do pёrderin arsya, bindjen, kёshillat dhe durimin, por i trajtojnë njёriçtё e kёsaj kategorive si »sabotatorё, armiqtё, antipartё« etj. Tё bindim se vendi ka do të venё të punoijnё, qёftё edhe ai mё i izolaqari, ka bukurinё dhe jetёnin e vet, puma atje ka kёnaqёsinё e vet dhe kёnaqёsia mё e madhe për atё qё do të vejё atje, cёnte ajo qё mё punёnin e tij të fryshёme ai do të zbukurojnё veten, familjen, vendin e punёs dhe atёheun.

Unё kam bindjen se çdo gjё do të kalojё mirё, sepse ne kemi njё Partijё të ndikёjtё, markiste-leninistё, revolucionare, pra, kuadro të shёndoshe dhe revolucionare.

Unё mendoj gjithashtu se mёqё ky veprim qё çёrё masiv dhe jo njё masё e shkёputar nga njё sёrcё vendimesh të drejtё, revolucionare, ne nuk do të ndeshёmi në pakёnaqёsi të shumёta. Vёcёm se organizativisht ne duhet të pёrgatitemi qё njёriçtёqё do të shkojnё të mos bregdja rrugёve për faё të bёurokratizimёt, të punoijnё qё të gjithё kёta të gjeqё vende ku të fёlenё, ku tё marrin familjen, tё më jemtё shumё tё rrёjtё në kёshё çënё, parё në marrjen e familjёve të tyre, kur nuk a kemi siguruar ndikёm strehimin, për të cilin duhet të marrim marrin mama urgyjen dhe të pёrashikojmё spциtime fondёsh për ndёrtim banesash në vende të ndryshёme etj., etj.

«Raporte e Fjaliteve 1955-1966.»

f. 205-218, 220-243

NGA

DISA KONSTATIME KRETH METODES DHE STILIT NË PUNË TË ORGANIZATËS SË PARTISË TË LUSHNJES DHE DISA PROBLEME EKONOMIKO-SHOQËRORE

Paraqitja në mblidhjen e Sekretariatit. 

të KQ të PPSH

14 mars 1966

3. — Nёhi disa probleme të kёshillёve populare

Shumё gjёra mёson njerёtё nga vajtja sado e shkёrtёr në bazё. Gjatё dy ditёve të qёndrimit tim në rrёthin e Lushnjёs, siç thoshё, vizitёva dy kooperativa bujqёsore, atё të Divjakёs dhe të Krutjes.

Kooperativa «Stalin» e Krutjes dhe ajo «Mao Ce Dun» e Divjakёs kanё njё aktivitet të gjerё, të gjithashtёm. Nё problemet ekonomike, shoqёrore, politike e ideologjike si kudo, edhe në kёto kooperativa, shihet njё pёrparim i madh, bile në shumё gjёra ato jemtё shumё mё pёrpara nga kooperativat e disa rrёtheve të tjera, por pёrparimi konsiston në radhё të pariqё në faktin se në të njerёzit jemtё shumё mё lidhur me punёn. Ky cёnte faktori kryesor i kёlites se ndёrgjegjёsё se njёrёzve. Prandaj cёnte shumё pozitive qё puma në kooperativat tona, astuq si edhe për punёtorёt në qytёt, cёnte bёrёtё njё faktor vendimtёr për kёliten e ndёrgjegjёsё sё kooperativistive. Lidhja e ngushtё me punёn dhe ndёrgjegjёsё e rёntё revolucionare qё ekziston te punonёsitet e fshehit pёrёn jemtё pasuri të madhe për shoqёrinё tonё të re. Nё vendin tonё adheq
klasa punëtorë, por të mes harjojnë se fsahatarësia ka hunjur e huan edhe sot një rol të madh në përparimin e vendit.
Në të dyja kooperativat bujqësore që vizitoa kishte nje-
rëx shumë të mirë, të cilët dhanë idera të vlefshme për zgjidhjen e problemeve të kooperativës dhe të pushitet në bazë.
Gjatë bisëcës në lidhje me komplekseme e këshillit popu-
llor doli se në kooperativat e bashkuara ekziston vetëm kë-
shill popullor i përbashkët i fsahatrave që bëjnë pjesë në ko-
perativën e bashkuar, ndërsa këshillat popullorë të fsahatrave të vëçanta nuk ekzistonjë më. Për tu ardhur më afër në ndih-
më fsahatrive për nevojat që kanë, gjykohet se do të jetë mërë që këtu këshilla e ekzistoin.
Këshill popullor i kooperativës së bashkuar dhe komiteti i tij ekzekutiv, ka pak kompetencë, ai tani merrë me disa çështje të kufizurore. Gjatë diskutimit të këtij problemi doli që këshill popullor do të ishte mërë të merrjë edhe me ndjekjen e vërtimet e kishte rreth ndihmës së kooperativës, sidomos për rastet kur ajo e negjizon atë, ose kur ndonjë nevojë për ndihmën e këshillit popullor, për mobilizimin e kooperativist-
vështjet, kur ndonjë çështje si, për shembull, grumbullimi i ple-
hrave, hapja e lobër të reja etj., nuk eçën.
U sfidaj gjithashtu mundi se komisioni i revizionimit që zgjedh asambleja për kontrollin e vërtimit të ekonomikë-
financiare të kooperativës, të këtij si organ në duhet e kë-
shill popullor, sepose kjo do t’i japë mundësi atij të kontrollo-
jojë vërtimit të ekonomikë-financiare të kooperativës, të vërbat në përpjekje me kryesinë dhe si rrjedhin të zhvillohet një luftë e dynamike për të çuar përpara prodhimit dhe tërë jeqë e fsahat. Ky komision, t’bona ata, do të që më mirë të varej nga organi i zgjedhur i popullit. Në këtë mënyrë do të agjihet ca edhe autoriteti i pushitet në fsahat, se duke qenë komisioni i revizionimit nën varësinë e këshillit popullor të fsahat, çështjet ekonomikë-financiare të kooperativës do të zgjidhshin më mërë.

Revizionimin e sektorit financiar-ekonomik natyrisht do të bëjë vetë kooperativa me anën e komisionit të saj të revizio-
nimit. Në rast se një kooperative bujqësore i lind nevoja për ndihmë mbi revizorët që ka, atëherë kryesia mund të drejtuar-het komitetit ekzekutiv të rrethet për të dëgjuar një revizor për ndihmë.
Këshill popullor mund të interesohet gjithashtu edhe për zbatinim e Statutit të kooperativës, kur kryesisë i shpëton kontroll në këtë drejtim, si dhe për ndjekjen e zbatinës të vendi-
meve të Qeverisë në kooperativat bujqësore. Kështu, pra, kë-
shill popullor nuk do të këtë një numër të kushtuar kompet-
cenash dhe të merrët me çështje false të vogla.
Ai mund të ndjekë e të kontrollojë edhe zbatinim e kon-
tratën, si nga ana e kooperativës së konsumit për furnizimin e koop-
erativës bujqësore me mallrat e kontraktuaras, ashtu edhe me zbatinim e kontratën nga ana e kooperativës bujqë-
sore për produktet që kjo gjithashtu në bazë të kontratës duhet të dorëzojë kooperativës së konsumit.
Këshill popullor mund të thërresë në raport kryesinë e ko-
operativës edhe në rastet kur kjo nuk ka realizuar prodhimin sipas planit të vendosur nga asambleja, mund të thërresë në raport një brigadier që nuk punon mirë, mund të kujdeset gjithashtu edhe për ndërfitet, për problemet komunale, të shëndetësisë, për kopërjet e fëmijëve etj.
Kryesia së kooperativës bujqësore do t’i jepej kështhu mund-
dësia të merrjë kryesishët me çështjet ekonomike, me realizi-
nin e planeve të prodhimit, do të lehtësohej edhe nga disa barri të tjera, si për shembull nga drejtimi e kontrolli i vep-
rimtarisë së furnës së bukës etj., detyra këto që përmend, të cilat duhet të kryejë këshill popullor.
Komiteti ekzekutiv i këshillit popullor të rrethet nuk du-
het të ndërhyjë në punët e kooperativës bujqësore, sikur se bë-
het deri tani, mbasë kooperativa është një organizata e lindur-
tare ekonomike masash e fsahatarëve. Shtetet mund të ndërhyjë vetëm për ato çështje që paraqen ligji, për shembull kur shkeli kontratat nga ana e kooperativës bujqësore dhe ajo e konsumit, për përcitimin e kredisë për qëllimet që i është dhenë etj. Kurse në çështjet e pasurisë së kooperativës, s’ka
përse ndërysh shteti, pse zot i mallit është asambleja, e cila mund të vendoset të bëjë qëdo gjë. Në qoftë se kryesia do të gabanë për një ndër të, aty është Partia dhe masa e kooperativësë, prandaj ata do të ndëryjë dhe do ta vënë në vend kryesinë, nuk do ta lënë të bëjë gabime. Në qoftë se asambleja dëshiron, gjykon të nevojshme dhe vendos të bëjë një shtëpi kultura, përse të ndëryjë shteti në këtë çështje? Përse ta ndalojë banka kooperativën të prishë paraqit e saj? Kjo, si organ shtetëror, kur shihet se kooperativa i prish paraqit të një punë pjesëshe dhe shtetit të njëkohishtë në kërkohin kredi për të ndërtuar një kanal, ose për të ngjitur një bllok penësh frutare, banka nuk i jetë kredi dhe nuk rastin konkret e këshilla kooperativën që në vend të shtëpisë e kulturës, me paraqitë që disponon, të bëjë më parë kanalë dhe shtëpinë e kulturës të ndëryjë më vonë. Kurse këshilla populllor i fshehtë, që është baza e punësët popullor, i lidhur ngaushë dhe i interesuar për problemet e kooperativës, mund të ndëryjë në këto raste, pse këshilla populllor i fshehtë është zgjidhur nga populli i atjshëm për të punuar për mbarëvendajt e punës në fshtat.


Nga këto që thashë dalin shumë përfitime, vetë kryesia e kooperativës do të lehëzojë nga shumë barrë dhe atë që janë zgjedhor në këshilla populllor të fsheh të këshilltarë do të marrin më shumë përgjegjësi dhe do të ndajnë barrën e rregullimit e të administrimi të kooperativës...

"Raporte e Falime 1965-1966", I, 274, 308-312

PARTIA DHE ORGANIZATAT E MASAVE

Nga fjala e mbajtur në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH

8 prill 1966

Partia udhëheq popullin shqiptar, udhëheq dhe edukon masat e gjera të popullit, udhëheq e frymëzon organizatë e masave: Frondin Demokratik, bashkimet profesionale, organizatat e rinisë dhe atë të gruas.

Këto z’ka agjë të re, por në drejtimin e punës së Partisë, në organizimin e dhënien nga ana e saj të ndihmë për këto organizata që nuk mungojmë të efileojmë si leva të rëndësishme të Partisë, ashtu si janë, ku shumë gjëra të vjetër, shumë piktënjë zejtë, sempliste, mosinteresim, nënvelefizim, forma punë arkaikë që nuk u përgjigjen momenteve.

...Sekretariat e forumit as përpasra as më vonë nuk i prek-kupon fare çështja nëse organizatitet e masave, që janë levat e Partisë, kanë nevojë për ndonjë ndihmë më të gjërë politike, ideologjike ose organizatë për shfrytjen si duhet të problemit. Kjo ndihmë u jepet shumë rrethi, atëherë kur u kërkojnë dhe u kërkojnë gjithashtu rrethi. Por, edhe në këto raste organizatat e masave përcillen me formula stereotipe, të përgjithshme, sepse sekretariat as që kanë menduar për një gjë të tillë, bie këto e quajnë kohë të humbur, sipas tyre për këtë çështje duhet të mendojnë vetë forumet e organizatave të masave, pasi ata kanë punë të tjera. Po të analizohet në hallisi punët që kryojmë shokët e forumit gjatë ditës dhe përdorimi i gjithë
A ѕеште дрејт ку пуне? A ѕеште е абендошње кјо ситуаци? A до та ваздухноје не кешту? Не насје менирье, јо!

Иша не Фабрикен е Гомес нё Дорреде, ате пушсе пëрпа-риме тё медиа, ѕаше нё колектив компакт, динамик, бурра, гра е ѕе рин п'от инициативе е гжалли. Дукеет кё ате Партіа ну пунон кеа и ка резултате. Пор кур та фата е балкел, нё пуна нё Партисе гјета формациён, шаблонизижен, рутине. Пушше ѕе рин дие и ѕе ѕе рина динамикет е ѕе гјојуар, насје преј турк ну иште мес шкоду филоре, ѕе гјитбе јане мё 7-вијеке е ме гјоома.

Пуца куш иште секретаре и риницё дие мё тегран нё инхинире ње мунд ње иште врет 30 вјеке. Мё туре и баше нё вјаже тё ре алука, нёсе мунд ње бёте апо пунон нё секретара се риницё дие мё пуцки пѓергипи серби: «Патјекер мунд ња бёй, шока Enver, нё тё мё његедиин, мё камрит мё организаци и дие нё нё мири нё рагевици нё Фабрикен». Шихни, пре, саре секретарин!

У интереса осе организацион е груа нё кёти фабрикет ку пунало ње кёти враг и биседова мё криватени. Апо иште шуме и ре. Унё апозофат е пуца: «Са виније кё?». Мё пёргипи: «Зам вађе е ре дие и паманици». Паваре обе и апо ѕеште шоѓие е мири, апасу си дие инхиниру при ѕеште секретар и риницё, пар шихни, секретар ље риницё вёће нё бурре 30 вјекец, нёдона кривади тё организацис е груа нё тё ре 30-вијекет.

К ѕеште мостећам нё проблемет, њендулуом ини организације тё меснине, и проблемеве дие и вёћа ње туре.

Пор, носинтресами пёрг организациет е масве нё доли исле нё нё пуна кривове, Пуца секретарин е организатес сё Партисе сё а и пуна ате Летра и Елпи и Комуници Гёдарор. Дие сё мё бреги сё а пуна доба. Унё нуку до тё крло ља кёти атл љет кёти, пор два дие љете сё меси в монав, си сё дарра е пишени а эмрин и кёти. Аи кеште биорат крив, љо велен Fronti, спер ку и пуца си сё кёти пушие и кёти варун уло нё врет 30 вјека нё организацион е риницё. Ато ас и кёши морре мондимин дие и кёси вёће уло нё жар за пунон варун е варун уло излени нё башкиет професионал и нё организацион е груа. Кур е портова секретарин пё кёти, у сунук си папаруна, иште нё месим пё
në udhëheqjes, por më jashtë as inverted partia dhe që Partia u ka besuar atyre detyrë me rëndësi, të cilat i kryejnë me një frymë të luftë partisë.

Vakant, e përpunonjoj pa tu hyjë këtyre njerëzve pa partisë, pa me partizanët të madh të punës, dë drejtues partisë me nivel të ulët, që merret me ekipimi, kur atë vetë të kërkohet mendimin dhe ndihmën e Partisë? Natyrisht, përpunonjoj të keqe. Për të poas këta drejtues të mëshkët e pa rëniet për të cërcuar përpunë, për të mësuar, për tu agjitur në nivelin e vërtetë të udhëheqjesit: e dëmtojnë apo ja punën e Partisë? Për, në interesin e Partisë ata duhet të vështir gishtin kokës dhe të lëvizin sa më pari.

Po të skojojnë në organizatën-bazë, në këtë drejtëm kemi dobësirë akoma më të madhë, të cilat janë refleks i punës së dobët dhe udhëheqjes dhe të karakteristikave të melodës së punës së saj.

Në përgjithësi organizatën-bazë të Partisë në fshat, o organizata udhëheqjes së duhet të jenë, janë të dobëtë. Atje dominon juna praktike, puna në ara, në bujshëm. Kjo është më i mirë, nga më kryesore. Komuniteti kooperativë në bujqësi punojnë mirë, bërë përpaqe për të rinj, dukshëm, për rrethi ngjërisen atë mbi fshatinët e tyre me e përcaktonë e njihet si komuniteti, si udhëheqes për të kryer me kompetencë detyrin e madhë të Partisë. Sekretari i organizatës së Partisë në fshat nga e dë është përpunim i diçka kirrohurë të ulët nga kryetar i kooperativës, problemi i organizatës së Partisë në fshatinët janë reduktuar në një skemalisët që shkencëtik.

Po të marin prominet në Parti për disa vjet me radhë sitonëm në fshatën, por edhe në qytetet, do të gjërmë një mijëra komuniteti që kanë aga të më shumë vjet që janë prominuar në Parti, por që kanë ngjelur në vend, së kanë bërë asajë hap përpara, s'janë agjitur mbi masën. Kur janë prominuar në Parti, nga ai e karakteristikave ata kanë qenë të mirë, Edhe tani janë të mirë e besnikë të Partisë, por kanë ngjelur prapa, s'janë në paraprakë, por në paraprakë, ata mburren ndërmans mjekët në Parti, kjo është e gjitha pasurë e tyre. Mirëpo kjo

---

**Kërci Hoxha**
Pasioni për t’u bëhet e dëshirme për Partinë, sepse, duke ruajtur dhe zbinduar kriritet e rikjes së Partisë dhe të pranimeve, ky kontingent anëtarish është pa aktivitet, bëhet një pëngesë si rrethi për lutjen e gjakut të ri revolucionar në Parti. Organizata e Partisë me një numër të tillë anëtarish është më afërt, kumët komballitësh, zvarritet në bish të situatës, që mund të gjendet si duhet në krye të punëve, s’ka si i ndihmon gjithë këta njerëz të rinj revolucionarë të mësuar nga Partia, që kanë ndihman fshatin dhe do të suajmë këtë dësho e më shumë, kështu krijojen brenda në organizatën-bazë një gjendje e sëmarë, ku mbështetë praktikëzim i vogël pa horizont, menditeti i vogël fshatur, arafet, gradient, bashkëhemet.

Në këtë gjendje, si mund të mendohet seriosisht që shumë anëtarë të Partisë në fshat, janë analogjat e saj të vënë me një shkollë fillore dhe nuk bëjnë përpirke të ngrijin nga praktikëzimi i tyre, të këshillojnë e saj të drejtëpërmjet armatën e mësuesve, të agronomëve, të mësuesve, të vëmënderëve që kanë ndihuar fshatin?

Ky është një problem serios, shokë, që duhet të është jashtëzakonshëm. Këtë hyjn edhe e cithëtja dhe e aktivizimit nga Partia e organizatave të masave sidomë në fshatrat, por edhe në qytete.

A mundet organizatën-bazë e Partisë në fshat të drejtë këto organizatë, tu është ndryshëm, për disa nga të cilat do të tisë pshak më poshtë, kur veçë udhëheqja e rrëthitet me shumë pshak për këto organizatën masash, kur ajo i ndihmon shumë pshak, sepse një e studion problemën seriosisht të gjithë, kur vetë udhëheqja e Partisë të rrëthitet me shumë punë, kur dominacioni shumë i shi i madhë pshak praktikë e vogël, që, kur arrin deri në fshat, bëhet krejt e pagënë? Ky frymëzim osi udhëheqja e Partisë dhe komunikimi në përgjithësi i duhet kuptuar si duhet në

vojën e ngutajme të edukimit të thellë, me rëndje, me kontinuitet, me këmbëngjule, të ngjiturë si përgjithshme anëmone, kultura, tekniq, morale të njësive, të punonjëseve. Mërgjithëse mundësitë janë krijuar, forma e mjete ekzistojnë, edhe kuadro të kualifikuar ka dhe po shërben çdo vet, spontanisht në këtë drejtim është i theksuar.

Interesimi për ekonomikë është i kënaqshëm, por në mesëhui sa duhet dhe si duhet të pranimage varet nga njërcëzat. Për njërcëzën e njërcëzat nga çdo ngjashmëri i nga të ndihmon si pranimi i ndihmon, përgjithëse nga pakujdesia jonë. Të kuptohemi, njërcëzër në vendin tonë kanë bërë përparime, qoftë në njëri nëse tekniqi, qoftë në njërcëzën politike dhe në atë ideologjik, por në mesëhui sa duhet të kënaqësemi me këto rezultate të aritura; kur i krahasojmë me të kaluarën osi edhe nga një vit në tjetrin, ne duhet të shërben boshllëqet e mëdha që keni, ta matim përparimin e bërë me mundësitë e mëdha që keni dhe çdo nuk i shfrytëzojnë; rezultatet e aritura të krahasojmë me kërkesat e shumta të kohës që është dësho dhe ne nevojat e ekonomisë, të kulturës, të jetës së re në përgjithësi që zhvillohen.

Në qoftë se udhëheqësit e forcimeve të Partisë e të pranima të lëgjohet do të lëgarë ato praktikëzimi, të cilin ka kush edhe e bën më të një problemet krye, të pranimojme mes komitit seriose me njërcëzat, një-kohështë të kuptojë dhe edhe më të njëzie të gjenjë, të mishojnë në shumë nga kuaqot kompetencë dhe pastaj të bërë konsistence seriose në mbështetjen e punëve dhe këto konkluzione seriose në parë se të lëgrëhen, është njëse njëtëri i takon politik dhe shumë, duke shihur në strukturë të kushtueshëm të mark-izmen talizët për të lëgrë dhe përcakton problemet e parë se të lëgrëhen, për pjesë të tilla të bërë, kush shihet në këtu dhe të thotë të ndihmojme si duhet Partinë të udhëheqë dhe të drejtë të dhëna të vënë e parur të përkujtojë.

Një udhëheqësisë partisë osa shtetëror që punon me një frymë që më të mëdha si pilë, kur shihet në mbledhje, në aktiv dhe në organizatën-bazë fil të do meto formulat, me frasa stereotipe,
Kurse kategoria e komunisteve që nuk punon në prodhimi i njëjët nëve nga ndryshme politike, ideologjike, sepse natyrore dhe punës kërkohet urët e lehtë të këtij urët. Por edhe kësaj kategorie komunistësh lënda imajtime dhe intereset më shumë. Këta komunistë bëjnë përpjekje më shumë të zhvillohen në zanatin e tyre, por nuk e shihin drejt thyerjen e këtij korizave dhe ca më pak përpjekjesëm dhe tyre të madhe që si komunistë, pr. si udhëheqës, kanë detyra më të mëdha, më të gjera, më të kokaviran. Kompani pastaj kategorinë të drejtë të komunistëve që janë punëtor partis. Kësaj kategorie natyrisht, i kërkohet të kërkojë detyrën më të rënda, me përgjegjësi, të shumashme, të kokaviran. Këta, pr. janë udhëheqës, të zgjidhur, se udhëheqës koniderohen të gjithë anëtarëve e Partisë, Punonjësitë e kësaj kategorie duhet të mësojnë, të organizojnë, të përpjekjesojnë, të edukojnë të gjithë komunistët, Supozohet, pr. që këta punonjësës partis, udhëheqës, të zgjidhur osi të emëruar, të janë më të ngjitur nga masa e Partisë. Dëshir detyrat e këtij punonjësive partis janë të shumashme, edhe ngjyrat e tyre duhet të jetë e shumashme, në rreth të parë më ndihmshme për drejtimin e punës së aktuar. Porsa ngjihet në ishëmbë të ndryshme të Partisë nje komunist i kësaj kategorie, edhe duhet të vetëm të bëjmë përpjekje që të zgjerojen disa tre të njëjtë të njëjtë, polisë speciale, por edhe në të gjithë drejtimin e tyre, natyrisht, pa i kërkuar këtij gjërin e punëtor për të shërbejë një enciklopedist i përsosur. Këtu anë e kompromos i gjithë kohërët e Partisë dhe i njerëzve të pa partis, të cilit Partia e ka bërë të afër për çdo drejtë të këtu ka që nga ngjyrat e tyre të zgjidësa në drejtimin e Partisë duhet të jetë të ngjitur, se të mos punoniñëjet e inferiore këtu dhe kjo po këtu në mos e studuajt atë të shërbejë të gjithë punëtorët, sepse mos e shërbejë të gjithë të çdo ndihmshëm që kanë punonjësit e tyre e saj, mos e përdorë fusha nga frika se mos i dëshironi të çdo paudhurisë të së. Këtu ekziston anë fiketik dhe parë që punën e të dësh.
Këta udhëheqës harojnë se me një punë të tillë e ulin rëllin e Partisë, zepse këto dobës të tyre s'vëmnd të mos un njohin kundret që vijnë e u kërkojnë ndihmë dhe këshilla as që një herë apo dhjetë herë kanë propozuar masë, kanë herë sugjerime etj., por që këto masë e propozime as janë marrë dhe as që janë studuar me seriozitet.

Këte rrjedh edhe një tjetër kompleks, si i mosmarrjës pjesë në diskutime në organizatën-bazë, i mpospërkatënjes, i mungesës e kritikës dhe të autokritikës.

Të gjitha këto komplekse, mendoj ne, krijojnë një gjenjë stagnante në organizatën-bazë, një punë të fjetur, ku numërohen vazhdimisht disa shfri dhe njerëzit vijnë rrotull ndonjë kritike personale ose marrin disa masë gjysmaku.

Eshët e rrezikshme për Partinë këtë organizatën-bazë nuk kthihet në një shkollë të madhe, në një valë të vërtëtë revolucionar, ku të forcëtohen punosët revolucionarë me vërtete të larta moralis-politike e me perspektive të gjerë dhe jo nëpunës burokratike të thyekëse që vetëm presin të udhëhojnë dhe të zbatojnë urdhrin si autokrët. Organizatën e Partisë ne duhet të kthejnë në qendra revolucionare ku të zëje mendimi krijues marksist-leninist të zhdukën sektarizmi dhe rutina e një punë të vogël e të fjetur, ku të mësohen njerëzit të mendojnë vete me kokën e tyre dhe nëpërmjet diskusioneve të zjarra, konstruktive e frytësueshme të shfaqin mendimet litriqat.

Vetëm një punë e tillë do t'i zhdukë këto dobës që ekzistojnë në një sërë kuadrosh dhe organizatash parte. Partia janë është një parti me një hoxhë revolucionar që ka bërë dhe po bën mrekullura, ajo ka filetë një ekspozicion këndhale, ka përgatitur kuadro të shumët, të paqisur me ideologjinë marksiste-leninist, dhe me kulturë të përgjithshme e speciale, pranhqyru ndaj e ka të gjitha mundësit që me një punë këmbëngulëse të spastit këto të mëta e boshët të kërcënuqë në vitet e saj në një sërë kuadrosh, në disa forume dhe organizatën-bazë. Shohet dhe forumet, duke i analizuar me krijdes problemet, duhet të marrin masë mënjësore në drejtë të përmirësimit të punës.
Në lidhje me masat qendron forca e partisë dhe e pushetët popullore

Nga fjala e mbajtur në Tiranë në takimin me zgjedhësit e zonës elektorale Në. 200

8 korrik 1963

...Ju, si gjithë zgjedhësit e vendit tonë e keni kthyer fushatën e zgjedhjeve të deputetëve për në Kuvendin Popullor, që është një ngjarje e rëndësisëm komboqiu, një shprehje e demokracisë së vërshët popullore, në një alksion të mali politik e patriotik, gjatë të cilat me tav të paparë në punë, me vull të fortë rrëfimtarë, po kryeni me ident dalirë në të gjitha frontet e ndërëmrit socialist dhe të mbrojtjes së atdheut. Në emër të Komitetit Qendror të Partisë sonë, të Kishillit të Për-gjithshëm të Frontit Demokratik të Reipublikës, si dhe në emrin tim, ju përgjegjë për veprimtarinë e shkur që keni zhvilluar gjatë fushatënës elektorale për ta kurovozuar atë, sipas traditën së shtetërorve, me sukses të plotë, duke shkurta të gjithë në votimet e 10 korrikat të bashkuar me një mendim e një qëllim dhe duke volant që të gjithë për kandidatët e Frontit Demokratik.

Pushata elektorale është një nga perudhët e rëndësisëm të gjatërimat të jetës politike të vendit, kur zgjedhësit, populli vetë, thotë mendimin e tij, gjuhtimin e tij, vlerësimin e tij mbi punën e kryer gjithë një legjislaturë nga Qeveria dhe nga organet të tjera të pushetët, nga deputetit e vet. Në këto ditë populli shqiptar edhe mbi punën dhe vijën e Partisë së tij dhe, më 10
korik, ai me ndërregje të lartë politike revolucionare, me pjesë të urës patriotike do të japë me anë të votës, vendi

min e ve! Për të gjashët herë kandidatit për dopetë për në Kuvendin Popullor, komunistë e pa parti, do të nëntëronte

jykëmit të votës se popullit që përfaqëson vullnetin, dëshirat dhe aspiratat, patriotizmin që shqiptarët shpreh, manifeston

ndaj Partisë si ëj, ndaj programit të saj.

Çdo pesëvjeçar, çdo legjislaturë e Kuvendit Popullor, e ka ngjëlur ekonomikë, kulturore dhe mbrojtjen e atdhut në një

shkallë të re, më të lartë. Për perëndia e pesëvjeçarit të tretë, e legjislatureve të pasi, është pa dyshim një nga perënditë

më revolucionare, më heroike për popullin e Partisë tonë.

Populli e Partit përballoan dhe mposhtën me gjuhën e vendosmëri bllokudën e gërgitë të revolucionistëve shqiptarë, të

fëshajtë dhe të padorrit të tyre, imperialistëve amerikanc. Po-

pulit e Partit bënë është të pluhur profesioni i revolucionistëve shqiptarë të qëndrujnë se udhëheqja do të shërbej për 30 aspyre,

se Partisë do të gjyqëzohej përpara diktaturit të shqiptarëve,

se popullit do të vëhet nga uria.

Revolucionistët mendojnë sa, me një të fundur të zhvillat, do të qëndrojnë hapqet me një partit e një popull të vogël si ysh.

Të njërreti revolucionistët të mënon batën me kulturën e tyre. Sa

pokëk dhe prizët e popullit para Partisë e komunistëve shqiptarë

të popullin tonë, që kurse ndryshim rënë në gjyqësi përpara

të ndërthojë shqiptarët gjyqtar si vendosmëri e mbretërit, si dëshirëtorë, si shumësqërdhezueshëm e qëndrojnë.

Si një trup i veçan, me kushtimin e Partisë, u ngjëlën në

këmbë të mëndraj të të vogël, njarë populli shqiptarë, për

të kapërverë vendësë, për të shpalloverbë arinë armi, për

të mbrojtur lirinë, socialistimin, afërman, për të mbrojtur

dëshirën e tyre të tyre, Partisë e Pamës.

Dale mbajtur në njërëz dorë kazam dhe në të gjithën pulsoñin

Partit dhe populli, komunistë e pa parti, shpalloverbë blloko

dëshirën e komplot dhe e cilit përparë, të gjithë shpërthin e tyre të

mbah revolucionar, ndihmixhin, forcën dhe epëntës të tyre ndë

imperialistëve dhe revolucionistëve. Të mbështetura në forcën tota

hemaku ndaj markizëm-leninizmit, duke luftuar në dy fronte

kundër armi të jashtëm, imperialistëve dhe revolucionistëve,

dhe kundër vështrirësive të kryjura nga bllokudë, kundër vësh-

trirësive të rritjes dhe të natyrës, masat përmend të vendit

realizuar në përgjithshëm me sëshisë detyerat kryecore të planit
dëshirë të vendit të zhvillimit të ekonomisë e të kulturës.

Të gjitha fitore që ka korruj populli ylli: li të pë

vavësinë, sovraniteti kombëtar dhe demokracinë e vërtetë

popullore, të dëshijen efektive për të venduar vetë mbi faktet e

vendi, liqindimin e shfrytëzimit të njërii ne njëri, ndërtim

min e bazës ekonomike të socializmit, të dëshijen e punës, të

aminti e të kulturës, barazinë e qytetarëve para ligjve, sigurimi

shqiptarëve etj., etj., janë f dysthi i Luftës se ëj Naciona-

lëztrëmëre, i punës si të ndërtdhëma, i udhëheqjes se dëshij

marksiste-leninistë të Partisë si të joi të punës, të pushu

popullor, të dukuraturës sonë të proteqatit. Pa Luftës Naciona-

lëztrëmëre, pa Partinë në udhëheqje dhe pa vijen e saj revo-

lucionare marksiste-leninistë, pa pushu dan popullor, ndryshim

që të nisë vështrimi të përfytojë se si do të ishte parë dhe të ishte san ndryshim i lidhur me shtetin që

fërë dhe pavarësia do të ishin një plazhë të qëndrojnë në pasur

lidhjet ndihmës imperialistëve dhe revolucionistëve për ndarrjen e

zamrave të influencës midis tyre, popullit do të shtypojë e do të

shfrytëzojë dhe zhyton në manifestimin e ndjekur si, në paup

bëthje e njëri, jashtë para të vendosmërit po ndjekur si, në kohën i
ejëm udhëheqje të monarkisë zagistë eçë i vendosmërit e
dëshirë me përkujtimor i apo revolucionistëve.

Këtu përsëri njerëz populli ndaj në të përkujtimor i ju

ndërregje njerëzhive rethi Partisë dhe pushu dan popullor dhe ka shpër

thët i kuro në vendin tonë, në mëte dhe në tund, në fiqet dhe

në qytetin e jeshi të ndryshme gjithë revolucionare popullore për zhvili

nim në ekonomi, për forcimin e ndihmit, të liqinc dhe të pë

varësinë, për forcimin e pushtuñt popullor, për ndihjan e ndërregje

revolucionare...
Çështja e pushtetit populor, siç ditet, është çështje themelore e revolucionit socialist. Pa përmbysur e pa skeptikërruar me arsye e me revolucion nga themelit shtetin borgjez apo feudal, pa vendosur dikatorisht e proleterarit, nuk mund të përmbysen borgjezin dhe klasat e tjera shfrytëzuese, nuk mund të gjërohet nëpërmjet punës nga shqyrtdhësinë kapitalist, nuk mund të ndihmojnë socializmi. Për të gua përpara revolucionin socialist nuk është gjithë fushat, për të ndihmuar fitoret e Luftës Nacionalësme, për të është jugllollur me sukses luftën e klasseve në të gjitha frontet, për të prerë rrugët revizionizmit dhe atavajme të tjerë, për të rëvendosur kapitalizmin, për të bërë bulli luftës kundër imperializmit dhe revizionizmit që përbajnë rrezikut më të madh për lirinë, pavarësinë dhe pagën, sot është detyrë kryesore forcimi i pushetit, forcimi i dikatariqës së proleterarit, forcimi i revolucionarizimi i demokracisë zonë sociale, respektimi me replejtësinë e dahir dhe parimeve themelore markiste-leaniste mbi të cilat është ndihmë shtetit i një populor.

Komiteti Quadro i Partisë me Letërin e tij të Hapur, që është një dokument me rëndësi historike, me përmbytje të tretë ideologjike e politike dhe me një vlerë të madhe për t'i shihurme të përmendur, ka ngjitur me forcë çështjen e forcimit të mbledhjes së pushetit populor, të dikatariqës së proleteraritit, çështjen e rritjes së rolit, të kompetencave dhe të të drejtave të organave të zgjedhura të pushetit populor, që nga Kuvendi Popullor e deri të këshillat.

Pushetit është pushtet që burron nga populli, pushtet që i përket pushetit, pushtet që udhëhet në duart e përfshijen sërish të zgjedhur drejtpërdrejt nga populli. Organet ekzekutive, që nga Qeveria dhe deri të komitetet ekzektive të këshillave popullore, nuk mund dhe nuk lejonet ta vënë veten në organet e zgjedhur, t'i komandonin ato. Organet ekzekutive të ne, upariqët shëttorë, ndodhet nën varfërinë e plotë dhe efektive të Kuvendi Popullor dhe të këshillave popullore të instancave të ndryshme, u nënshrohen atyre dhe janë të
detyruara të jashtët, kurë popullor tjetër dhe përpara gjithë popullit. Çdo shprehërimin e këtij parëmi rendon karakterin demokratik të pushtetit populor, rendon tjetër e të si pushtet i vetë popullit.

Punonjësitet e aparatit të tjetër shërbon kanë njohur dhe huaj në një rol me vërtetë për demokratizimin e modernizimin e aparatit të tjetër shërbor dhe për këtë populli u është mirënjohur, i nesërur i i qenë, por atë duhet që të shërbejë me mëdha, me respekt të gatishëmësh, me drejtësinë më të madhe, por i zavaruar çështjet, por i sallaluar njëqitës. Të gjithë duhet të mbajnë mirë parasysh në vëpërtarët dhe në gjëndjet e tyre se të nuk janë administratat dhe nuk punësët që drejtësinë të përkujtojnë, por është populli si që të dërgojnë, të mbajnë që këtu vendos. Në vendin tani, aski, qëllëse ky funksionon i zgjidhur, që të njohin dhe emrin, nuk i keqëm të qëndrojë mbi popullin, që të shpëtësi dhe që të lugjarëzë para popullit, të shpërbërprinë të përjashtojë dhe detyrohet që i ka ngarkuar popullit. Partia ka dënuar dhe dënuon me replejtë edhe sfatunë të huaj në këtë drejtim, si formalizimin, metodat e komandojës, argjendit, njohurët, eksblajimit, mundësjësimit, në, shëkupojtjen nga masat, mosfjelliminë e zërtë të tyre, mbajtjen e krëshës së masave ojë. Partia në paraqitë të gjithëve që jo vetëm t'i njohin mirë parësit e pushetit kanë popullor, por edhe që të ndërtë prej një të kënet të luftëtarëve ndërtues të parëve të tyre nga edhe shprehetërimin. Veçë punonjësitet duhet të marrin në duart e tyre luftëtarë kundraq të shëntojnë e shprehësimin e burimi të forcimit të demokratizimit e veçë duhet të pushitet dhe të vendoset një kontroll të përditshëm e të rreth të punës e organave e të aparatit të shtetëror dhe të gjithë funksionarëve dhe njëmërtëve të shtetit.

Populli drejton nën udhëheqjen e Partisë zonë revolucionare, markiste-leaniste. Prandaj që ka ngjyrë, në parë dhe në praktikë, duhet të jetë markiste-leaniste, revolucionare. Për të njërsët që populli i zgjedh në pushtet, në këshillat, në kuvend, në komitetet ekzektive dhe në Qeveri, duhet të kënu parasysh të edukohen dhe të veprojnë brenda kompetencave që kanë, në
многу македонски-демократски. Пра пуштети политикен и од екзекутив кое едно место и функција во неговата структура. Поради ова, Пуштетот е бил важен за македонското било и едноставно посега на македонската идентитет.

Теоретички, пуштетите биле основно место за управување со внатрешни и претходни проблеми, а односно за управување со внатрешните социјални проблеми. Пуштетот бил едно од основните место за управување со внатрешни социјални проблеми, а односно за управување со внатрешните социјални проблеми.
Për këtë Partia na mëson të zhvillojnë pandërprerë luftën e klasseve, pse të mos harrojnë se ka njëraj nga klasat shqyrta-zuese të mundura që ëndërhojnë dhe përcigjen të kthejnej përësorë parajse në humbur. Ata janë hartësit dhe përhapësit keyrorë të politikës, të ideologjisë, të moralisë dhe të kulturës borgjezë dektëaste. Ka gjithashtu edhe nga njërëzit tanë që shtaqin në sijeljet, në qëndrimet e në veprimet e tyre në punë, në jetë, në familje dhe në shoqerë gjithëfërjeta mbeturinash e koncezash të huraja e të rrezikshme për ideologjinë tonë sociale. Në prezision e arrinut të klasës, të brendshëm dhe të jaqetë, të politikës dhe të ideologjisë së tjë, edhe nga radhët e punonjëseve të paformeruar e të pakaqitur si duhet, lodhin elementë të rinj burqëzë, njërëz që degjimiti që, kalojnë në pozita antissociale dhe i shërbejnë, me dushje ose pa dashje, arrinut të klasës.

Ne rikut duhet të harrojnë kurri faktin se Shqipëria është një vend i vogël, që ndërtën socializmin në zemër në Evropë kapitalistë e të mëdha para revolucionarit, i rrethuar nga imperialistët e revolucionistët, të cilët e kanë bërë në vitin 1945 të Republikën tonë dhe ushqimtët e mbi në poshtë të gjithëshëm.

Në këto rrethin i duhet të jemi kurdhorej vigjilenë, të qëndrojnë fort në pozitë klasseve proletariat, të forcoshë dikaturetë e profetariatat, të zhvillojnë ekonominë dhe kulturën e vendit në baza të shëndoshë sociale, të rrëtim furnit mbrojtjet e atbëht, të punës, të jetës, të jetës dhe të mendojmë kurdhorej si revolucionarë, duke vërrëm mbi gjithëka interesat e popullit, të socializmit e të revolucionit. Në duhet të jemi të përgatitur në mënyrë të gjithshme nga ana ekonomike, politike, ideologjike dhe ushtrarëse për t'i bërë ballë që më të shkatërrojë të kërkoni mobilizim, të gëzoi me jetën me të mbjell të popullt e të pasur flamurin e markizëm-lenizmit e të socializmit në yrjet e Adriaikut.

Për këtë është e domosdoshme që gjithë punonjësit tanë, komunistë e pa partit, të udhëhijen në çdo hap të punës dhe të jetës të tyre nga ideologjia dhe politika proletare markizëm-lenizmit e Partisë. Kjo do të thotë që në trajtimin dhe në zgjidhjen e çdo problemi ekonomik apo administrativ, juridik apo ushtarë, kulturor apo organizativ, t'i javësja prioritet anës ideologjike e politike.

Për të çuq përpara me saksisë cështjen e revolucionit dhe të ndërimit socialist, si gjithmonë duhet të mbështetëm fort të masat e popullit, të punët e-është, ushtarët, intelektualët popullorë, të ndjekëm dhe të zhvijojmë në jetë të vjetë me masave. Lidhja e ngashë me masat, dygjimi i zbrit të tyre, tërheqja aktive e masave në të gjithë jetët e vendit, kanë qenë dhe janë vija, së cila Partia janë në çështje përmbajtur me rregullim e gjatë luftës Nacionale dëmtohet edhe e gjatë punës për ndërimit socialist të vendit. Te lidhjet me masat qëndron forca e Partisë dhe e peshqetit popullor, qëndron garancia e fortes së çështjes sonë të madhe revolucionare, sepse janë masat ato që kërkohen revolucionimin, që ndërtuanjë socializmin, që bënë historinë.

Vija e masave jenë shprehjën e vet edhe në tërë punën drejtuese të organizatave të Partisë apo të masave, të organimeve të pashtetit të popullor, nëpërmjet metodës së punës kolegiale, e cilë si jetë në këtë organ apo organizata problemi që nxjerr jeta në frontet e nëryshme të luftës për socializmin, i shtohet dhe i analizon apo në mënyrë kritike dhe autokritike, shtërimbin e eksperejnësës e të mendimeve, rrënot te njerëzit nevojët e respektimit të mendimeve të të tjerëve, luftën subjektivizimin, mendonjëshësinë dhe egoizimin, në në rrugë të mbërtpërgjegjëshme kollektive. Metoda e punës kolegiale është metodë komuniste e drejtimit që rrjedh nga vija e masave që ndjek Partia janë dhe kjo është garancia e sigurit e mbrojtjes së pastërës dhe frymjes revolucionare të markizëm-lenizmit, mjëjë në fuqishëm për të luftuar kundër shfaqjes të ideologjisë borçërë dhe revolucioniste, kundër borçërë dhe shërbejëve të saj të çdo ngjyri.

Organizata janë e madhe politike e Frontit Demokratik është këto dyf përpara aksonit shumë të rrëndësishëm patru-
nga raporti

"mbi veprimtarinë e komitetit qendror
të partisë së punës të shqipërisë"

mbajtur në Kongresin e 5-të të PPSH

I nëntor 1966

III

FORCIMI I MËTEJSHMËR I PARTISË DHE I ROLIT
udhëheqës të saj

Dikshperiencë historike e Partisë sonë ka vërkitur mendi-min leninist se fitorja e proletariatat mbi borgjëzinë, ndërtimi i socializmit dhe i komunizmit nuk mund të arrinë pa pasur një parti revolucionare të klasës punëtore, një parti besnikë ndaj markizëm-leninizmit, një pari të organizuar që të jetë në gjendje të udhëheqë të drejtata mesat punonjëse të luftës në punë. Ky, është një ligj i përgjithshëm i revolucionit dhe i ndërtimit socialist. Dobësimi zadok i roli qëndrues të partisë dhe çdo lardim nga partimet marksiste-leniniste krijojnë për klasën punëtore rezikun e madh që ajo të mbetet e organizaruar dhe e çarnatusur përballë armiqve të klasës, krijojnë burimin e degjënërisë ideologjik e organizatit, rezikun e humbjes së fitoreve të arritura dhe të likuidimit të partisë, të shndërrimit të saj nga një parti revolucionare në një parti revizioniste, reformiste e borgjeze.
Komiteti Qendror i Partisë së nënkërkësh nuk e ka larguar vëmendjen e tij nga këto mësim dhe vazhdimisht ka marrë mënon për forcimin e Partisë. Për këtë flit gjithë eksperienca 25-vjeçare e Partisë së nënkërkësh.

Gjatë tërë jetës së saj Partia joni u ka qëndruar rigosizht besnikte parimeve bazë ideologjike, politike e organizative të markizëm-lenjinist, i ka zbatiatur ato në përgjithshëm drejt, në përshkretje me prerandat dhe me dinamikën e zhvillimit duke përdorur formën e metodës të reja pune, gjihtyje e më revolucionare. Kjo e ka bërë Partinë tonë të gjallë e lutfarake, të lidhur kundherë me popullin, udhëheqësë të masive punonjës, të cilit ajo i ka frymëzuar, i ka drejtuar e i ka edukuar si të luftojnë, si të kapiçojnë vështrirësitë, si të fitojnë. Edhe në të ardhmen kalitqet së pareshur të Partisë së nënkërkësh, zhvillimit dhe thëlimit të frymës së saj lutfarakte e revolucionare, forcimit të volit të saj udhëheqësë në të gjitha balikat e ndërshëmit social të bërë kushlojë kujdesin më të madh, të kushlojë zemrën dhe mendjen tonë.

Në themel të procesit regresiv, burekratik e kundërrevolucionar që zhvillohet në Bashkimin Sovjetik dhe në disa vende të tjera socialist, ku në të gjitha kanel ardhur revizionistët, qëndron degjenerimi gradual i partisë, si njihet dhe i burekratizimit të saj dhe të aparateve shtetërore, i rulinës dhe i formalizmit të rizikshëm, që pak nga pak ndryshin partinë, mbyllin frymën dhe hovin revolucionar të saj. Direktivat politike, ideologjike dhe organizative të udhëheqjes së Partisë Bolshevike dhe të Stalinit, që në esencë e tyre ishin të drejta e revolucionare, gjithëjë e më shumë përdorën vetëm si formula të zbrazëta nga aparate dhe nga njerëzitë. Kështu, hap pas hapë, vazhdonësitë në perindëri pas mbërritjes filmtar të Luftës së Madhe Patriotike dhe pas vërejtjes së Stalinit, Partia Bolshevike filloi të humbë vititetin e saj të diukshërën. Centralizmi demokratik po zëvendësohej me centralizmi burokratik, masat administrative mbizotëruan ndërmjet revolucionarët, kritika dhe autokritika humbën tipare bolshevike, vizgijtja revolucionare u kthye në vizgijtje të aparateve burokratike, nuk më fitojnë në këtë mënyrëpër a dhjetë e revolucionare.
gjë që ka dëmtuar deri në njëfard mëse zbatimin në praktikë të parëmeve demokratikë të pushëtë popullor. Prandaj, masat që ka marrë Partia për qërrënjosje e burokratizmit nuk duhen parë si masa me karakter të shtesë organizativ e teknik për mënjanimin e disa të metave e boshillëve në punën e organave shtetërore, por si masa me karakter të thollë politik, sepse lufta kundër burokratizmit është një nga drejtësimet më të rëndësishme të luftës së klasave në vendin tonë në kohën e tanishme për çështjen e pushëtë shtetëror, që është çështja themelore e revolucionit, nga e cilë varen fatet e socializmit.

Lufta për qërrënjosjen e shtatërive dhe të shtrebërimeve burokratike është, në thabt, luftë për afrimin e pushëtë dhe të aparatit të tij me popullin, me masa e gjera të punëtorëve e të fshatërive, me bazën, për zhvillimin e mjetëshëm e të gjithëshëm të iniciativës së tyre krijuarë, duke u nisur nga fakti se për të siguruar një ndihësjeje të drejtë duhet të kombinohet ekspereccia e organave shtetërore nga bart me ekspereccinë revolucionare të masave nga poshtë. Në praktikë ky parim nuk është mjaftuar paraqësh kurdhore. Shpesh është mbyllëruar ekspereccia e organave shtetërore, duke kujtuar se ata «dine gjithkëka», se në këto organa ka specialitet të çdo deqë që i dinë gjërat «në majë të gishtave». Këto kanë bërë që pana e gjallë me njerëzit të zëvendësohet me shkresat, të fryhen se tërëmri, aparatur, të dobësot iniciativa e bazës dhe të ngarkohen organet e larta me çikërrima, kanë quar të doobësimit të lidhjeve të pushëtë me masat.

Eshtë e domosdoshme të kuptohet mirë se pjesëmarrjen e masave të gjera të pushët në gjithë veprimtarinë e partisë e së shtetit, në gjithë jëren e vendit nuk mund të çrrënjen shtrebërime burokratike, nuk mund të evihet lindja për-sëri e tyre, nuk mund të sigurohet një ndihësheje revolucionare nga ana e partisë dhe e shtetit tonë. J. V. Stalin, duke ju përgjigjtuja pyetjes se si mund të japet fund burokratizmit, theksonte:
"Për këtë ka vetëm e vetëm nje rrugë — të organizohet kontrolli nga poshtë, të organizohet kritika e masave milionëshe të klasës punëtorëve kurndër burokratizmit të institucioneve tona, kurndër të metave të tyre, kurndër gabimeve të tyre... Vetëm duke goditur nga të dy anët — edhe nga lart edhe nga poshtë, vetëm duke e shpërnduar qendrën e grayitshës në kritikën nga poshtë, mund të shprehjuqë ne hufla janë do të ketë sukses dhe se burokratizmi do të rrënjënësot."

Popullit i takën të thotë fjalën vendimore, prandaj në të ardhmen ne duhet të thelohojë ne tej metodën e konsultimit të gjerë me masat e popullit, duke dëgjuar me kujdes e respekt zëvin, vërejtjet, kritikat, propozimet e masave për të gjitha problemet e ndërtimit tonë socialist.

Biorganizimi i aparatur shëttëtor, si një masë e rëndësishme me karakter rivolucionar, u krye me masat nga Partia, për asyre se ajo u kuptua drejt dhe u bë në konsultim të gjerë metas e popullit dhe me bazën. Me gjithë kohën relativisht të shkurtër, jeta ka vërtetuar dhe po vërteton drejtësinë e kësaj masë. Pana në aparatin shëttëtor është përmirësuar, është bërë më e gjalltë, më operative, më krijuese dhe më e lidhur me jetën. Detyna jonë është ta prekfoniojnë në mënyrë të vazhdueshme punën e aparatur shëttëtor, të mos lejojnë kthimin e tij në format e vjetra burokratike të organizimit e të drejtimit e sidomos fryrjen e tij.

Komiteti Qendra i Partisë ka theksuar qartë se riorganizimi i aparatur shëttëtor duhet të shoqërohet me ndryshmin e rrënjësor të metodës së punës së tij. Megjithëse edhe në këtë drejtësim ka përmirësime, duhet ta themi hapur se është jemi akoma prapa. Akoma ndjek organe shëttëtorë dhe aparature të tyre i mund të ndihmojnë metodën e vjetra burokratike për tu marrë me gjerë të vogla në kuriz të çështjeve kryesore, për të pritur zgjidhjen e çështjeve nga lart, për të parë problemin nga zyra,
tit popullore dhe zhvillimi i demokracisë sociale janë të lidhur nga ngjërkohë me përplirësimin e vazhdueshëm të ligjve të revolucionore, me forcimin e lidhmeanës socialisë.

Ligjet tona në përjethësi janë të drejtë të përshtatshen nga frymë revolucionore e Partisë, por, sic ditet, si pasojë e shtatjeve dhe e shtetërore me burokratike, në disa drejtëse ato kanë pasur të mëna: janë mbështetur masat administrative, është nënvisënshin puna egritur-politike dhe roni i masave. Këto dobesi e të meta po ndrejqen me shpejtësi. Partia dhe organet shtetërore, në konsumim të gjerë me masat, kanë bërë po bëjnë një punë të madhe për të sproshtar ligjet tona nga çdo frymë burokratike dhe për të zhvishur ato nga formalizimi, për të bërë ato akoma në revolucionore e më të kuptueshme për popullin, që të përpjegjoni plotësisht politikisë së Partisë, kush te e nevojta të vendit.

Por nuk mjafton vetëm të kemi një legjislacion të drejtë revolucionar, Organizatet e Partisë dhe ato të masave, si dhe organet shtetërore duhet të bëjnë një punë të madhe së pavarur me masat, në mënyrë që ato të kuptojnë thelë përmbajtjen e politikës e ideologjikës të ligjve, të jenë të ndërregjshëm për zbatimin e tyre, që eqe punonjës të bëhet një lufteqari i vendosur për mbrojtjen e ligjshëmisë së popullit nga çdo lloj shkelje dhe shtetërimin, nga kushto që të bëhet.

Të mjetat e shtetërore kështu e legjislacionit tonë janë të lidhura ngjashme me dobishet e thëksuar të organeve tona të drejtësishëm, të cila nuk e kanë parë kurdhurë vetëm i tyre në drejtan e paqimeve të Partisë, me syrin politik, në frymën e vijës së masave e të besimit ndaj tyre, por çdo gjë kanë dashur të kodifikojnë në nene e rregullore.

Organet e drejtësishëm, prokuroritë dhe gjykata e popullore, duhet të postrohen rrënjësisht nga shtetërimet dhe nga rutina burokratike, të përmbrojenjë tëçhun punën dhe të lidhen me ngjashmëri me masat. Ata duhet të mbrojnë dhe të zbatojnë me rigorizët ligjet tona, të verifikojnë në praktikë saktësisë e drejtësishëm i tyre.

Partia ka ku kushtuar kufijë të madh e të vazhdueshëm

foreimit të mëtejshëm të fushës mbrojtëse të vendit, forcave tona të armatosura dhe organeve të Sigurimit të Shtetit.

Ushtria janë Popullore është një nga armë më të rënësishme të dikturatës së proletaritë, është arma e dashur e punëtorëve dhe e fshatërave, e të gjithë masave punonjës të vendit tonë. Partia e ka rrethuar ushtrinë e popullit kurduhorë me kujdesin e vet të madh dhe ajo e ka pastiku kërkimi të bashkuar të pajisë me saj të paftund ndaj Partisë dhe atdhënti socialës.

Masat që mori Komitetit Qendror i Partisë për revolucionarizimin e mëtejshëm të forcave tona të armatosura, gjëla eponimin unamin e të zjarrit të të gjithë efektivit ushtarëve dhe të mbarë popullit tonë. Këto masa u diktuaj nga kushtet dhe nga nevojat për forcimin e mëtejshëm të ushtrisës popullore, për të ruajtur e për të zhvilluar parimet bazë dhe karakteristikat e saj të morëshëme si ushtri e dalë nga gjiri e popullit dhe që i sërbin populli, karakteristikat e formuara në zjarrin e luftës për liri dhe të punës për ndërtrimin e socializmit.

Me gjithë kohën relativisht të shkurteri, Komitetit Qendror i Partisë konstaton me kënaqjesi efektin e madh pozitiv që përfshin këto masa. Ata forcuan rolin udbëheqës të Partisë dhe punonin e saj educative bindëse, forcuan disiplinën e ndërregjshme, lidhjet e këndet oficer me masën e ushtarëve dhe të ushtrisës e popullit, rritin iniciativën dhe përgjegjësinë në zbatimin e vendimeve sipas parimit të centralizimit demokratik, rrëfim frymën e kritikës dhe të autokritikës, të partishëmërisë në gjithë punën e ushtrisës.

Mbrojtja e atdhëntit dhe sigurimi i fitoreve të revolucionat kërkojnë që në të kemi edhe në të ardhmen një ushti të fortë, të lidhur ngjashme me popullin punonjës, një ushti të udbëhequr nga Partia, të kultur politikisht dhe ideologjikisht, të armatosur më së mili me shkencën ushtarake marksiste-leniniste, një ushti të pajisur me armë moderne, kurduhorë e gatshme për të bërë bullë çdo armaku. Kjo është detyra themelore e organizatave të Partisë, e kuadrovve dhe e gjithë efektivit të ushtrisës. Partia dhe populli nuk do të kursejë siçjë, do të
bëjnë edo sakrisje, për forcimin dhe për modernizimin e pa-
vastitur të ushtrisë sone.

Mbrojtja e atëhet është një çështje jetike e gjithë popu-
llit, Përmendaj, Partia dhe Qeveria kanë ndjekur dhe ndjekin vi-
jën e armatosjes të të gjithë punonevjes. Kaljtja fizike dhe
përgatitja oshtarake është një detyrë e lartë patriotike për edo
qytetar të Republikës. Komitetet dhe organizatat e Partisë
duhet ta vërzojnë me tërë seriozitetin këtë punë.

Organat e Sigurimit të Shtetit, të Policisë Popullore dhe
të Kufirit, nën dëbërjaqen e Partisë, kanë qenë dhe do të jenë
syri vigjilent i diktaturës së proletarit, armi të mprehtë dhe të
dashura në duart e Partisë e të popullit për mbrojtjen e rendit
tonë shoqëror të shtetëror. Ata kanë plotësuar me përplikë
shembullore të gjitha detyrat e caktuara nga Partia, kanë bërë
një Luftë të vendosur me armatë të keqshësit, kanë ruajtur me
zemin dhe me mendje proletare ftohet e reolucionioni, pun-
në paqësor të popullit dhe kufijtë e atëhet socialist.
Forcimi i diktaturës së proletarit kërkon që të përmirësohet ato-
ma në shumë puna e organeve të Sigurimit të Shtetit, të policis-
inë e të kufirit nën drejtimin dhe kontrolin e vanduaqeshën
 të komiteteve dhe të organizatave të Partisë. Ata duhet të afro-
en e të lidhen edhe më ngushtë me popullin, të mbyshet
fuqimisht në patriotizmin, në ekspertisinë dhe në gati
shërmirinë e tij, të rratin e të mprehtin vigjilencën revolucionar,
të forcuarë masat preventive dhe edukative në veprimtarinë e tyre
dhe të godinë si kurdoherë me forcë e pa mëshkrën armatiq e
popullit.

Partia është forca udhëheqëse në tërë sistemin i diktatu-
rës së proletarit. Ajo e realizon këtë rol udhëheqës duke
përcaktuar vijën e përgjithshme të privimi i saj të gjitha
organeve shtetërore duke e çuar këtë vijë në të gjitha instan-
cat me amën e ndarëshë te saj dhe duke kontroluar sistemati-
sikët këtën zbatimin e drejtë të saj në praktikën. Duhet të
që deshë dorë një hevë e mirë nga tendencat e ortokëllet e midis orga-
neve të Partisë e të shtetit, të dubimit, të spastimit ose zëvend-
ësimit të këtyre të fundit. Këto shfaqje janë të hunja për
metodën e punës së Partisë, sepse ato do të rrejtë kontrollin e
Partisë mbështetës së ekonomisë, ulin përgjegjësë së kuadrove dhe të veç të këtuje organeve, ushqyje së
burokratizmin dhe zarrimit zgjidhjen e çështjeve. Në praktikën
e punës së përfitimshme lindin probleme, në të cilat plekaç pa-
u e Partisë dështë atë të organeve shtetërore, për përkishë këtu
kërkohet afërsisë e drejthimit të organeve të Partisë, që, duke
vënë në lëvizje e duke mobilizuar organet përkatëse të shtet-
tit, të ruajtjen funksionet e veta të drejthimit, të ndihmës e të
kontrollit.

Përmirësimi rrënjësor i punës ideopolitike të Partisë me
njerëzit dhe me konradat, për të qaruar dhe të bërë ato mbi
detyrat e tyre, për të bërë të partë perspektivën dhe
ruajtur përmes së cilës ata do të ekin gjithnjë përpara, kont-
rolli dhe ndihmë për zbatimin e detyrave të caktuara janë
çështjet themelore ku duhet të kopen organet dhe organizatat
e Partisë në metodën e tyre për të udhëhequr drejt organet
shtetërore...

V

2. — Qëllimet strategjike të revizionizmit brusovian

Tanimi është provuar me fakte të shumta se cilat janë
qëllimet strategjike të revizionistëve moderne brusoviane dhe
që do të keqja koloniale këtu gjëllet dhe po i sfidin ata soci-
alistikë, revolucionit dhe popujve.

Tehum kryesor të luftës së tyre revizionistës e drejtuar
kundër markizëzën-talinizmit, si teoria e sigurt e revolucionit
bolxor, e luftës për shkatërrimin e imperializmit e të kapit-
alizmit dhe të zëvendësura ato me një tend oportuniste, kund-
errevolucionarë në shërbin të horgjëzitë e të imperializmit.
Nën paralall false të «luftës kundër dogmatizmit» dhe të
«zhvillimit krijues të markxizmit në kushtet e reja», atë e shpalën në fakt markxizëm-leninizmin të vjetuar, mohon parimet e tij themelore, i hoqën atij shpirtin revolucionar, e shndërroan në një doktrinë e vjetëm të pademshme, por bile të dobishme për borgjezinë. Revizionistët e zëvendësuan materializmin me idealinë dhe dialektikën me metafizikën, bënte të tyre filozofinë reakcionare të pragmatizmit. Ata holën poshkë të luftën e klasave, revolucionin socialist e diktarutën e proletariatit dhe i zëvendësuan ato me teoritin borjeze e oportuniste të pajtimit klasor, të reformave shoqërore, të kufizmi pasqyror dhe të demokracisë liberalo-borjeze. S’ka fushe të teorisë markxizëm-leninizë për revizionistët të mos keni futur ideologinin borjeze e socialdemokrate, që është ushqimi i tyre shpirtor. Synimi i revizionistëve është carmatithe ideologjik i partisë dhe i klasës punoresh për të hapur rrugën degjenerimit të socializmit dhe të lëvizjes komuniste ndërkombëtare.

Drejtimi i dytë i luftës së revizionistëve është degjenerimi dhe shkodrërimi i partive-leninizhëve, shndërroimi i tyre në parti socialdemokrate për të mbështetur kundërrevolucionin, për të mënaur socializmin dhe për të mbrojtur e për të restauruar kapitalizmin. Ata shqytonin parimet leninizhëse të ndërtimit të parti në bukur të vetë, futën në jetën e partisë formës dhe metoda punë të huaj për markxizëm-leninizhin, likuiduan kualitet e vjetër revolucionarë dhe sallën në postë drejtuese opportunistë, karrieristë dhe aventuristë, u futën në rrugën e atancave me partitë borjeze, liberales e socialdemokrate dhe tani po përgatiten për likuidimin e partive komuniste nën pretekstin e krijimit të «partive unike të klasës punoresh». Hershovanët mohon karakterin klasor proletar të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovietik dhe e shpalën atë të partit të të gjithë popullit. Ata mohonin rolin ndërmjetës të partisë komuniste, të armadore me teorinë markxizëm-leninizhte, në revolucionin socialist dhe në sistemin e diktharutën së proletariatit dhe predikojnë se kalimi në socializmin dhe ndërtimin e socializmit mund të bëhen edhe nën ndërehqen e partive e të klasave të tjera, qofshin këto edhe borjezë. Është e hidur, por është fakt se partitë që udhëhiont sat nga revizionistët modernë nuk i dallon përmendje asgjë nga partitë socialdemokrate, ato janë shndërroar në partit borjeze të klasës punoresh, në shtojca dhe shërbeti të borjegjizës e të imperialismit. Në këtë mënyrë revizionistët përcjan ta bënë klasen punoresh dhe masat punoresh të jetën pa ideologjinë e tyre revolucionar, por edhe pa paraqytur e tyre luftarake, pa shtata e tyre ndërmjetës politik, në një kohë kur imperializmi, borjezja dhe reakzioni janë të organizuar e të armatuar deni të dhëmbë dhe janë holur në sulm kundër klasës punoresh e populli revolucionarë.

Një objektiv tëjetër i revizionistëve shprehinë është degjenerimi i rendit socialist, likuidimi i diktharutën së proletariatit, transformimi rënjasor i Bashkimit Sovietik dhe i vendave socialiste në vend të të shërbët në jetën e të jetën e borjeze të tëpër të trokshënti. Nën paralët është së «luftës kundër «kullit të identifikimi dhe pasojave të tij», revizionistët bënte tëshqfjet me të përsëritën kundër markxizëm-leninizhin, kundër partisë komuniste i diktharutën së proletariatit, kundër gjithë rendit socialist e komunistizmit ndërkombëtar. Ata ndihmin ndërtimin e socializmit në Bashkimin Sovietik, shkurvanëta fitoret e tij, diskredituan popullin sovetik, u përpergën në shërbyjen e vështirët në mësimit të Leninit gjëra ishin deforma nga Stalini, nga «arribarët të tij», nga «kulli i tij». Pra, «socializmi stalinist» duhet likuiduar nga rrënjet dhe duhet kthyer në një «socializm të vëlërtë» sipas modelit revizionist, që të ishte i praneshëm për socialdemokratët, liberale borjezë, për imperializmin dhe borjezën. Nën makinë të «shiteti të të gjithë popullit», revizionistët shprehinë likuiduan diktharutën e proletariatit në Bashkimin Sovietik dhe vendosin diktharutën e tyre, që është një diktharutë e shkëlqen së re të borjegjuar, e cila ka marrë tani fuqinë në dorë dhe shtyp e shfrytëzonte popullin sovetik. Kjo shtresë e re borjeze, e cila është baza sociale e revizionizmit dhe përfaqësues politik i të cilës janë ndërrëheqësit revizionistë sovetikë, i ka hapur tani rrugën restaurimit të kapitalizmit në Bashkimin Sovietik. Ajo ka ndër-
marrë masa rrënjësore për të transformuar ekonominë sociale në një ekonomi të tipit të ri kapitalist në shëmbullin e Jugosllavisë titiste, për të bazuarar asasmin, kulturën, mënjarin e jetës së moralisë dhe shëndoshës proletar, për të përhapur korruptionin dhe shtrurjen, për depërtesimin e ideologjisë dhe të moralit borgjës, të kapitalizëve të huaja dhe sidomos të dollarit amerikan. Atë qe nuk mundë nga bën dot në kohën e tyre intervenciioni imperialist, bjellgjashëm, trokësitë dhe gjithë armi që e tjerë të Bashkimit Sovjetik, po e bënë tani revizionistët armishtimë...
Fushatës që zhvilluan dhe rezultateve të para që u arritën në këtë drejtim. Duhet kuptuar se kjo luftët nuk do të mbrojtë kurrë, përdorësa do të ekzistojnë klasat dhe lufta e klasave, ajo do të jetë e vazhdueshme.

Përse do të jetë e vazhdueshme? Septe ajo nuk konsiston në marrjen thjesht të disa masave teknike, siç e kuptojnë disa, të tilla siç janë shkurtrimi i kuadrove të tepër, zdhukja e hall- kave të përparoje në organikat e organeme shëndëtore, të pushellt, të ekonomisë, të kulturës, ose në aparate të Partisë, apo shkurtrimi i letrave dhe i shkresave dhe deri te përkujtimi më i dreytë i kompencave dhe i përgjegjësive individuale e kollektive. Këto mëso kanë luajtur dhe do të vazhdujnë të luajnë një rol pozitiv e luftarët kundër burokratizmit, por nuk janë e lera. Kjo është një anë e vogël dhe mbetet një anë teknike e problemet, e cila mund të kthehet «në një masë praprë burokratike», në qoftë se nuk kuptohet politikisht dhe ideologjikisht përmbajtja e saj, domethënë në qoftë se nuk kuptohet ideologjikisht dhe politikisht çështje si formohet burokra- tizmi, së kjojron ai koncepcet e veta, ku i ka burimet, ç'gjë subjektive dhe objektive e ushqen atë.

Nga 100 vela në mund të kemi re duktuar në 50 njerëzit në ndonjë institucion, por kjo nuk në shpëton nga burokratizmi, në rast se këto 50 vela që mbetën nuk e kanë kuptuar thithet çështje burokratizmi dhe të luajtë si revolucionarë. Ashtu është edhe me shkresat. Ato mund të jenë më të pakta, por përsëri mund të luajnë frymën burokratike. Formave duhet të u vënë rëndësishë e tyre, ato luajnë rëgje dhe ndihmohet kur janë të mira, dëmtojnë kur janë të këqija, por të mos bernajmohet kur se rëndësi ka esencë, brendë është, kuptimi ideopolitik i saj.

Burokratizmi që zhvillohet në forma konkrete dhe më shumëlipare të shëntuar, frymëzohet nga koncepita idealist, që zhvillohen, që marrin forma të ndryshme, për të shtërbyjet feudalizmit, borgjezisë dhe kapitalistave, për të sunduar mbi masat, për të shfrytëzuar deri në fund. Për, burokratizmi është një formë të menduar dhe të vep-

ruar në kundërshtim të hapur me popullin, me interesat e tij jetikë.

Burokratizmi dhe burokratët janë, pra, antipopullorë dhe armqi të popullit. Koncepitet që formojnë burokratizmin dhe burokratin janë ideale, revolucionare, antirevolutionare, antima- rksiste. Pra, burokratizmi dhe burokratët janë armqitë me këqija e më dinaq në partisë markisiste-leniniste dhe, si të tillë, ajo duhet të luftojë vazhdimisht, me këmbëngjellje, pa pushim, në të gjitha shfaqjet e tyre, dhe në radhë të parë të shpallë kështu konceptet politiko-ideologjike të tyre, të shpallë të njëkohësisht edhe sistemën organizativ ose strukturan që ata vendosin, ose që orvaten të mbajnë gjallë në forma dhe në mënynë të ndryshme.


Kurse në vendet ku sundon kapitali ekziston demokraci për kapitalitët, shlytësit, shfryllëzuesit, ekziston shlytje për shumicën, për masat, për popullin. Këto ekziston diktatura e borgjezisë, diktatura fushiste, sundon rëndë burokralik.

Pra, ekzistojnë dy koncepita për të drejtuar: koncepiti bu- rokratik antipopullor dhe koncepiti revolucionar popullor. Njëri lufton ljetrin, për jetët e ose për vëllakje. Atje ku fiton revolu- cioni, breguiron e ku humbur botejën e parë, por arrin ajo nuk i ka heshur dhe lufton në forma të tjera, që e kanë buri- min në truditat e regjimeve të kahanar, gënahej e vjetër të të
cilave i paguajmë ne akoma, e kanë burimin sidomos në mentalitetin, në paragjykimet, në botëkuptimin e njerëzve.

Koncepti i të menduarit, domethënë botëkuptimet ideologjike idealistë të burokracisë, janë njëkohësisht koncepte të pakiçës, koncepte subjektiviste që zhvillohen të individh dhe që formojnë ideologjikanjetë e klasës sunduese të pakiçës mbi shumicën, së cilës pakiçë nuk mungon t'ja nga në mendje dhe në ndërregjegje me anën e kulturës, të arsimit, të politikës, të degjënerimit moral-politik, për t'ja bërë një jetë të dytë, një mënyrë jetëse të menduar dhe të vepruarid.

Pra, kur flow revolucion, ne nuk duhet të mendojme se të gjitha njerëzit i zhdukën mendjëherë këto mendime e paragjykime ideistine, subjektiviste, individualiste dhe se këto nuk influencajojnë, nuk trejojnë ocjen përpara, nuk pengojnë në revolucionarizimin e njerëzve, të koncepave e të botëkuptimit të tyre, nuk pengojnë në konsolidimin me hapë të shpejtë të socializmit. Jo. Këto ne nuk duhet të mendojme kështu, pastaj atëherë nuk do të ishim realistikë, nuk do të ishim objektivë, nuk do të ishim dhe nuk do të veprimin si revolucionarë.

Ne e shkatërrom nga themel të pushtetin e vjetër burokratik të feudo-borgjezisë dhe të fashizmit, vendosëm diktaturën e proletaritit, pushtetin e këshillave popullorë. Në pushtetin tonë të ri popullor nuk mund të themi se s'ndothë, në një formë ose në një tjetër disa shfaqje të mënyrës së vjetër të drejtimit të punëve. Gëshë fakt se gjatë këtij dy dhjetërveçarëve e ca ne e kemi modernizuar, demokratizuar dhe atruar vazhdimisht shumë me masat e popullit pushtetin tonë. Por prapë ne duhet të bëjmë një lutje të vazhdueshme në drejtimin që pushteti yri të mos jetë vetëm demokratik nga forma, nga struktura, nga sidomos nga brendia. Ne duhet të luftojmë që esencë demokratike e pushtetit të premdojmë, karakteri i tij themelisht popullor të dominojë, pasi ky karakter do të zhdukë nga rrënjet elementël burokratik të ndetuar nga e kulturë, ose të ndihur rivalitet në forma të jetës, dhe ky karakter demokratik është i velmi në gjendje të perfekcionojë dhe të përjasë strukturat, format dhe të krijojë ligjet që formojnë organizimin dhe orientimet e pushtetit.

Që të luftohen me sukses burokratizimi dhe burokratik, duhet të kuptohen thëllë e të zbatohen me vendeavourë direktyrat e Partisë në lidhje, sidomos, me ajo që «pushteti është i masave», «sa më afër masave», «demokracia e gjerë e masave» etj.

Disa shokë mendojne se i kuptojnë dhe i zbatojnë mirë këto parime, por në praktikën e tyre vërtetohet e kundërta. Ata mendojne se pushteti është demokratik vetëm pasi bëhen zgjidhjet dhe kjo është e mjaltshëmë. Zgjidhje bëhen edhe në demokraci borgjezë, deri të bëhen edhe gjatë zgjidhjeve në demokraci borgjezë. Por deputetit atje jo vetëm nuk janë njerëz të popullit, majtëshe te zgjidhin prej tij ai përmbyenjet një ndryshëm shihur, por të mbajtur e të mbushur kaq të ndërmjetites dhe dyshëm të popullit. Të tillë deputetit ligjeve që strukturë të mbajt dhe të ndajin në zbatojë në kënd të përcuhur nëz pushtet antipopullor, antidemokratik, burokratik. Ky është regjimi i burrit dhe i litarit, e korrupsimi moral-politik.

Zgjidhjet, pra, te ne dhe te ata janë diametralisht të kundërta në parim, së përmbylojnë, së qëllim ne e veprime. Te ne ato në esencë janë popullore, revolucionare. Deputetit e këshillave dhe të Kuvendit Popullor janë njerëz të popullit, të lidhur me popullin; të zgjedhur e të revolueshëm të popullit. Ata bëjnë ligje revolucionare në interes të popullit dhe i zbatojnë sërë bashku me popullin këto ligje, urdhëresa dhe normat sociale, revolucionare. Vullneti i masave të gjera të popullit është savan të prishur këto ligje është i korrigojë dhe të ndryshoje në qoftë se i jen në përpjekفاتshme, të vjetruan e të gjobuan.

Roli dhe dotyra e deputetit tonë në demokraci popullore nuk konsistojnë vetëm në atë që të vejë formalisht të marrë kontaktt në herë e ishë pasi do të mbështet e tij dhe të zbatojë në mënyrë burokrate urdhrat e vendin.
vendin ku punon, por ai õsbõ õjõkõbõisõht deputet dhe pjesã-
tar i një mase të madhe të popullit, që jo vetëm zbaton, por
krijon, vendos, diskuton, kritikon, propozon dhe ndryshon. Në
kuptimin e thellë dhe në zbatimin si duhet në jetë të këtij
fërrave qëndron lufta e vërftët kundër koncepteve burokra-
tike. Këtu qëndron fusha e madhe e betejës në mes revolucion-
arëve e burokratëve, në mes masovikëve e burokratëve, në
mes trimave e frikacakëve, në mes të atyre që luftarë të fë-
dhon fort Partinë me masat e popullit dhe atyre që përpiqen
çë largojë Partinë nga populli.

Burokratët kur frikë nga masat, revolucionarët jo. Ndje-
nja e frikës õshtë një produkt individual dhe jo masovik. Ajo
mund të zhvendosjet mekuaj për një moment e të krijojë për
një kohë edhe panik, por masat janë të pafrikësueshme.

Po t'i hedhim një sy ekspersioni së madhe të Luftës Na-
cionalëlimatore, do të gjëruhet shembuj individish që kishin
frikë të merren pjesë në luftën, që heziton, por në një
fond do të, u bashkuan me popullin trim, u doli frika dhe u bënë
trimu. Nga ana ljetër, kur masat luftonin me heroizëm, ka pas-
uar individ i që u frikësuan dhe dezertuar nga radihet e mas-
ave. Një që nga, prangis nga arsye subjektive të individit. Një
njëri i lilli frikësoshej sepse në ëmërë rrugë e shytin botëkupi-
timet e të jërevolucionarëve, borgjeze, mikroborgjeze, individu-
liste e frikësueshme.

Burokra të õshtë frikësoshej sepse botëkupimit të ëmërë ideali-
št, mistik, individualist. Kë të jërdhin të gjitha të këqijat,
si mendjëmadrësha, sarvilimi, gëjshëma, mashtrimi etj., të
gjitha këto për të rëfujtur posizion individuale të fituar, për të
ngjitur në poziçit; për të fituar në rëndë gjatë të jashtëhissenschaft,
për të bërë një mirë e një dallatore. Natyrshis, një bagazh i
lilli një mund të rezistojë syrit të masave, luftës së masave,
boht revolucionar të masave, prandaj burokra t du të bërj
çmu për të bërë bëllet edo norme revolucionare, do të përpiq-
et; të bërë jepvruçe ligjet dhe urdhërëvat revolucionare,
për të mëzhurë masat, për të bërë ato të pakëncalqet dhe,
më në fund, indiferente. Ai do të përpiqet që aparatin e shitet

ta kthejë në një amë të mbijllur dhe administrativore-repressive,
ta kthejë atë në një administrativ që të jetë në shërbin të
burokratizmit për të trimbur dhe shtypur masat, sëse të jetë
në shërbin të popullit dhe kundër burokratizmit.

Burokratët e rërëkshëm, që luftojnë për ta ngjitur buro-
kratizmin në sistemin e ose për ta mbajtur frymën e tij të
gjallë, duhet të kërkohen dhe të luftojnë, sidomos në aparature
pësefit të dhe Parti, në postit drejtues të ndërmarrjeve
ekonomikë, të industriisë dhe të kooperativëve, në dërmhinin e
institucioneve arsimor-ndihmëse.

Burokra të e ka frikë masën, jamë në masë dhe kur õshtë
i detyruar të vejë në masë; ai dëshiron dhe vishet me pëshlet,
përpiqet t'i imponohet masës me pëshletin, me funksionet që
mban. Këtu ai deformon esencën demokratike revolucionare
të pëshletit, të ligjeve. Ai shkët demokracinë, shtyp kritikon,
mbren gjonë «drejtësinë e direktiva» ose të ligjit, autoritetën
e Partisë dhe të shëtitet. Në fakt ai bën të të ndërroi të,
postëvëv autoritetin e Partisë e të pëshletet dhe, me qëllimet e
tij të mbrapshka, të fshehta dhe disa herë të hapura, ai i shtë
i largon masat nga Partia.

Ne kemi shembullin e disa drejtorë ndërmarrjes, apo
ministrish, kryetarë kooperativësh etj. që veprojnë në ndrysh
antiparti, antidekemratike, si padronë kundër masave, kundër
varqëve, kundër punëtorinë. Ne nga kemi tënë kompetenca dhe
fonde të nevojshme e të domosdoshme ministrive, të destinu-
ra, natyrisht, për zgjeronin e domosdoshën të prodhimit, dhe
dësh të prodhim tij përjetet në ndërmarrjet. Nëndëh e disa
drejtore ndërmarrjes kërkojnë dhe sigurojnë dyfishin e tend-
dës së përgjithshëm që ne nevojitet për prodhimin vjetor, disa të tjerë
runnë në depot e ndërmarrjeve të tyre materiale të zhunta-
mbësë normativën midis ndevë kjo ngjarjë lehëtëse të jetë.
E keqju õshtë se këta mburren me tullin e drej-
torë të një ndërmarrje sociale, kurse në fakt atë një
mërtërë të ishin as drejtore të një ndërmarrjeve private në
kohën e fëudo-bargjezisë, pasi privat nëk do të lejonte kurrë të pri-
shej mali, ose të fatej në borxh, duke krijuar rezerva të pa-

REVOLUCIONARIZMI I PARTIS E D H PUSHITET

480 ENSER HOMIA
nevojshme. Por drejtorit tonë burokrat s’i bëhet vonë të dëmtojë shtetin proletariat, të pengojë ekonomikisë, të drejtëjë ndërmarrjen me kokën e tij, sipas pikëpamërsje të tij subjektive, dhe me një një mënja përpiqet t’i shtypë masës së puneto- rëve kritikën, vizjilënë dhe kontrollin. Masa e punëtorëve duhet medomos të shtypë kokën pa asnjë heritim një drejto- tni të tillë, ose ndonjë funksionar i jëfetër të tillë, kudosdo gëfë ai, i Partisë ose i pushtetit, dhe i çdo grade që të jetë.


Atëherë vihet pyetja: Kujt i shërbejnë këta njerëz, revolucionarizmit të Partisë, socializmit, apo burokracisë dhe laku- nite të tyre personale?

Vihet pyetja: Sa u vlen këkura këtyre njerëzave përpara masës së madhe revolutionare të punonjësive, ku ata ushtrojnë këta sëlljë antipopulllore? Asnjë gosht. Përse masa nuk i për- lajë këta njerëz të këpaj dhe qi skrupul? Kush i mbron këta, përse zbulohet me vonë e kundër tyre mrerren masa me vonë, çka të këpajt që bëjnë njihen me kohë nga masat, shumë herë këto të këpaj janë vënë në dukje e, megjithë, ata lejohet të vazhdojnë? S’ka dyshim, këta i mbron burokra- lizmit, rutina, formalizimi dhe disa njerëz të aparatëve. As- kush të jetë?

Këta zyrtarë burokratë që mendojnë se janë mbrojtësit e vërtetë të parimeve, të ligjve, kanë frikë nga zëri i masave, nga kritikat e tyre. Në mbledhjet që zhvillohen krijojet disa herë një situatat jo tepër revolutionare. Atje nuk dëgjohen shumë zërë kambashë, duhet të bjerë medomos «një kamb- bënë» dhe, kur dëgjohet diqka që nuk tingëllon ashtu «së kemi vendosur», atëherë bëhet alarm dhe përpiqeni që ta futim çdo gjë në «normën e vendosur», që nuk është norma e vërtetë.

Atëherë ku jami debatat e zjarrta, rrjajra e mendimeve të të kundertave që kërkojnë, ku jami kritikat konstruktive kur nuk ka mendime të p katkı ose jo të drejtë që t’i ndërrojnë? Në mbedhje të tillë nuk mund të ketë. Pra, këtu nuk dëgjohet zëri i masës dhe, me dashje ose me dashje, masa nuk lejohet të mendojë, të kërkohë, të vendoset, të propozojë. Nëna «Fla- murin e parullave të Partisë», nën «Flamurin e zbatimit të normave revolucionare të Partisë dhe të pushtetit popullor» vendoset, pra, një frenim, një regjim restrikcionist, formalizmi e burokratizmit.

Disa njëqirë që e kuptoja në mënyrë burokratike direk- tvën e ligji, s’ka si ta zbrojnë atë në mënyrë revolucio- nare. Direktiva e ligji për ta është udhëi nga larg që duhet zbatuar verbërshat. Ai nuk merr mundimin të thelhen ku e ka origjinën ligji ose direktiva, e situata kanë qenë ato që e kanë detyruar udhëheqjen të bëjtë këto. Një shikim i tillë i cekë dhe burokratik i këtij problemi i bën ata që edhe të zbatojnë këto në mënyrë burokratike.

Ligji dhe direktiva nuk mjafton vetëm të shpjegojë një herë, goftë edhe dy herë, por ajo nga përbërja dhe zhërtimi i saj politik, ideologjik dhe organizatit duhet të bëhet një forcë madhësihere, mobilizuese. Mendimi i zbatimit të direk- tvëve pa u mbështetur te masat, pa menduar dhe parë në praktikë nëse u pëlluan masave, është pa asnjë fryt. Por që të mendosh drejt duhet të pennesh dhe të smijesh që masat të shfaqin mendimet e tyre mbarë e mbrapa. Kjo ka talashe dhe burokralit ta ka frikën telasheve. Ai duhet të ruajt «famën e mirë» që kanë krijuar eprorët për të, ai duhet të bëjë që- fin e prarëve e forumëve dhe të thotë atyre që «direktiva që keni pëllat ju është gjente, pa asnjë gabim, e përshtatshme, popullore».

Si mund të ketë frikë partia markusiste-leniniste nga masat, nga zëri i tyre, nga kritikat e tyre? Ajo partit që ka frikë s’mund të quhet një partit markusiste-leniniste. Por nuk është

1 Shirëngimi, kufizimi.
kurrë Partia ajo që ka frikë, po janë disa individë, disa anëtarë, disa funksionarët shëtitërorë, janë bërëratë që kërkohet nga masat, janë këta që fshihen nën autoritetin e Partisë e të pushetet për të shtypur zërin e masave. Këta njërcë ne duhet të shtypim dhe shtypja e tyre duhet të bëhet në mënyrë revolucionare nga Partia dhe nga masat njëkohësisht.

A do të lejojmë ne, shokë komunist, shokë punëtorë, që disa njërcë të tilla t'ja maskuar me efrën dhe Partisë, ose me funksionarët shëtitërorë, të na shkëmbim me këmbë të ligjdet e revolucionit tëm ndërronjë politore, të na defensojmonë normat jetëkushëse revolucionare të Partisë, të na ndryshimin dikaturës dhe politaurrit të jashtë mbështetisë që fshihin vetë të këqijë? Në asnjë mënyrë jo, sepse atëherë do të vijosim vdekjen e popullit tonë.

A do të lejojmë ne, shokë punëtorë, që të bëjnë qëjrin disa njërcëve të tillë dhe të dëmtojmë çështjen e madhe të popullit? Në asnjë mënyrë jo.

A mund të imagjinohet që nga disa njërcë të tillë të krijuar të ketë frikë masave e popullit, e ndihëmequr nga Partia, të ketë frikë klasa punëtorë dhe Partia e saj e lidhime që punës? Kurrë, që asnjë sekuadrë nuk mund të imagjinohet një gjë e tillë.

Por as edhe nuk duhet menduar se këta, mëgjë janë të paktër, sëkamë ç'hu bëjnë, prandaj nuk duhet të vëmën e dëmtuar të dikurturës, ku ose të ndërten, ose të zhdukun. Të mos bërrojnë këtë tragjedhinë e Bashkimit Sovjetik. Nën ndihmeqen e Partisë dhe të klasës punëtorë, masat e popullit duhet të jetë kurbër dhe për edo gjë që në këmbë për të mbrojtur dikaturën e politaurrit, ligjet e saj, ideologjinë e saj, politikën e saj, realizimin e saj. Kjo është e vlerësme rrugë dhe drejtë e shëndetshme, shtypëntëre, që në mëson Partia jonë, e cila në këshillun ta zbatojë deri në fund, të gjithë, pa përvjeshin.

Dy rrugë ka: ose me partinë dhe popullin, ose kundër tyre. Prandaj asgjë e duhet lejuar jashtë ligjeve dhe normave të Partisë dhe të popullit, asgjë e duhet të shpëtojë syrit vigjullit të Partisë dhe të popullit, askush nuk duhet lejun që të mos i japë llogari për punë dhe ç'hu Partisë dhe popullit dhe të marrë atë që meriten nga Partia dhe nga masat.

Kritika shumë e mbyllur, shumë e cakë dhe formoke në organizatat-bazë, që arsyeohet me që nga që s'jëndrojnë në këmbë, duhet të marrë fund.

Tëmëjë se në organizatat-bazë nuk krykruajnë se kanë frikë. Atëherë, në qoftë se është këshhu, do të thotë se koalitivi i organizatës-bazë nuk është në gndjene të mundëj të ndihmëj në frikës individuale. Atëherë, në këtë rast, këtë lufta të lëva ka koalitivi koalitëve, jashtë organizatës, për të luftuar me sukses frikën individuale, por edhe koalitëve, të organizatat-bazë së Partisë të zhurojnë që e lejojë e tillën. Të zhduken gazetat e Murit aktuale dhe shumë qesharake dhe të kthihen ato në gazetën muri revolucionare, që të shërbejnë për edukimin revolucionar. Të zhduken nga këto gazetë redaktësit të tyre prej kalemëxhinjës ose autoritetë që "ruajmë ndërmjet dhe autoritetin e drejturit" dhe të tyre njëkohësisht dhe cilëdo pa frikë dhe me shkronja të mëdha të shkronja e çfarë mendon ai për punën dhe për njërin.

Ose tuhet, "Duhet të ruajmë autoritetin e kuadrove, se po të vepronjë kështhu, atëherë në diskreditohen kuadro. Da, mësimet e ata që mendojnë kështhu, pranojnë që më parë se kuadrot janë të pagabueshëm dhe masat gabojnë në gjykimes e tyre. Të mendohë kështu është nga shumë i rëndë, është të mendohë jo si markësi, jo si revolucionar. Kadër që punon mirëse s'ka kush e diskrediton; për kundër, atë e duan dhe e mbrojnë. Po ç'ë keçe ka dhe ç'ënorme shketoj, kur masat e kritikon hapur kuadrin që gabon? Asgjë, veç se të mirë. Përse ne, nën prektësin e "ruajjes se prestigjit të kuadrit", duhet të shtypim ose të dobësojnë kërkimin nga poshtë. Ç'ë keçe i vjen Partisë nga një gjë e tillë? Shumë të kërkoj vijin në qoftë se vepronjë gabim. Autoriteti i Partisë në mase hie, në kështhu krimbin Partinë, mbajmë dhe mbrojmë në Parti njërcë të padenjë, Partinë e edukojmë keq.

Hezalohet disa herë të merren masa kundër kuadrove me
stazh dhe me eksperencë. Ky është një gabim i madh kur ky kuadër gabon një herë e dy herë. Në këto raste ne duhet të shohim se metoda e mirë e punës dhe sjelljet revolucionare dukhin juqë lidhur kurish të-zësminë e kuadrit, por sidomos me botëkuptimin e tij politiko-ideologjik.

Edukimi, pra, i kuadrit dhe i njerëzve me frymën revolucionare është një dytërë e madhe, e përhershme, pasi nga një punë e mirë ose e koçe në këtë drejtim varet lufta me dukses ose jo e burokratizmit dhe e burokratës, varet shërimi i tyre.

Po t'i këqinon me kuqdes burokratët, në ta do të dallojnë se ata nuk studojnë sa duhet teorinë markxiste-leniniste dhe se në punën e tyre mbizotëron subjektivizmi. Ata janë shumë të prekshëm në mendimet e tyre. Ata janë njëkohësisht megalo-manë dhe servilë, megalo-manë karsht musës, servilë ndaj epronëve.

Burokrati është interesin me fjali dhe fraza bombastike. Ata e përdorin si kapital vetjak, personal, qenien për një kohe të gjelë në poste drejtues të palëzhivëm. Ata arrinë në mendimin se janë bërë të paprekshëm, të pazëvendësueshëm, mendojnë se kanë përpunuar në mënryrë të mbjaltuashme opinionin rërë e qark tyre "për zotizimin e tyre" dhe nuk parashkujnë anjë prezik se do të ujen në poziti, se do të transferohen elj. Ata mendojnë vetëm se do të ngjiten dhe vetëm të ngjiten dhe punojnë në këtë drejtim.

I gjithë ky mentalitet j prevalon krimon te ata "një ndjenjë stabiliteti në kollukum që kanë zënë", "një siguri në pagabueshmërinë e tyre në punë", "një përsosmëri në metodën dhe stilin e punës së tyre", që ka bërë ta krajobi këtë gjenë të arrinë s'e që do të krajobi një mënryrë të menduari e të jetuar në një familje dhe në shoqëri të një bregjezi të vi brenda në demokracinë tërë popullore. Kjo është shumë e rre-zhëshme. Këto pikëpamja të burokritët, në rast se nuk ia dje-gën me zjarr, ai i mbuluar me autoritet, do të na i përcapë dhe do të na infectojë edhe të tjerët.

Pra, përve, edukimi ideopolitik i kuadrove dhe të man-

save në përgjithësi dhe formave të shumla të luftës kundër shfaqjeve të burokratizmit, mendoj se ne duhet të ndryshojmë me seriozisht dhe të zbatojnë një qarkullim të mëtejshëm të drejtë të kuadrit, pasi kemi kuadro që kanë nga shumë se 10-15 vjet që janë mykur në një vend dhe që, me dashje ose pa dashje, kanë marrë disa tipare të njerëzve që thotë të jenë të luftë. Zëvendësimit i tyre me njerëz të bazës do t’u bëhej mirë Partizani dhe pushtitet hart dhe bazës e njerëzve që venë nga luftë-postë të t’u sjellin të mira. Natyrisht, me zhvaj dhe dëshirë të gjithë këta nuk do të venë, por ne duhet të jemi të bindur se veproni dhe arron, sepse këtë njerëzë në këtë mënryrë u luftojnë pikëpamja jorevolutionare që janë shfaqur në ta. Ne do të shërojmë.

Nuk i bëhë pershkypje të madhe një punëtori ose një koo-


Ditaria, shkenca, enciclopedi nuk janë prej vetëm e disa që kanë tëpre "specialisë" ose "virgile të veçantë" dhe se vetëm ata janë në gjendje të mësojnë dhe të ndryshojnë të tjerët të zbatojnë. Janë masat e gjerë ato që krijojnë, që ndërkohojnë dhe transformojnë bërë të shoqërinë dhe kur e bërë të tjerë, do të thotë se çëto meri, pa në nivelet në xemën që të jenë të vërtetë, edhe në shërbinim të përgjithshëm të shoqërisë. Pra, merita u përkut masave që punojnë, mendojnë, krijojnë, zbatojnë, mendojnë dhe krijojnë pershikje.

Premdaj mendimin e atyre që kanë një frye dituria, por të cilën e shërbytojë për të imponuar mbi masat "minin", duhet të luftojnë, pasi ky është një mendim borgjez, reaksionar, që ndothet që është borgjez, reaksionar edhe mendimi i "zyrtariz-
mbi, kur kuptohet qe me anën e tij të fshihet e keqja e personit, botëkuptimi dhe vepërmi i tij antimarksiist, antirevolucionar, burokratik.

Punëtori dhe fshatari e kanë të qartë se të ardhurat e tyre janë të lëshura me punën, me djersën, kurse funksionari e lidh rrrogën e tij edhe me punën, por edhe me poshtin. Prandaj shkurra e tij poshtë me qefjet ose jo, varet se a ulet ose jo nga poshtë, i ulet ose jo rruga tok me arshtënisë.

Natyrisht, nuk do të ishte drojt të i zapid rruga personala alyre qe shkojnë nga lart-poshtë për arsye pune. Por, në interesa e përgjithshëm, ne duhet të shkojnë akoma më me gurëm drejt nga ngushtimit të differencës në mes rrugave të punëtorëve dhe nëpunësve dhe në mes kategorive të ndryshme të nëpunësve. Kjo është një rrugë të drejtë marksiste-leniniste. Marksiste-leniniste është gjithashtu që kjo masë të shoqërohet me kryimin e boliqët e ekonomik.

Ngjëra të gjitha këto Partizani i dalin detyra të mëdha për të revolucionarizuar më tej punën e saj. Sukseset e mëdha që kemë në punën tonë të Partizanit nuk duhet të na dohin dhe të mbillym gjithë për të metal dhe dobashqet që ekzistojnë dhe që nuk janë për t'u neglijuar. Do të ishte një dëm i madh në rast se ne nuk do të thëthim të tej dhe nuk do të zbatojmoj pa frikë tëvëm e masave, demokraciitet e verti të tëmasave, në rast se nuk thëthojmë dhe zbatojmë deri në fund, drejt e të mënyrë revolucionare normat e Partizanit, centralizmin demokratik dhe jo atë burokratik, kritikën dhe autokritikën bolshevike, disiplinen proletare, moralin proletar.

Ne do ta forojinë Partinë, kështu ne duhet të ecim në këtë rrugë të drejtë, që Partizanë, socializmit dhe popullit tonë të mos u dçmëruj kurër se koka, se zemra, se trupi.

Ne i kemi të gjitha mundësitë, pasi Partinë e kemi të fortë, të kalitur, me kështje të madhe revolucionare, pasi ne i kemi anëtarë të Partizanit të gurzimit, heroikë dhe një popull të mekullueshëm, të lidhur shumë ngushtë me Partinë.

"Raporte e fshatme 1967-1968", f. 5, 41-58

*NGA RAPORTI*

**MBI ROLLIN DHE DETYRAT E FRONTIT DEMOKRATIK NË LUFTËN PËR FITOREN E PLOTË TË SOCIALIZIMIT NË SHQIPËRI**

Mbarëtar në Kongresin e 4-t të Frontit Demokratik të Shqipërisë

14 shtator 1967

I

1. - Partia e Punës dhe Shqipërisë - e vjetra forçë udhëheqëse dhe e vetraja parti politike në vendin tonë

Fronti Demokratik është vazhdim i drejt përdejëtë i Frontit Nacionalgjirgjat, i cili lindi, u viti dhe u forme u si bashkim vullnetar politik i masave të gjera të popullit. Themelet e tij u hodhën nga poshtë në luftën kundër pashqes fashist. Fronti është vepër e Partizanë. Në krye të tij, si forçë udhëheqëse, që nga fillimi e vazhdimisë, ka qenë dhe është Partia marksiste-leniniste e klasës punëtore. Këtë rol udhëheqës ajo e ka fituar në vitin e saj të drejtë, që shpreh dhe mbron interesat jetësore të të popullit sjqiptarë, dhe me luftën heroike të saj, të kombinistëve sjqiptarë, të cilat i shohim, vendosëmarrë, sjqiptet e tyre të sakrificës e të vetëmohuam kanë treguar se janë luftëtarët më konsekuentë për çështjen e popullit, të atdhuet e të socializimit. Fronti nuk ishte dhe nuk është një parti politike, ai nuk ishte dhe as u bë një koalicion.
partish, meqë nëse, veç Partisë sonë, nuk kishte dhe nuk ka në vend partit të tjera.

Partia jonë përbërjen, ndosht, shembullin e vetëm si parti markxistë-leinnessë e klasës punëtore që u krijua në një vend, ku në partit nuk ekzistonin as parti socialiste e socialdemokrate, as partit të tjera borgjeze dhe që mbeti e vetmja partit të klasës punëtore dhe e vetmja partit politike në jetën e vendit.

Në periudhën e parë pas fitores së pavaraqisë, për një kohë ka pasur synime dhe janë bërë orëvjetet e para për kërkimin e partive borgjete liberale, disa herë edhe me prirje për përparimtarë. Por ato u zhdukën para se të lindnin, sepse programet e tyre nuk ishin të qarta e luftarëve, ato nuk shprehin dheorealizat e masahe dhe tendencat objektive të zhvillimit të Shqipërisë në ato periudhë, kurse nga pikëpamja organizative ato thuhje ishin të paqena, prandaj dhe nuk lamë ansjëg jërrmë në jetën e vendit tonë.

Me ardhjen në fuqi të rregjimit çifligaro-borgjëze të Zogut, si shtypësi i çdo lirë demokratik, i çdo shfajje të lirë mendim dhe orëvjeje organizimi, u zhduk çdo mundësi për kërkimin e partive të ndryshme politike legale nga klasat e shitpura e të shitfizuarë. Por edhe klasat sunduesse e shfrytëzuese, u fuqisht në borjaqja, nuk mundën të kërkoin dot partitë e tyre politike. Në vendet e zhvilluara kapitaliste, së dhahtë, ekziston sistemi i shumë partive borgjëze. Kjo është e lidhur me vetë gjendjen e borgjëzës, si një klasë e zhvilluar dhe e konsoliduar prej kohësh, ku edhe grupimet e shtresat e ndryshme të saj krijojnë partit të vëncanta politike për mbrojtjen e interesave dhe të pozitave të tyre në pushet. Të ne gjendja ishte kriju ndryshe. Shqipëria adhorej në mes të dy periudhave historike, në rë të rëmëve se feudalizmit dhe në atë të zhvillimit të kapitalizmit, ku çifligaroj, si një klasë e vjetër, shkonin dorej të rënëmit të tyre dhe ku borjaqja nuk kishte arritur atë shkallë zhvillimi që të kishte jo më shumë parti, por edhe një partit të vejmë politike. Kështu e gjeti Shqipërinë edhe pushutimi fushit.

Në gjendjen e rëndë që u krijua për fatet e atdhout tonë, i cili jo vetëm humbi lirinë, por rrezikohet të shufhej edhe si popull, detyra imperative e çdo shqiptari ishte të rrëmbënte pushkën dhe të fillonte luftën e shtëpiaj antifashist, luftën për clarimin kombëtar. Pikërisht në këto easte vendime, në një situatë revolucionare, në zhvire të luftës clariment, lindi Partia Komuniste e Shqipërisë, Partia e klasës punëtore, Partia që me programin e saj ju është të dhëshirave dhe aspirative të masahe të gjera popullore, ku ishte objektive konkrete që kalonte vendi ynjë. Partia Komuniste e Shqipërisë u krijua nga komunistët shqiptarë si një parti markxistë-leinnessë revolucionare, si një partit e tipit të ri nga teoria që e udhëhëte, nga paramet organizative mbështetet e cilat u ndërtuan dhe nga programi i saj politik. Ajo lindi si një domosdoshëm objektive për të udhëhequr luftën revolucionare për clarimin kombëtar e shqiptar.
brinë e pavarësinë e tij të plotë dhe po ndërtton me sukses shqiptarisë socialiste.

Tradhuarët ballistikë dhe gjithë miqë të tyre, imperialistë amerikanën e anglezës ejet, kanë shpifur e shpifin se gjoja Partia Komuniste e Shqipërisë, as lejo krijimin e partive të tjera politike në vendin tonë, as ishte e gatshme për të bashkëpunuar me to në luftën për çërim. Kupohet se me këtë armiqë duan ta paraqitën Partinë tonë si një partijë jodemokratike, sekurate dhe të ngurntë nga pikëpamja taktike. Por realizimi objektitiv i hedh pushitë kategorikisht këto shpifye. Eshlë faktor historik që në vendin tonë nuk u krijua partit të tjera politike anifashistë vështur Partisë Komunisë të Shqipërisë. Në rast se partit të tilla përparimit të një formoheshin, Partia tonë nuk do të ishte kundër bashkëpunimit me to në cështjen e organizimit të luftës kundër pushitësve. Ajo, si partit farsishte-leniniste, nuk ishte përse të trombej nga bashkëpunimi me to. Në dokumentet e Partisë Komuniste Shqiptare të kohës së luftës theksitet soprehiminisht:

"...nuk jemi kundër formimit të partite të ndryshme politike, por këto partit që të mund të formohen duhet që në programin e tyre të ka në ballë të purë luftën kundër okupatorit, luftën me provë e jo me fjalë dhe këto partit të marrin pjesë në Frontin Nacionalelimtar duke pasur të drejtë të rrafshëm individuallitetin e tyre."

Duke pasur parasash faktin historik që te ne nuk pati partit të tjera politike, ne themi se kjo së përcakton punëtores dhe popullin shqiptar, për çështjet e revolucionit dhe të socializmit në Shqipëri, ishte një e mirë e madhe e palgjavëshme, kurse për borgjesinë, për reaksionin kombëtar dhe ndërcombëtar, ishte një faltuesi e madhe, një humbje fatale. Ç'karakter dhe ç'qellime do të kishin partit të tjera politike, ç'do të përfaqësonin dhe interesat e kuaj dobër mbrojtësin. Natyrisht interesat e bejërèvë, të agjallurëve, të tregtarëve, të kapitalistëve të qytetit e të fshatit. Ato, në qoftë se do të krijoheshin, do të luqën një rol reaksonar, do të është shërbenin drejtëpërdrejt pushitësve fashistë, osé do të bashkëpunonin në formën të ndryshme edhe me pushuesit, edhe me imperialistën anglo-amerikanën, kundër popullit. E gjithëve veprimtarja e tyre do të zviveltohet në tëm të unikijë të populit, në tëm të luftës çërimutare, do të drejtë nga kundër pushuesit popullor, kundër reformave të mëdha ekonomike, politike e organizativate, do të ishte në tëm të rindërtimit të vendit dhe të socializmit.

Kjo u provua nëllqëpërish gjatë Luftës Nacionalelimtar kur organizatat politike të «Ballit Kombëtar» e të «Legalitët», në të cilat ishin grumbulluar përfaqësisët e klasave sunduese e shfrytëzuesë të vendit, ka salam hapur në anën e pushuesit nazi-fashistë dhe u bë në ndihmë në duart e imperialistëve anglo-amerikanëv të tëminuar luftën çërimutare të popullit shqiptar. Kjo u provua edhe pas Çërimit të vendit, kur përfaqësisë e borgjesinë e agjëntët në anë të anëqenë dhe në tjerë të vratë të krijojnë një partijë politike për të thirrur pushite popullor dhe ndërtimin e Shqipërisë së re socialiste, orët e që u dërmua nga Partia tonë dhe Fronti Demokratik.

Pikërisht sepse borgjezja dhe reaksoni i brendshëm e i jashtëm nuk i arritën dot këta objektiva antipopullore, Partinë dhe regjimin tonë të demokracisë popullore e akuzojnë sikur «shqipin demokracinë dhe të rënën». Eshlë e qartë se c'do të thotë «demokraci dhe liria» për la. Ata kërkojnë demokraci dhe liria për armiqë të popullit, për qifigurët e kapitalisë, për reaksionarët e kundërrevolucionarët. Jës sa ata njëkundur që në Shqipëri të ketë një partii të veçmë; sa ata ata kërkojnë gojja nis maskën e «demokracisë» të ketë shumë parti, që të mos ndërtohen kurre një demokraci e vërtetë për popullin, të mos ketë kurri një shtet me të vërtetë demokratik, të mos ndërtohen kurri socializmi, por mbi popullin tonë të sundojë vazhdimisë thundra e hekurë e kapitalit.

Në vendin tonë interesat e mbarë popullit punonjësia përfaqëson dhe mbi mbrojtësia Partia e Punës, pararoja e or-
organizuar e klasës sonë punëtore. Interesat dhe qëllimet e klasës punëtore, që përfshiron Partia e Punës, janë në të njëjtën kohtë edhe interesat e qëllimet e fshtarësisë punonjëse dhe të inteligjencës sonë socialiste. Të gjitha këto shtresë të populizmit janë basikuar në Frqntin Demokratik, Frqnti i vetëm i popullit shqiptar dhe luftojnë për të vënë në jetë politikën e direktaçit të Partisë, në të cilat shprehën aspiratën e popullit. Atëherë kjo do të duheshëm partisë e tjera në Frqnt apo jashtë Frqntit, interesat e cilës klasë do të përfshijenonin e mbrojin ato, kur dhihet se çdo parti politike shpreh e mbrojn interesat e një klase të caktuar, lufton për realizimin e qëllimeve të saj, udheqoh luftën e saj për pushtetet. Është e gërtur se ato do të duhësin vetëm atyre shtresave dhe elementet e pakiçës shfrytëzuese, të çiftigarëve dhe kapitalistëve që u mundën në luftë dhe mbi luftë, që u dërmuan politikisht dhe ekonomikisht nga klasa punëtore në aliancë me fshtarësinë, nën drejtimin e Partisë, në dhakata dhe proletariatit.

Përvoja jonët tregon se partia e klasës punëtore, në qoftë se ndjek një vijë revolucionare, me të vërtetë markisiste-leniniste, në qoftë se të luftojnë e saj të vëndosur e shembullore mbroën me guxhën interesat e popullit dhe të lirisë e të pavartejës së atdhëut, kur një ekzistojnë parti të tjera borgjezë, e kryen edhe në mirë misionon e vet historik për qërimin kombetar, kryerën e revolucionit socialist dhe ndërtimin e socializmit.

2. — Frqnti në lufta kryesore për bashkimin politik të popullit tonë

...Merita e madhe e Partisë sonë dhe e Frqntit Nacional- qëllimitar ishte se luftën për qërimin e vendit nga pushutuesit e luajt nuk e ndau kurre nga lufta për marrjen e pushutit nga ana e masave punonjëse. Rëndësia historike e Konferencës në Peizës nuk qëndron vetëm se aty u krijua Frqnti Nacional- qëllimitar, por edhe se aty u hodhën themelet e pushutit të ri popullor. Këshilli Nacional-qëllimitarë që u ngjirit kudo në vendin tonë lidhen dhe u rritën edhe si organe demokratike e revolucionare të pushut të popullit, nën udhequeshin e vetme të Partisë Komuniste. Ato ishin mohimi i të gjitha organëve dhe organizatatave shtetërore antipopullore e shfrytëzuarë. Pushitet i ri popullor u zgjeron dhe u foruan krahas me rrjetën e forcëve e luftes së armëuar. Kongresi i Përmerit dhe Mbledhjes e Dytit e Këshillit Antifashist Nacional-qëllimitar në Berat, që u mbajtën përkatësisht në maj dhe në teter 1944, janë dy ngjarje të mëdha me rëndësi të jashtëzakonshme historike, në të cilat u plotësua vullneti i pushutit për kallimin e gjithët pushutet në duart e tij, për kërimin e shtetët të ri shqiptar, për ndërtimin e Shqipërisë së re Demokratike e Popullore. Këshlu, qysh në prang të gjerëmit të vendit, problemi i pushut të ishte zgjidhur në do të popullit.

Partia jonë ishte kurdoherë vigjilente dhe luftoi pa mbi ndryshët e ka kapitullin e tradhit në të gjitha dhe qërimin. Ajo ndjekja me konsekuminium pavarësinë e saj politike e organizatit të saj, ishte edhe udheqës në Frqnt dhe në Luftën Nacional-qëllimitar dhe këtu që ishte në luftë të ndryshëm në dorë borgjezë, gjë që ishte nën objektiv kryesor të imperialistëve anglo-amerikanë dhe organizatave tradhët të ndryshme. Partia e jashtë të ndryshuara në dorë borgjezë, marrja në dorë e drejtim të luftes nga borgjezë, do të shtyje vetëm dëshmitin e revolucionit dhe rrujtjen e vendit të gjithët shpypës e shfrytëzues. Këtu qëllimin ishte Mokja, këtu qëndrohe bashkimin i dëshmit të Natëshme të euroborsisë. Prisndaj Partia dhe Këshilli i Përgjithshëm Nacional-qëllimitar e hodhën pushëse me vendosmëri mbledhjen e Mokjes si një akt tradhët ndaj intercave të popullit e të revolucionit, që u hapte rrugën kalimin e drejtimit të luftes dhe të pushut të politik në duart e borgjezës revolucionare, e cilin jo vetëm nuk pranonte në luftë të kundër pushuesve shqiptarë, por ishte bashkimun e bashkimunës në aty kundër popullit dhe luftës së tij.

Kërimi i Frqntit dhe parësma për bashkimin në këtë orga-
Roli i Frontit në luftën për ndërtimin e socializmit

3. — Roli i Frontit në luftën për ndërtimin e socializmit

...Fronti është organizatë me e gjerë e masave që hën pjesë në sistemin tonë të diktaturës së proletaritë. Në këtë sistemi hyjnë edhe të gjitha organizatet e tjera të masave si bashkimet profesionale, bashkimi i rinisë dhe bashkimi i gruas. Këto organizatet, bashkë me Frontin Demokratik, janë leva të Partisë për lidhjen e saj me masat dhe kanë hgra i luajturë i luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jelen e vendit. Ata, duke pasur parasysh problems dëgjueshëm për kërkimin e voçantë të punëtorëve, të rinisë dhe të grave, ndërtuan punë në tyre politike, educative e organizatet në mënyrë që direktyralin e Partisë të kupton dhe të zbatohen drejt nga të gjitha këto shqresa të popullasisë. Të gjitha organizatet e masave e zhvillojnë veprimtarinë e tyre në lidhje të ngushtë me njëra-tjetrën, por asnjëra nga këto mësoj mund të zëvendësojnë punën e tjetrit. Çdo organizatë ka specifikun dhe rolin e vet në luftën për ndërtimin e socializmit. Në qoftë se organizatet e tjera kanë të bëjnë me shqresë të raktuara të popullasisë, Fronti Demokratik është organizatë në të cilën realizohet bashkimi politik i të gjithë popullit. Anëtarët e organizatave të tjera, duke shërbyur në organizatet përkatëse, janë njëkohesish edhe anëtarët të Frontit Demokratik dhe marrin pjesë gjatërisht në të gjitha debatat dhe aktivitetet që zhvillojnë organizatet e Frontit.

Prandaj Fronti është mbështetja më e gjërë e Partisë dhe e pushhtet popullor dhe roli i tij edhe në etapën e solme të ndërtimit të shoqëririsë socialiste jo vetëm nuk mburon e nuk dobësohet, por bëhet edhe më i rëndësishëm.

Forca e vetme drejtuesë dhe udhëheqëse në sistemën tonë të diktaturës së proletaritë është Partia e Punës. Pa Partinë dhe rolin e saj udhëheqës, ashtu si edhe organizatat e tjera të masave, Fronti nuk mund të ekzistoje si një organizatë me të vërtetë demokratike e popullore, që shpreh dhe mboran interesat e masave. Partia i fyzmon ato, koordinon punën dhe drejtët gjihiqve veprimtarinë e tyre për të shërbyer qëllimet të madh — fitores së socializmit e isë komunizmit.

Partia jonë ka hordur poshtë dhe ka demaskuar predikimet e revizionistëve modernë që mobjahnin rolin udhëheqës të partisë në sistemin e diktaturës së proletaritë dhe në organizatet e masave, që përujtimi deri nëpërveç ndihmës së organizatave të masave nga partia, që ngrihen kundër teozës markisiste-leniniste të Stalinit se organizatet e masave janë leva, rripa komunimioni, për lidhjen e partisë me masat. "Pavarësia" që kërkojnë revizionistët është false. Në shqipëri, sa kohë vazhdon lufta e klasave, asnjë ndihmë e jo më organizatët më mund të qëndrojnë mbi klasat, mbi partitë, jashtë politikës dhe i pavarur nga politika. Pavarësia që kërkojnë revizionistët është që të ljejër voqëse pavarësi nga politika popullore, nga partia komuniste për të kaluar në varësi të plotë të politikës borgjede e të partive borgjede.

Pasi është vëndosur dhe konsoliduar diktatura e proletaritë, e cila realizohet nën udhëheqjen e partisë komuniste, ekzistencia për një kohë të gjatë e partive të tjera, në front dhe jo në front, qoftëse këto dhe "përparimtarë", nuk ka asnjë kuptim, asnjë arsy, qoftë dhe formalisht gjoja për shkak të traditave të tyre. Çdo traditë përpirmtarë shkruhet me vijën revolucionare të partisë komuniste. Revolucioni përmbys një botë të tretë dhe jo më të traditë. Derisa lufta e klasave vazhdon gjatë gjithë periudhës së ndërtimit të shoqëririsë socialiste dhe të kalimit të komunizmit dhe meqenëse partitë poli-
Roli dhe Dyshët e Frontit Demokratik

2. Roli i Frontit Demokratik për forcimin e mëtejshëm të diktaturës së proletariatit dhe zgjerimin e demokracisë sociale

Përvoja e vendit tonë të lidhë të pavarur ka treguar se pa diktaturën e proletariatit, nuk mund të sigurohet fitoret e revolucionit, nuk mund të thyhen e të impozon rezistencën dhe veprimtarëve e armiçeve të justësëm të të brendshëm, nuk mund të garantohet mbrojtja e atdhënt socializt, nuk mund të çojët përpara ndërtimit i shoqërisë sociale e komuniz. Fronti Demokratik, ashtu si dhe gjithë organizatet e tjera të masave, ka luajtur një rol të madh dhe ka bërë një punë të gjithësme për forcimin e vazhdueshëm të pukhtitet popullor. Ai ka edukuar masat punonjëse të qytetit të ështat.
Partia ka theksuar edhe herë të tjera se forcimi demokratizimi i mëtejshëm i pushtetit popullor nuk mund të arrihen pa luftuar kundër burokratizmit dhe ka bërë vazhdimisht një luftë të vendosur kundër tij. Veçanërisht vitet e fundit ajo ka ndërmarrë një sulm në front të gjerë kundër shfaqjeve e shihembërimeve burokratike të aparatit dhe organet shtetërore, të ekonomikë dhe të Partisë. Përfundimet e kësaj lutte janë njësi të mira. Brenda një kohe relativisht të shquart u bë një punë kolasale dhe u morën një varg masash revolucionare që njihen prej të gjithëve. Rëndësi ka fakti se edhe këto masa të Partisë e të Qeverisë u mbështetën si kur doherë fuqimish nga punonjësit e vendit tonë dhe po realizohen me pjesëmarrjen e tyre të drejtëpërëjët dhe aktive. Kjo i ka dhënë luftës kundër burokratizmit, ka rëndësishëm një lëvizjeje të gjerë popullore me përmbajtje të thëltë ideologjike. Thëlizë i kësaj lutte është forcimi i diktaturës së proletarit, për ta çuar deri në fund revolucionin tonë socialist, për të praçë rrugën shfaqjeve revizioniste dhe çdo mundësie për rivenjësjen e kapitalizmit në vendin tonë.

Për, në qoftë se i kemi dhënë një goditje të fortë burokratizmit, ne akoma nuk e kemi likuiduar atë dhe nuk e kemi mposhtur përfundimisht. Prandaj nuk ka vend për t’u kënaqur me rezultatet e arritura. Një punë e madhe na pret për të thelhuar në tej lëvizjen revolucionare të luftës kundër burokratizmit.

Përçka me gjithashtu, Fronti Demokratik duhet të vazhdojë të zhvillojë një punë të gjerë të gjithëshëm sjaruese me masat e popullit për të kuptuar rezikun real që përfaqëson burokratizmi tani e në të ardhmen për pushtetin popullor, për rendin tonë socialist dhe për fitoren e revolucionit, të hënë të ndërnjegjshme për të qenë luftëtare të vendosur kundër tij. Të kuptohet mirë dhe nga të gjithë se lufta kundër burokratizmit është një luftë e gjatë dhe e shumëm shume, se ajo është në rëndësi të parë një luftë ideologjike për të qenë kundër burokratizmit të drejtimit, për të edukuar e për të kaluar koncepset revolucionare që të përfshijnë plotësisht karakterit të është popullor të pushtetit tonë. Vetëm ështu mund të luftohet me sukses kundër koncepset të ngjashë të e reduktën luftën kundër burokratizmit në pjesësimin e shkresave dhe të organikave dhe të mënjanohet praktika e luftës me fushata.

Kontrolli i masave të gjera të punëtorëve dhe të fshatërave, i të gjithë popullit tonë mbi vepirimarinë e organave dhe të njerëzve të pushtetit, është një nga kushtet më të rëndësishme për forcimin e demokratizmit e mëtejshëm të pushtetit popullor dhe për të luftuar me sukses burokratizmit.

Detyra e Frontit Demokratik është pikërisht që, nga njëra anë, të organizojë e të nxjitet kontrollin e masave mbi organet shtetërore dhe njëzitet që punojnë në të, nga nga atje, të zhvillojë një punë të gjerë ideopolitike dhe edukative, në mënyrë që funksionarët e nënpunësit, përfaqësoni i popullit në organet shtetërore të të gjitha halikave, të ndjekë kur doherë veten shërbëtorë të popullit.

Për çdo të thotë të jesh si shërbëtor i popullit? Para së gjithashtu, kjo do të thotë që të shërbeh popullit me besnikëri të madhe në bërë të vijës luftuarake të Partisë sonë, të jesh punëtor i palidhor për zhbinimin e vendimeve të të lidhjeve në fujri, që për anët rast të mos shpërderosë për përfitime të privilegjve vetëjake besimin që të ka dhënë populli, për kur doherë të jesh i drejtë e i sinqetër, i papajtasëm me çdo shfaqjeja hajëtër, më që në këshilla dhe akrapalliku. Kjo do të thotë gjithashtu të jesh i sëllashëm dhe kurrë me popullin, jo vetëm gjatë shërbimit në punë, por edhe jesh të tjia, të mbash lidhje të ngjashë me masat e të dëgjshëm të kujdes zëria e tyre, të mbash qëndrimi për shumë ndaj vërehjave e kritikave të popullit, të jesh i papjaqtañëshëm me shfaqjej e arrogancës, të mendjëmashësisë e të redullikuqit. Më në fund, kjo do të thotë që kur doherë e mbi
të gjitha të vësh interesat e popullit, interesat e shoqërisë sotë socialiste, që këtë tyu i nënshtrosh interesat personale, që për interesat e popullit të jesh i pathësh për çdo sakrificë.

Çdo punonjës i pushetit, cili do qoftë ky, duhet të shikojë veprimtarinë e tij dhe të luftojë në vetveçtë çdo gjë që bie në kundërshëm të funksionin e tij si shërbëtor i popullit. Me këtë sy duhet të shikojë edhe populli veprimtarinë e njërisë të pushetit. Mendimis, se "ka kush e shikon punën e tyre" duhet flakur tej si një mendim i gabuar që frenon iniciativën e masave dhe çdo të organizatave të Frontit Demokratik, për të organizuar e nxjitur kontrollin e punonjësve. Asnjë kontroll tjetër nuk mund të zëvendësaj kontrollin e popullit të bashkuar në organizatën e tij të Frontit Demokratik. Prandaj, ky kontroll duhet të ushtrohet rregullisht me të gjithë forcën dhe në rragë të drejtë, në mënyrë që të shërbejë përmosësimin e forcimit të punësh të punës nga të gjithë njërrojë dhe organet e pushetit.

Së kaqë punuar deri tani organizatat e Frontit në këtë drejtim? Në krahimin me i kaluarën ka disa përmbajtje, për ato juajë ende të punajshme. Ndërta marrin pjesë aktive dhe luajnë një rol të dorës së pasur gjatë fushatave të zgjedhjeve, organizatave e Frontit pak kujdesin për të ndjekur se si punojojë këta përfshijeses të popullit pasi zgjidhjen, si i kryejnë dyrat dhe si e justifikojnë besimin e popullit. Ato pak kontrohuan për të vënë këta njëriçënë kontrollin e masave, duke organizuar mbledhje të Frontit ku ata të japin periodikisht llogaritë para masave, për të edukuar masat që të jenë kërkuara, të rrepta ndaj njërisë që kanë zgjedhur, që të përdorin me gjuhën kur e shihin e nevojshme edhe të drejtën e revokimit ndaj atyre përfshijesesve që nuk tregohen të denjë dhe nuk e justifikojnë me punë besimin e masave. Më të gjallë e më luftarake duhet të jenë organizatat e Frontit së trihuna nga duhet të buqësi i fuqishëm zëri kritik i masave për çdo të melë e dobësi në punën e organave shktetërore e të njërisë që punojnë në to. Më me vendoamëri, gjuhën e rreptësi duhet të luftojnë ato kundër kujtio që nuk përfshir masat dhe mbyt zërin e tyre.

Problemet e pushetit janë probleme të mbarë popullit punonjës. Ato vendosen e zgjidhjen jo nga disa këshilltare o deputetë, ag më pak nga disa funksionarë të çmimin, por nga populli në fuq. Këtë duhet të kuptojmë mirë. Prandaj sa më e gjerë të jetë piqësmarrja e masave punonjëse në veprimtarinë e shktetërore, ag më mirë o ag më drejt do të stabulojnë e zgjidhjen problemet. Në këtë drejtim një rol i madh i takon organizatës e Frontit Demokratik për të rritur piqësëmarrjen e masave në studimin e zgjidhjen e problemeve të mëdha të pushetit popullor, për t'i bërë masat sa më të ndërregjshmë që të marrin pjesë aktive në qeverisen e vendit. Pa këtë nuk mund të bëhet fjali për forcimin e demokratizimit të mëdha, që të pushetit të popullit, nuk mund të luftohet me suksset kundër burokratizimit.

-Burokratizimi — kthoi Lenin — mund të luftohet
deri në fund, deri në fitoren e plote kundër të vjetër
tëherë, kur gjithë popullia do të marrë pjesë në
governen e vendit1.

Përvoja e shumë organizatave të Frontit në Tirani, Durrës, Vlorë, Shkodër, Tropoja, Mitridit, Kërqi e gjetsh, që i përcakton rregullisht mendimin e masave për problemet e ndryshme të pushetit, si për çështjet e shërbimit komunal, të artizanale, të sëbërta, të arsimit të kulturës, deri të problemet të mbrojtjes së afshërt dhe i mobilizojnë për zgjidhjen e tyre, duhet të përdoret e të përhapet kudo.

Pjesëmarrja e masave në qeverisen e vendit kërkon jgjith-ashitu që ato të marrin pjesë gjerësishit si në ndinëmin e vendimëve dhe ligjve, që ndihmojnë gjithë veprimtarinë e organave shktetërore dhe rregullojnë jetën e shoqërisë sotë sociale, ashtu edhe në mobilizimin për t'i vënë ato të jetë. Fronti

1 V. I. Lenin, Voprat, vël. 29, f. 198.
Demokratik duhet të bëjë një punë të madhe për të njohur ligjet e shtetit dhe jo thjesht atëna teknike, por kryesisht përmbajtjen politike e ideologjike të qëdo ligji, ta edukojë popullin me frymën e respektit për ligjet e shtetit, për të qenë i papajtueshëm me edo shfaqje e shthrebërëm burokratik në zbatimin e tyre.

Partia jonë gjithnjë ka luftuar me konsekuençë për zhvillimin e forcimit të preshturt të demokracisë së gjerë të masave të popullit dhe në këtë drejtim ne kemi avitur fitore të mëdhe. Jo vetëm zgjedhjet, por edhe gjithë veprimtarja e organeve të pushetit të të ekonomisë, të arsimit e të kulturës, gjithë jeta e vendit tonë zhvillohet në bazë të demokracisë sociale.

Lufta kundër burokratizmit, që zhvillohet me sukses në vendin tonë, po spastron e po i hap rrugë zhvillimin më të madh të demokracisë proletare, po forexon frymën revoluciona e popullure të saj, po e ngre atë të një shkallë më të lartë. Në kundrin e kësaj luftë Fronti Demokratik duhet të bëjë një punë të madhe që populli të thotë fjalinë e tij pa frikë për qdo gjë, sepse ai është zot i vendit dhe i pushetit politik, se vullneti i tij është ligj për të gjithë e që rikundë dhe të shkiclet proj askujt. Organizatat e Frontit Demokratik në mbledhjet e tyre duhet të inkurajojnë diskutimet gjëra e të lira të popullit për qdo problem që i intereson dhe e prekur apo atë. Veçmërisht ate duhet të nxjitet kritikën e hapur të masave kundër të metave e gabimeve pa asnjë kufizim. Kritika e masave në mbledhje ose me fleitàtë e duhet të fshihkullojë pa mësuarë burokratët, indiferentë dhe cilind që shkel direktivat e Partisë e ligjet e pushetit popullor.

Duke forcuar kontrollin e masave aga pushi dhe vetrimarini e organeve të pushetit dhe të aparateve të tyre, duke rritur pjesëmarrjen e popullit në qeverisjen e vendit dhe duke zhvilluar vazhdimisht demokracinë sociale, ne do të lëhjë që burimi që ngjall burokratizmin, do të presim rrugën që edo shfaqjeje të lindjes së revizionizmit dhe edo mundësie për rivendosjen e kapitalizmit në vendin tonë, do të forcuar që demokratizojnë më tej pushetitë popullor, armën më të fuqishme në duart tonë për ndërtimin e plotë të shfaqrisë sociale dhe për mbrojtjen e atelheut...
TÈ ZRAJOHMÉ ME KEMBÈNGULIE E NË MËNYRË KRIJUESE DËTYRAT PËR REVOLUCIONARIZMIN E PARTISË E TÈ JETËS SË VENDIT

Nga fjala e mbajtur në Konferencën e 17-të të Partisë për Tirana në

21 dhjetor 1963

I

KALITJA E VAZHDIUHSHME REVOLUCIONARE, ZBATIMI REVOLUCIONAR I NORMAVE MARKISSTE-LENNISTË ESHTE BURIMI KRYEOR I FORCËS SË PARTISË

...ëshë detyrë me ëndëlsi të madhë që punët të mos i ndërkombët, por t'i thjeshtojmë, t'i bëjmë të prekshme, të kuqteshme, të realizuamë nga gjithë masa e njerëzve dhe jo vetëm nga një elitë e cila është kohë së bashkuar me të rrezikshme e të neveritshmë tej burokratizmit, qoftë në Parti, qoftë në shtet, që synon në qëndrim e vlerës së një pakte e të vitës së shumicës e vlerave të mendhë të shumicës.

Vendimet duhet të paraqitëm të prej e të kuqteshme, që të ketë mundësi të zhbetohet nga të gjithë. Në zbatimin e drejtë të vendimeve njerëzit të forumit nuk duhet të pengohen nga gjithafarë formale të burokratikë, por të nxitë të mendojmë në mënyrë krijuese, të marrin përsipër përgjegjësi të plotë përpara Partisë, të tregojnë iniciativë të gushmishme e të mja pyesin arë e çant për çdo gju. Kështu realizimi i vendimeve bëhet më i sigurt, lehtësohet kontrolli i zhbatimit të lyrit. Kontrolli hyn kësijash në sferën e masave të gjera dhe jo të disa "socialistleve" të veçnar që venë herë pas here nga lart, bëjnë raporte dhe na mbushin me letra, që janë pridhimi i burokratikës.

Të kuptohemi drejt, vendimet duhen kontrolluar nëse zhbetohet osa jo. Liberalizmi në zbatimin e direktsivave të Partisë dhe të ligjve të shtetit është publikë e ideologisë borgjëre dhe bëjnë e gjithë të kërcijave që gjë pranë ndërkombët, që nga shtetjet më të vogla të disiplinënë Partisë, të ligjve e rregullorëve të shtetit, deri në krimet më të rënda. Përmjet ka shumë rëndësi që njerëzit e ngarkuar me punë në administratë, nëqenërisht në aparate e Partisë, të punëthet, në ndihmë të vëmërrueshme, të jenë të klasës, të kënë kalitet të gjithshme revolucionare. Në rast të kundërt, po qe se këta njerëz, qoftëhin komuniste osa pa parti, kanë qëmjet letrat, teorizimet e jo punë të vërtetë dhe jetën e gjallë, nuk zhvillen nga frynë e komandimit, nuk u lënë përgjegjësi të tjerëve, por i rrethuarë te gjitha rreth vetes, po qe se ata në vlerë të tjerë të punës nuk marrin parasysh mendimin krijues të masave, nuk bëjnë vendohetë kontrolli nga lart me kontrollin nga poshtë të vëla masave, të tillë, njerëzit e më shumë për administratat e karit socialistë, pavarësisht se janë të tilla, sepse kanë pritur të theksuar burokratikë. Dhe pritur të tillë të pritur të aparate e jenë shumë të rrezikshme. Janë pikërcërët këta që i ushqejmë të tillë pritur dhe bëjnë presion që të fryhet aparatet.

Për të administruar sa më mirë duhet të zhbetohet me vendosmi parimet revolucionare të Partisë në metodën e punës. Metoda janë e punës revolucionarizhe në praktikën revolucionar e zhbatimit të vendimeve e të direktsivave. Ajo duhet të jetë një metodë armodike e burokratizmit, e rëndësës e raporteve shtetëse plotë gjithaliku i litarë i fotografit të shumë shumë të të dardh shumë të çdo perspektivë. Për të administruar mirë është e ne-
vajshte gjithashtu të njohesh mirë teknikën, ligjet që ndihmojnë zhvillimin e forcave prodhuese dhe përsosjen e marrëdhënieve në prodhim e në shoqëri, domethënë duhet të kesh dituri shtesencore.

...Shumë parim të drejta të Partisë sonë duhet të thollohen akoma më të zhubohen edhe më mirë në praktikë. Paskullin e njohur përmend për dekkim, por atë duhet të mbash, ta përsosesh në bazë të ekspereqencës revolucionare të grumbulluar, të shkencës e të tekniqës së zhvilluar.

Te neposulli është në fuqi, ai ushtiron vullnetin e vet nëpërmjet diktaturës së proletaritit, ai i bën e i zbaton ligjet nën udhëheqjen e klasës punëtore dhe të Partisë së tij të Punës. Por sa purë duhet të bëjnë akoma në këtë drejtim që të realizohet plotësisht ky parim i madh! Në përgjithëse më mendojmë nga ngushtë, së mendojnë disa, se ky parim është i zgjidhur i tërë së zgjidhjen e përfaqësuesve të popullit në hallkat e ndryshme të pushetit politik, atëherë gabojmë. Gabojmë, sepse harrojnë rimin e madh e vendimar të masave dhe të kontrollit të tyre, anojmë nga përjet administrative, doke rajtuar gjuha format demokratike. Ka njëqëz që mendojnë se përdorim këto formë ruhen dhe përdorim në forume të ndryshme kemi komunistë besnikë dhe patriotë të sprobuar, të zotë dhe të zgjedhur, parim është realizuar plotësisht. S'ka dyshim se një mendim i tillë është i cafë dhe mund të themi i gabuar.

Së pari, organet e pushetit kanë nevojë të ushqejen gjithnjë me gjak të ri, me njëqëz të rinj, revolucionarë të vendosur, që njoh rufta për ndër themin socialist dhe për mbrojtjen e fitoreve të revolucionit. Përteritja e vazhdueshme e pushetit me njëqëz besnikë, të dali nga gjiri i masave, e ekspereqence punë dhe drejtiti, duhet të bëhet kurdorë në harmoni të plotë me revolucionarë të vjetër e të rinj, jo vetëm nga stazi, por edhe nga mosha, me burra e me gru., me njëqë nga qyteti e nga fshati, nga të gjithë sektorit e jetës së vendit.

Së dyti, pushetit revolucionarë duhet të mbështetet në raddhë të purë mbi klasën punëtore, sepse ai përfaqëson dikta-turën e proletaritit. Ai duhet të qëndronë diktaturën e klasës

punëtore jo vetëm në teori, por siçomos edhe në praktikë. Në teori është më lehtë të pranoheni, por realizimi i saj në praktikë has në shumë vështrimësi e pengesa që, po të lihen të trasht, e shtrenberpranë karakterin e diktaturës së proletaritit.

Prandaj Partia, si paraqoja e organizuar e klasës punëtore, duhet ta ketë kurdorë të qartë se pushetit yndëj është dikta-tura e kësaj klase dhe, pra, të mbështetet fort mbi klasën, ta edukojë atë, ta mësojë atë në teori e në praktikë, ta bëjë plotësisht të zonjën si udhëheqje të fahatarësisë e të shtresave të fjera të shokërisë dhe të mos lejojë kurri që udhëheqja e klasës punëtore të zëvendësohet me udhëheqjen e administratës.

Prandaj ka rëndësi vijë e masave, kuptimi i thëllë dhe zbatimi i drejtë e me këmbëngulje i kësaj vije. Vija e masave nuk mund të kuptohet pa autokritikën dhe kritikën e kumitës parimore në Parti e në masat kundër të metave e dobësive të kujtloq gjashtë, do të duhet të luftojmë mundësi optimizmit pa baza dhe mendejëshëm. Shikimi kurdorës më ndryshesh me ndryshëm markiste-lemini i problemeve dhe i rezultateve e afroh të shumë Partinë dhe komunistat e masat. Të ruash, të zgjoroshoj e të thellosh pa ndërprerje ndikimin në masat, është një problem nga më venditarët, nga më të domosdoshmit për Partinë. Për ne kështjena qëndrosi ta bëjnë vijën tonë, ideologizmi tonë një se jetën e masave, të cim gjitha përpjera së tokë me masat dhe në ballë të luftës politike, ideologjike dhe ekonomike të klasës punëtore e të jetë gjitha masave.

Këtu duhet të rrahë edhe propagandë realiste e Partisë. Një propagandë e organizuar mirë, që e mban vazhdimisht parasysh këtë pikësnym kryesor, që kuptohet thëllë, prek ndegjat dhe në të lëvizje masat, lidh Partinë me masat, i edukon ato me frymën revolucionare, ngare klasën punëtore të rolin e saj të madh të pararajës dhe e bën kështu të mos lëkundet për asnjë që nga një masajet e vendisë që mund të krijohet për të dhe për Partinë e saj markista-lemini gjatë udhës së revolucionit.

Prandaj lidhja e gjërë, e thëllë dhe e gjëndruarshme me masat punonjëse nuk mund të jetë kurri një digka e sipërfaq-
shme dhe nuk mund të krijohet vetëm në takime zyrtare ose sa për të qenë prezent. Një lidhje e tillë nuk e ka jetën të gje të dhe s'jep për fundimet e dëshiruar. Lidhja e vërtetë e caktë këtu masat krijohet vetëm nëpërmjet lidhjesh të thella e të përditshme punë me masat, në valën e veprimit revolucionar, nëpërmjet shpjegimit të qartë e të prekshën të vijës së Partisë, nëpërmjet organizimit e zbatimit në praktikë të kësaj vije, nëpërmjet kapërcimin të vështrarçive dhe nëpërmjet korrisje së fitit të luftës e të përplakjeve.

Një një proces si ky, që përbën thellin e lidhjes me masat punonjëse, vepron edhe kritika e autokritika e vërtetë marksiste-leniniste për punën në përgjithësi dhe për njëvezi në veçanti. Një rjë përprimim të tillë kaliten lidhjet e vërteta me masat, ashtu siç bëhet një uji me melën, që, pasi mbruhën së toku dhe pjen në furnë, formojnë bukën, e cilë, natyrisht, del e mirë në rast se uji zgjidhet i pastër, nëse mielli sitet dhe i higjet krundja dhe nëse brumi i ardhur mirë pigjet si duhet në furnë.

Një rëndësi të madhe ka këtu kontrolli i klasës punëtore. Ky kontroll nuk duhet të jetë formal dhe nuk duhet të këmogemi me disa përфundime pa jetë në zbatinim e ligjeve dhe të urdhëruarve që disa herë bëhen të para dëshiratishme, sepse u ka ikur kohë. Një Kontrollin punëtor Partia duhet luar i jetë i tale që të revolucionarizojë dhe të shkundë organizatat e Partisë, udhëheqjen e tyre, administratën, ligjet dhe urdhëresat, në ndot rast që paragjitet nevoja. Po ta kujtojnë ndryshe këtë problem ky të revolucionit, të diktatura të zbatimit dhe të Partisë së klasës punëtore, atëherë do të gjobojmë, nuk do të zbatojmë në mënyrë revolucionare dhe me kthjellësisë marksiste-leniniste normat e Partisë, nuk do të bëjmë si duhet e edukimin marksist-leninist të Partisë dhe të klasës, do të sajoljmë shumë arsyje e rrethuar për të shpejtuar ndodhë që një duhet të merrni një rrugë të shkëlqyrëm.

Kontrolli punëtor, brenda dhe jashtë vendit të punës, duhet të zhvillohet nën parallël e hegjemonisë së klasës punëtore dhe të zbatimit të vijës së masave. Ky kontroll duhet të pranohet me bindje nga të gjithë dhe të shuhërohet në një bërafshëm ideologjik, të kujtohet si një donosudoshmëri objektive që duhet të gjejë shprehjen jo velëm në teorin, por edhe në praktikë. Ai është një nga format më të harta të edukimit klasor që duhet të përdorë Partia e klasës, është një nga mjetë më të sigurta që përdor Partia e proletariatit për të bërë plotësisht të ndërgjegjshëm punëtorët të marrin përgjegjësinë e madhe që a takon, përgjegjësinë e drejtimit dhe të edukimit të masave.

Kontrolli punëtor është mjeti i sigurt me mën e të cillit klase punëtore mban në duant e veta diktaturën e proletariatit dhe garanton zbatimin e vijës së Partisë së vet, të programit të saj.

Partia e Punës e Shqiptarës, si pararoje e organizuar e klasës, është dhe mbetet organizuesja dhe frymëzuesja e kontrollit punëtor. Ajo nuk duhet të lejojë që ky kontroll të bëhet shëndetës, në mënyrë të shëndetë dhe anarkiste, por ta edukojë klasën në mënyrë të praqme që kontrollin ta organizojë si duhet, duke ruanuar si sytë e bëhet normat, ligjet dhe rregullat e vendosur nga Partia dhe diktatura e proletariatit. Në radhë të parë klase punëtore duhet të njohë mirë këto norma e ligje, të kujtojë në teorin dhe në zbatimin e tyre praktik, sepse kishin ajo do të sigurojë vëshën e tyre në jetë, do t'i edukojë masat që udhëheq e do të gjejë pa mëndësh cilindro njeri e institucion që i shtoh dhe i shkëmbëron ato.

Partia duhet të organizojë grupe të ndryshme punëtorësh, të cilët, të instruktohen dhe të dërgojnë për të kontrolluar që do të gjë nga vetëm brenda të brenda vendrave të punës, por edhe jashtë tyre, bile edhe organizata-bazë partisë, edhe komitete të partisë, po ta shohë të arsyshe. Ky është një edukim i madh revolucionar i klasës, që ndihmon Partinë e saj, me qëllim që vizja marksiste-leniniste të mos shketoj, të mos drejtonerohet. Partia edukon klasën të vendoset rregullën dhe disiplinën e klasës pa më të voglin ngurrim. Partia jo vetëm teorikisht, por edhe praktikisht e edukon klasën të ndërhyjë me rreptësi e të thotë të tjerës e fundit kur elementet të tregjuar dhe revizio-
nisti përpiqen ta largojnë Partimë nga vijë e saj e drejtë marksiste-leniniste. Trajndidë që i ndodhë Partisë Komuniste të Bashkimit Sovietik është një mësim i hidhur, por i madh, për Partinë dhe klasën tonë punëtorë.

Kur ngjirta çështjen e kontrollit punëtor, unë kisha paraqysh pikërisht experiencën e hidhur të Bashkimit Sovietik, me qëllim që Partia jo të çëndrojë kurdoherë e palëkundur në pozita marksiste-leniniste, që revolucionarë modern të mos depërbyhej dat kurri në radhët tona, që ta shtypim atë për vdeqje që nën vëzë.

Ideja e kontrollit punëtor u përfaqëua me antizakonë nga të gëjtë komunistët e punonjësit të vendit tonë dhe u vu në zbatim kudo me saktë. Shumë të këqija u zhbuluan e u spashtuan. Po kur kalitet çëliku e digjet çymyri, mbetet edhe zgjyri, e cila duhet spastuar vazhdimisht. Kontrolli punëtor nuk është një fushatë, por pjesë përmbërsë e ideologjisë dhe e praktikës sonë revolucionare marksiste-leniniste, është pjesë përmbërsë me rindës i jetësore dhe jetës sonë socialiste dhe komuniste.

Disa nuk kanë avtorë ta kuptojnë atoma si duhet se si mund të zbatohet në praktikë pa të çarë kontroll punëtor. Këta higen sikur e kuptojnë plotësisht këtë çështje në teori, por derisa nuk e kuptojnë si duhet zbatimin praktik, duhet ta marin me mend se kanë boshkë që edhe në kuptimin teorik.

Këtë përplëcë e qëndrueshëm horizonteve të ngushit të skemave në faqitë, prandaj nuk arrijnë dot të kuptojnë si mund të bashkëjetëmë të të bashkëveprojve të të të lëkundurprakse të klasës punëtorë, ai është i specializuar, por, nga ana tjetër, ai është i kufizuar në numër; kurse kontroll punëtori është një kontroll i drejtëpërdrejtë i klasës që kryhet nëpërmjet mijëra komisioneve që dalin nga gjeri i kosa klase...

Ideja e kontrollit punëtor të zgjerohet, të thelohet, të krijojnë formën e ndryshme në rrugën marksiste-leniniste të Partisë. Le të dëgjojme me kujdesin më të madh propozimet e vleksime të punëtorëve në këtë çështje, të bëjmë konkluzione të drejtë, të nxjerrin nga kjo praktikë e madhe e klasës parme të shëruhe dhe të zbatojmë ato në jetë me formën kurdoherë më të reja revolucionare, që këshu të mos na mundëson e vjetera stereofigje, së cilësis i ka kaluar kohë.

Dihet se për organet e saj çëndrore dhe të thërrave, për aparatin administrativ dhe shtetëror, Partia tërhor vazhdimisht një numër të konsiderueshëm njëzësish të paraqyshë. E gëjthi kjo masë e kualifikuar komunistës nuk duhet të shkëpohet në asaj mënëj nga masa e popullit. Funksonet që kryen ajo duhet t'i kuptojë si pjesë integrante të laftës së masave. Kjo është shprehja dhe praktika e politikës së Partisë me masat. Për këtë qëllim ne themi kurdoherë se komunistët duhet të vënë në prodhim. Kjo është e domosdoshme, Të jesh komunist nuk do të loto të jesh zyrtar. Që komunisti të punojnë së klasa, si masa, që ta mësojë atë, ta edukojë klasën dhe masën me mësimet e Partisë, me shembullin e tij, kjo do të arrihet jo vetëm duke qenë zyrtar, por sidomos duke punuar në prodhim.

Këtë problem të madh ne nuk kem ai arrihet ta zgjidhimi si duhet. E vjetra na mundon. Kohësë e para e kërkimin që ne të kishim shumë komunistë nëpër zyre, por tani jo, prandaj në të ardhmen ne duhet të studiojmen përjasëtëm e vndosjes së punonjësve me parti dhe pa parti nëpër zyre.

Një pjesë e mirë e masës së punonjësve të administrosh shtetërore duhet të dëgjetë ndaj nga gjeri i klasës punëtorë. Kjo do të bëjë që të zbatohet më mirë dytyra që shtron Partia për foreimin e karakterit klasor të aparutave administrative të pushjetë popullor. Por duhet të kemi kurdoherë paraqysh që njëkohësisht të ngremë shumë të tjerë në nivelin e atyre që marrin nga klasë punëtorë për administratën. Këtë duhet të mos e harrojmë, të mos e lëmë pas dore. Qëllimi i kësaj pune duhet të jetë i dyfshët; të forcënaj Partinë dhe pushetin me njëzë të klasës, të kujtar, të mëmar u revolucionarë, si edhe vetë klasën punëtorë mbi të cilën Partia e pushet mbiqëtiten nga qëlo pikëparje, dhe jo vetëm si numër, por sidomos si cilësi. Së duhet kurri të lejojmë që të dobësohet klasa punëtorë nga ana cilëscë.
Nga të gjitha këto dhe të tjera del e domosdoshme që ne lë kujdesmi vazhdimisht për përbërjen e Partisë. Klasa punë-lore duhet të udhëheqë. Për këtë është e nevojshme të kalitet në të vazhdimisht, sepse ka shumë rrëzise që një pjesë e saj të mikroborgjezohet (ka në rrëdhjet dhe saj edhe elementë që vijnë nga shtresat mikroborgjeze të qytetit e të fshtarët).

Të mos harrojmë, gjithashtu, se fshtarësia jonë kooperativiste është me prejvardhje mikroborgjeze. Duhet, pra, të bëhet një punë e madhe edukuese, revolucionare, ideopolitike marksiست-leniniste me të, sidomos tani, që ajo po e përmirëson ditën-dilës jetën ekonomike dhe ngjyrë nivëlin e saj kulturor. Nëna pas dohe e edukimit marksiст-leninist në fsat mund të misojë në fshtarësia, prej anëtë pastaj edhe në Parti, elemente me shërbyje liberalo-borgjeze që ndikohen lehtë nga revolucionimi modern. Këta elementë mund të bëshinë një rrezik për Partinë në të ardhmen, ashtu siç mund të ishte një rrezik edhe elementi nëpunës, sidomos i ri e me prejvardhje intelektualli e nga qyteti. Prandaj për të gjithë, dhe veganërisht për fshtarët, për nëpunësit, për intelektualët, kërkohet një kaltje e shëndoshë dhe e vazhdueshme ideologjike marksiст-leniniste.

Ne duhet të kemi kurdosëri parasysh edhe një qështje tjë, sa më tepër kohë të kalojë, aq në shumë njerëz nga të administroheshin e humbëre e të aparaturë të Partisë do të kalojë në pension. Duke menduar me të drejtë se këta kanë ekspериенци, mund të zgjidhin që të gjithë në hallkat e ndryshme të pushetit. Kështu do të mbetet pak vend për musat e gjera të popullit, për punëtorën, për rrinë, për grantë që mund të mos e keni të ekspериенци të madhe si ata, por që shpojti do ta fitojnë. Këtu qëndron, pa e kupuar, një ujëtar rrezik, i burburnëzimit të pushetit, të diktaturës së proletarit, të mënjinës të rolit të masave...


25 VJET LUFTË E FITORE NË KRUGËN E SOCIALIZMIT

Nga fjalimi i mbajtur në mbledhjen solenom kushtuar 25-vjetorit të Çërrinit të Atthent dhe fitores së revolucionit popullor

28 Nëntor 1969

Diktatura e proletariatit në Shqipëri qëndron si shkëmbi granitë

Shokë dhe shoqë,

Vendesa e pushetit popullor në gjithë vendin më 29 Nënëtor 1944 është fitorja më e madhe në historinë shumëshkuellore të popullit shqiptar. Pushetit popullor, diktatura e proletariatit, është arma e tij më e luftës në luftën për jetën e ve, të lirë e të lundur — socializmin dhe komunizmin.

Merrin e shquar e Partisë është se ajo i lidh ngaushë e i shkruar në një të vetme luftën për çërrinë kombëtar dhe luftën për shkatërrimin e pushetit, të vjetër, antipopullor e reakcionar, për ngriturin e pushetit të popullit. Partia nuk lejoi kurrrë që borgjezja dhe qiflitarët të vrëmës popullit pushetin dhe që gjaku i derdhur prej tij të shkonte kot. Me vendosërinë më të madhe ajo i preu rraygan ndërkohësisë e imperialishtë anglo-amerikanë në punën e brendshme të vendit ionë. Kjo vijë konsekente bëri që në Shqipëri të ekziston e të vepronë vetëm pushetit i ri, pushetit i popullit, që filloi të kryejë, qysh
të nesërmen e gërlimit të atdhënt, funksionet e diktaturës revolucionare të proletaritalit.

Qëshjtën e pushëtën popullor, të ruajtjes, të konsolidimit e të përsosjes së të tij të përshtat Partia e ka pasur kurdoherë në qendër të vëmendjes gjatë tërë periudhës 25-vjetore. Ajo është udhëhequr me konsekuencë nga mësimin i madh i Leninit se është më lehtë ta marrësh pushtetin sesi ta mbështët. Ekspersia historike e ka vërtetuar plotësisht këtë mësim, si me shembuj pozitive ashtu edhe negativë. Ajo ka treguar se dikëtura e proletaritalit rëndë të vendoset si rezultat i revolucionit socialist nga ndihnjëtar, por më pas të likuidohet, qoftë nëpërmjet kundërrevolucionimit të armatosur, qoftë më anët e kundërrevolucionit revizionist «paraqesor». Mundet gjithashtu që, pasi të ketë triumfruar, dikëtura e proletaritalit të rrezikohet seriozisht, të uzurpohet pjesërisht pushtetë nga elemen-të kundërrevolucionarë, por më pas, me rrugë revolucionare, të përmbysen e të shpalltohën uzurpoherë dhe ideologjia e tyre të ndihmëse, të rivenës të plotësisht dikëtura e proletaritalit dhe të mbrohet ajro më suksesi. Por humba e plotë ose e pjesësme të dikëtura të proletaritalit më është aspak njiñ fatalitet. Ekspersia historike ka vërtetuar, gjithashtu, se është plotësisht e mundur që, pasi të jetë vendosur, dikëtura e proletaritalit të ruhet kurdoherë e pashtër, e paprekur dhe e patundur në të gjitha hallkat e drejtimit, duke u zhvilluar e përsosur vazhdimishit.

Kjo ekspersiencë historike e shumashme e dikëturasës e proletaritalit është një lleshar i çmuar për gjithë marksist-leninisë dhe popujt, për të gjitha vondet që futen në rrugën e socializmit. Ajo dohet studuar me kujdesin më të madh, nën prizmin e pagabueshëm të marksizëm-leninizmit, për të ndjerrë mësimin e vleksime se si të çohet përpara në rrugë të sigurt dhe me sa më pak zigzage e sakrifica çështja e socializmit në të gjitha vendet.

Nuk ka qenë aspak e shëndtë rruga që ka kënuar dikëtura e proletaritalit në këtë 25 vjet edhe në vendin tonë. E tërë kjo periudhë është përshtuar nga një luftë e pamëshirshme kla-
si armë të ndërregjshme të revolucionit dhe të diktauturës së proletarit. Orientimi dhe masat e Partisë për vendosjen e raporteve të drejtë midis njeriut dhe armës në ushti, duke vënë në plan të parë njeriu, si faktorin vendimitar në Lufta, midis punës politike dhe ushtarake, duke vënë politikën në komandat, midis ushtarave dhe oficerëve, për forcimin e marrëdhënies të tyre dhe të unitetit të Brendshëm të ushtrisë, midis pushkës, kazni dhe librit në ushti, duke i dhënë prioritet së parë — koto, si dhe masat konkrekte për krijimin e komiteve të Partisë dhe vendosjen e komisarave politikë, për heqjen e gradave dhe forcimin e lidhjeve të ushtrisë me populimin, kanë një rëndësi të madhe paraimore dhe u shërbejnë forcimit dhe revolucionarizmit të mëtejshëm të Ushtrisë së Popullore. Koto masa juaj vendimtar për të mos lejuar dejenërimin e Ushtrisë Popullore, të Armës së Sigurimit, për të mos lejuar shndërrimin e tyre në vegla të vërblën në duar të kundërrevolucionit, që adosh në Bashkimin Sovjetik dhe në disa vend të tjera, ata dua përikon për të ushtaruar dhunën revizioniste e socialisteshëm mbështetin e pakënaqur, apo për qëllimet ekspansionistë të imperializmit revizionist sovjetik.

Krahban forcimit të gjithshëm të Ushtrisë Popullore dhe të Armës së Sigurimit të Shtetit, Partia dhe pushjeti popullor, ashtu si në mëson Karl Marks, kanë eur si mendoni në rrugën e përgatitjeve ushtarakë dhe të armatosjes së të gjithë popullit. Kjo jo vetëm e ka bërë Shqiptarët socialistë në kohën që shkaktoi granitë të paktuar përgjithësisht, e arsiteti kundërrevizionisti i rrenj. Por ka edhe një kuptim të thellë politikë e ideologik, sepse përdhon një përvojë të mëtejshme të sistemit të diktauturës së proletariat, përfshin një nga shpërthjet më të shehja të demokracisë popullore në veprim, dëshmon për karakterin thellësidhë popullor të pushitet, për përkrahjen e pakënaqur të fshatë popullit. Kjo është një ndër rrugët më efektive për rëndësimin patriotik dhe klas-revolucionar të masave të gjera të punonjësve. Kjo do të thotë se që ndërbyen e mbrojtjet së ndihmuar dhe të vendit tonë socialist, që është bërë e po bëhet edhe të më shumë që qëndrojë jetike e të gjithë popullit.

Veçmërisht e rëndësisht shumë për ruinjen dhe për forcimin e diktauturës së proletarit, Çifti i është lufta që ka zhvilluar e zhvillon Partia për çërrënjasjen e shumëbildhimeve burokratikë, që është quajtur, shërbyen si një ndër bazat kryesorë të lidhjes dhe përkrahjes së revizionizmit në Bashkimin Sovjetik. Lufta kundër burokratizmit synon në lidhjen e njëshëm të punonjësve, të vi vënën e fij në kontrollin e drejtëpërdrejtë, efektivisht të vazhdojnë të masave të gjera punonjësve, e zhvillon e gjithshëm, e shqiptarëve, dëshiron dhe të punonjësve e pandurprerë të demokracisë sociale. Ajo përgjithësisht jërgë nga garanci të madhe që dikatura e proletariatit të mos degjenerojë kurri në një dikatura antipopullore revizioniste e borjizme, që jërgë të jetë kurdoherë arma e furqishtme e revolucionit dhe e ndërthimit të socializmit.

Të gjithë revizionistët e kanë në majë të gjithë fjalën «demokraci sociale» dhe spërkohojnë shumë me të. Ky është një mashtirim i madh dhe një demagogji i parapunjes. Atja ka sundonjë revizionistëtët, ndonjë këlendi me të këlcë demokraci kështu me punonjës. Vëllë revizionizmi më i madh në Bashkimin Sovjetik dhe në vendet e tje a ish-socialiste bazohet në burokratizmin e gjithë jetës së vendit, dëshivëse në mësimin e demokracisë. Shkon e bërët në vendet revizioniste! Me rritjen e rezistencës së masave popullore ndaj konsistencë revizionist, dikatura «fidelë» revizioniste po përcaktojë një rregull të përpunohet e që të leprëjet me metodë të dëshmuar shqipësia. Në Çekoslovakia si shitja e reorganizuar «demokraci» e Rusisht dhe e pradromëve të tij moskomitë sfajgat në formën e reprezentimeve më të egra kundër popullit patriot çekoslovak.

Partia jonë kurrë në ato para demokracisë sociale me arrin e një sentimentalisë të zhvilluar dhe as si një stagje të kofë, ose si një të drejtë formale të popullit punonjës. Duke i përmbajtur me konsistencë parimit të centralizimit, si një parim themelor i pushmajshëmagj dhe do dikatura të vërtetë e popullit, ajo, në të njëjtën kofë, kështu i dëshiron demokraci sociale më të gjerë dhe më të plotë për punonjësit, si një koha të domasdhënës e kundërrevolucionit dhe diktauturës së
proletaria, për ruajtjen e forcimit të saj të vazhdueshëm. Çdo gëndrim i njënsëshëm në këtë qëshje të madhe parimore, shkelja qoftë e parimit të centralizimit proletar qoftë e demokracisë socialiste që të tepër e rrezikshme për rendin socialist.

Masat që janë marrë për rrënjosjen e konceipeve të të praktikeve të demokrime burokratike kanë forcuar shumë diktaturën e proletariatit, kanë zgjeruar demokracinë sociale, kanë rrënjar iniciativën e gjerë krijujeve të punonjësve në të gjitha fushat. Të tillë janë ato për forcimin e marrëdhëniesve të drejtë midis kuadrove e punonjësve, për luftën kundër shfajseve të centralizimit burokratik, që mbytjet iniciativën e bazës, për rritjen e rollit e të kompetencave të organave dhe të njerëzve të zgjidhur të pushtetit, tërheqja aktive e mendimit të punëtorëve e shëntirëve dhe pjesëmarrja e tyre në zgjidhjen e problemve shtetore, spastrimi i legjislacionit nga influencat e huaja dhe gjërat e tepërta dhe, përmby të gjitha, forcimi i kontrollit të drejtëpërdrejtë të klasës punëtore, mbi që gjë e mbi këto.

Por ne nuk mundojmë dhe nuk duhet të mendojmë aspak se është arrijtuar kulmi, se nuk ka nje vend për zhvillimin dhe thëllimin e mëtejshëm të vijës së masave e të demokracisë sociale, se janë zgjidhur të gjitha problemet dhe janë zhdukur tanimë të gjitha vështirësitë e pengesat në këtë fushë, se lufta kundër burokratizmit ka marrë fund. Na mbetet akoma shumë e shumë për të bërë. Duke u mbështetur në mësimet e pavdekshme të marksizëm-leninizmit, ne duhet të thëllojmë më tej shumë parime të drejtta e forma demokratike që janë fatur tanimë në jetën tonë. Duhet të jemi kurdroherë në kërkim për të gjetur forma e njëte të reja, më të përsosura, të demokracisë sociale. Duhet, sidomos, që të gjitha këto të mos mbeten formale, në tërë, por të zhadhen plotësisht në jetë, në praktikë, të bëhen jeshë e pandarë e jetës shoqërore të përditshme, të futen në spirtin dhe gjakum e gjithë punonjësve. Kjo kërkon që lufta kundër konceipeve e pengesave burokratike, që janë arsimiku i rrezikshëm i demokracisë proletare dhe që, falqiqësisht, ekzistojnë dhe do të vazhdojnë të ekzistojnë akoma për një kohë të gjatë, të mos ndërpritet për asnjë cast, por të vazhdojë e ashpër e pa lëkundje nga lart, dhe sidomos nga poñshë, me pjesëmarrjen aktive të masave të gjera punonjëse.

Mbi të gjitha, duhet ruajtur kurdroherë e pacemuar dhe të forcosen përcaktuar udhëheqja e pandarë e Partisë në shtatin socialist. Ky është një parim bazë i patundur i diktaturës së proletariatit, kusht i domosdoshëm e themelor i ekzistencës së saj. Predikimet e revizionistëve të ndryshin mbështetojnë së shtetin socialist nga partia proletare janë largimi më flagrant prej pozitave të marksizëm-leninizmit dhe janë për qëllim të justifikojnëlikvidimin e diktaturës së proletariatit. Ne edhe në të ardhmen do të ecim në rrugën e forcimit të mëtejshëm të udhëheqjes së Partisë së ndodhëzë të pushtetit e të tjerë jetës sonë shoqërore, të përsosjes së saj të vazhdueshme, duke luftuar e flakur tej ndryshojë të formalizmit e të burokratizmit...

TË MBISHTETEMI FUQIMISHT NË MENDIMIN KRIJUES TË MASAVE PËR PLANIFIKIMIN DHE KRITIQUJEN E PRODIMIT

Ngu fjalë e mbajtur në mbledhjen e Byrosë Politike
për KQ të PPSH

27 prill 1970

Mua më duhet se puna me rëndësi shumë të madhe për tërheqjen e mendimit krijujes të masave dhe pjesëmarrjen e tyre sa më aktive e të drejtpërdrejtë e në planifikimin e drejtimit të ekonomisë sone në organizohet si duhet dhe sa duhet. Rrethet, baza, klasa punëtorë dhe kuadrot e shumë që Partia ka përqëndruar e do të përfaqësuar sa venë e më tepër, duhet të kontribuajnë shumë më tepër se dori më sot me mendime e sugerime për t'i gjitha që ndihmojnë të më shumë dhe të shumë të drejtim në ekonomisë sone. Propozimet dhe iniciativë e punojshme, të ndërmarrjeve e të rretëve duhet të përbënë subjektin e madh kryesor të planimit tonë. Për këtë të përdoridhet mendimi i bazës, sepse ata që punojnë në bazë, punëtorët, teknikët, inxhinierët, drejtorët, administratorët etj., janë të shumë duart dhe mendja kryesore e zhvillimit që janë të para për prodhimin, nëse janë të rëndëse të përkohëshëm e shumë të përkohëshëm. Këta janë ndihmësit ato nga më kryesorët, që ndihmonjë organjet qendrorë të Partisë e të shkënuqë të koordinojnë e të kuptojnë drejtimit të përgjithshme të zhvillimit të ekonomisë, të harmonizojnë mendimin e punës në skallën e gjithë ekonomisë. Në qoftë se ne do të kemi besim më shumë vetëm në ato që do të vendosë ministria këtu në qendër me 2-3 veta që ka ajo për zgjidhjen e një problemi dhe më do të marrim punësht gënjë për pajisjet, mendimin dhe propozimet e kështuq punëtorë dhe të ndërmarrjeve tona, atëherë gënjë dhe punët më kunë për të na shkruar mirë.

Shpejtart, në dëshkastere, luan pa shqyrtohur ato që duhen zgjidhur më shpejt dhe shqyrtohen e vendoset mëpar gjëra që presim e mund të bëhen më pas. Pse ndodh kështu? Sipas mendimit të lart, kjo ndodh sepse shumë gjëra jemi mësuar të vendosim lart, në qendër, sepse për shumë që ndihmojë të dorës së dytë e të tretë të planifikimit dhe të drejtim të ekonomisë sone ka një falë centralizimi të tepruar, që kufizon, ndryshëm e ngjashëm kompetencat e ndërmarrjeve, të bazuq. Kjo është një qëndja e për banim, ndërsa organizative, prandaj duhet të zhvilloni kërkojet e më të thrëndësirës teoriko-politik dhe organizativ që ka vendosur Partia mbështetësin që rregullon dhe siguron zhvillimin e shpëtës së të harmonizojmë të ekonomisë sone socialiste.

Centralizimi i tepruar, kur gjithëtka shqyrtohet ose aprovohet nga lart, rutina, ngurimet ose fomonet që paqitjën për t'u mbështetet nga klasa punëtorë, te teknikët, inxhinierët, drejtorët, njesit të dëshmit, të shumë e më të rëndë, mendim të ndihmojnë të dëshhruftë të tyre. Në qoftë se lejojnë që kato gjëra të trasën, masat më do të aprovojnë një metodë pune të tillë në kundërshtim me perimet e Partisë sone. Masat punojnë që të prodhojnë e që ndihmojnë, duhet të shohin realisht unilinet e plotë të mendimeve dhe të propozimeve të tyre me ato të udhëheqjes ekonomike dhe politike. Prandaj të vëpësojnë ndryshëm qëndërsh të shpërthojnë e këto e që para të ndihmojnë, kur duhet të shërbeni këtë ngjashëm për të ndihmojnë të drejtim të shumë të dëshmit, të koordinojnë e të kuptojnë drejtimit të përgjithshme të zhvillimit të ekonomisë, të harmonizojnë mendimin e punën e masave në shkallën e gjithë ekonomisë. Në
Po ta shohim tanë cehijën nga pikëpamja ekonomike, do të dallin pajtojtër në persuadimin me planifikimi dhe caktuam i detyrave vetëm nga lart, do të në shkaktonë rrjetëzime të dëshmitme për zhvillimin e shqipjës e të harmonizshëm të ekonomisë sociale. Duhet paruar paraqitëse që do objekt i ri, ose detyra që kaktuhet në planin e shtetit për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës, prek degë të ndryshme të ekonomisë, paraqitë një lidhje dhe varësi reciproke midis degëve, një zhvillim të shumëshëm të këtyre degëve. Në qoftë se këto objekte dhe detyrë kaktuhen pa marrë mendimin e masave punonjësive, pa u konsulluar me të gjërësishëm në imatesha, ka më shumë mundësi të bërë gabime, të krijohen disproporcione ne qysh në hartimin e planit, të jepet opçëra kësaj ose asaj dëshjë sitivate, të kaktuhen gjëra të paargumentuarra e të pastëtuarra deri në fund e.t.j., e.t.j.

Shumë herë kemi folur e flasin me të dëshjë për disiplinën e planit. Megjithëse konstatojme se edhe në këtë cehijë ka boshllëje, ka aty-këtu kupime të ngusha, të cekëta e burqratike që penajnë bazën, iniciativat kriju të punonjësve, zhvillimin e rrallështë të ekonomisë sociale.

Me gjithë përmbashëm, metodat janë e punës së shumë për të dëshiron. Kurdoheri i këshillon shokët të kënë besim të plotë të baza, të mosat e punëtorëve, koperativistëve, të kuadrot tash, të lënë dëja të punojnë, të marrin përgjegjësi, të maten forcën e tyre me detyrat që u vihen, me vëshirësitë që u dalin dhe të kënë seafasonin e plotë të punës së tyre krijuje. Detyna janë si udhëheqja eshitë të mësuarësi masat, por nëkohësisht të mësajnë prej tyre, qe çka edhe nga ata që e harrojnë këtë të dytën. Detyna janë eshitë të kontrollojmë masat dhe kuadrot në punë, jo me qëllimin që të sëmih në gabime, por për të ndihmuar. Nga nga tjetër, edhe këto duhet të na kontrollojnë ne, kur jeta vërshon se kemi të meta e gabime në punën, pse edhe përgjegjës që e harrojnë këtë domosdoshmëri objektive marksiste-leniniste, që u rrifik mendja dhe kujtojnë se nga mendja e tyre sëdell kurrgjë e gabuan. Dhe qjo i bën mendjëndeshëm, arroganti me varësit e nevërët ndaj kundrorëve.

Methoda e punës nga ana e udhëheqjes qendrore, qoftë asaj të Partisë, qoftë shtetërore, duhet të luftojë marren me ekipimra qe i përkusin bazës. Syri u mprehti duhet të shohë çdo gjë, por në rast se ne e mosojmë gjithë masën me këtë purim të dëshjë, dhe duhet thënë se kemi shumë rezultate të mira në këtë drejtim, ne nuk duhet të meremi me gjëra të vogla, të harxhajmë kohën me to dhe të harrojmë problemin e mëdha që dham studime të thella dhe zgjidhje të dëshjë nga anë jonë. Shumë herë këtu ka dizekullësh dhe kjo duhet me shprehjen "na merr rutina e punës". Jo, nuk qëndron puna këtu. Këto "gjëra të vogla", janë shumë të të lehta për t'ju zgjidhur nga kuadrot kryesorë, pse kanë një eksprencë të gjatë dhe "zgjidhja" e tyre krijoj "një kënaçësi" që mbush boshllëje dhe krijoj "përshkypjen" se udhëheqim. Por ky është një "satisfakcioni" jo i dëshjë. Neve, shokë, na duhet të suxhëson probleminë me të rënda, më të vështrera, këto probleme jo se na trembin, jo se nuk i alakuojnë, por jo me atë lehtësi që bëjmi me "problemet e vogla", të efet fare mirë i zgjidh baza dhe ndonjë tash që qo ajo nga një ngajet e afilë që jo vetëm i zgjidh këto probleme po ag mirë dhe shpejt sa edhe ne, por zgjidh edhe probleme të mëdha e të kokluturë, zgjidhje që ndriçojnë dhe ndihmojnë fuqisimit punën krijuje të udhëheqjes qendrore...
Në Unitetin e Ploqësh Parti-Popull-Pushtet Qëndron Forca Jone

Ngjashme e mbajtur në takimin me zgjedhësit e zonës eletorale Nr. 219

18 Shtator 1970

...Karakteri themelisht demokratik i zgjedhjesve në vendin tonë është një tipar dallues i regjimit tonë socialist. Ndryshëm, kryjt ndryshëm ndadhi në regjimet kapitaliste, ku fitet shumë për demokraci e bëhen votime. Ka vende kapitaliste që qëhen "të përpunuarë" dhe që pretendojnë se në të bëhen votime "demokratikë", por në disa prej tyre gërë vetëm dhe mezi e fituan të drejta e votës, në disa të tjera ato nuk kanë akoma të drejti të votojnë; ka vende kapitaliste ku kjo e drejti kufizohet te ato që kanë një të ardhur të caktuar në vit, gjë që do të thotë se atje votojnë vetëm borgjezit, ato që kanë të ardhura të drejtguar; në disa të tjera nuk votojnë ushtarët, të gjallë, kurse në listat e votimit përshihin edhe të vdekur; ka edhe nga ato ku, sigurisht, të votohesh me zgjedhësi të dytë. Ekzistojnë edhe vende ku mezi me votimeve është rregulluar në një mënyrë të atij është që nuk fiton kandidatit që ka marrë shumësin e votave të zgjedhëvat, por fitojnë kandidatit e partive që përfaqësojnë kapitalin monopolist.

Me këto metoda pseudodemokratike kapitali monopolist synon mbajjen në shkallët të plotë të populit, varfërmìn e masave punojshme, mbajjen në injurancë dhe shfrytëzimin e tyre sa më të thëllë e barbar, me këto metoda kapitali synon të krijojë dhe të forcojë çdo ditë e më shumë mjete dhe formë të ndryshme për të shypur, çorodit të shpalltuar rezistencë dhe luftën e masave punojshme kundër shfrytëzimit kapitalist.

Drejtimi i shtetit, i ekonomisë, i kulturës dhe i ushtarës në vendet kapitaliste ka vetëm lëvizje të jashtme "demokratike", pasi në fakt atje sundon thundra e eqër e kapitalit, ligj i iji i xhunë. Atje ka "demokraci" për të pasurit, por jo për të varfërit. Këta duhet të nënshtrohen ligjve të kësaj filo "demokraci", e cila, ndryshëm, përpiqet të krijojë ndërmjet përshtypjen se "demokraci" e tyre e votës "popullore" që zgjidh, për shembull, senatorët në Shtetet e Bashkimit të Amerikës që të "demokracia" e përsëri në bëh. Por realiteti në këtë vend të madh kapitalist është kryjt ndryshëm: asnjë nga senatorët amerikanë, qësin këta të pariisë së "elefanet" apo të "gomurit", domethënë të partive "demokrastë apo "republikane", jo vetëm, nuk janë nga gjiri i shësive punoqesh, por ato s'janë as edhe nga edhe që ndodh fraqon të borgjezisë. Aku dala nga ato fraqonës së shësive të larta të borqjesë monopolisë që përfititen pasqyrërisht në universitetit të vëçanta për të ardhur në vendet kyçe drejtues të shtetit kapitalist amerikan. Kjo është ajke, aristokracia e kapitalit, do jenë dhe do fakt. Ministrat dhe senatoret amerikanë që vijnë në organet e larta të shërbyjnë janë njëkohësisht ndërkohësisht ose mitetë të këshillat e konsumuimeve dhe të bankave të mëdha të vendit. Dori të përkthihet amerikanë ndryshëm për asnjë rast që ndonjë senator o ministrë të ketë prejardhjen e vot jo më nga klasa punoqës që nuk mund të bëhet ajke, por as nga shërsat e mesme të borgjezisë. Në këtë mënyrë është ndërtuar atje dhe gjithë tani i përfshirështë mirëpërre, në të gjitha drejtujët e saj, Kupohet lehtë për çfarë regjimi e për çfarë "demokracia" e votimeve të lira mund të bëhet ajke në këtë vend.

Në vendet e tjera kapitaliste format e jashtme mund të mos jetë plotësisht të njëjtojnë me ato të Shishtete të Bash-
kuara të Amerikës, por në brendi, në esonë dhe në praktikën e gjërave janë njëloj.

Në parlamenti anglez ka edhe laboristë, të cilët janë përfaqësues të «drejtd-unioneve». Ata hiqen si përfaqësues të klasës punëtore angleze, por në realizat bëjnë pjesë në arsiko-
kracia në punëtore, që është në shërbyrim të plotë të kapitalit dhe të imperializmit anglez. Kjo parti, «Lebur partia», gjëra në opo-
zitë, vjen edhe në pushjet, por në realizat nuk është aspak klasa punëtore që vjen në pushjet, pasi në pushjet atje është kundhoret kapitali anglez, ndërsa laboristët janë administratorë servitë të kapitalit dhe të imperializmit anglez, ata janë një «shtresë e teknokracisë politike» në shërbyrim të kapitalit monopolist.

Në Francë dhe në Itali është e njëta gjë, por në këto dy vende gjëra demokracia më formë më të theksuara. Në par-
lamentet italiane edhe francëse vijnë edhe «komunistë», në gev-
ere marijn pjesë edhe «socialisë»; formohen shoqëri qeveri të përzier me ftoj-liq partishe me plot etiketa «demokratike», por në realizat të gjitha janë kapitaliste, borgjeze. Tani revi-
zionistët francëze dhe italianë, që predikojnë marrjen e push-
ketit nëpër punëtore procedurave parlamentare, në mënyrë paq-
sonë dhe në koalicion me borgjezat kapitaliste, përpjekin të futen edhe ata në qeveritë e ardhshme për të shërbyren kapita-
lalist. Por me gjithë këto ndryshime, ashtu sikuze në shtetet e Bashkutave të Amerikës, edhe në këto vende sundon kapitalist monopolist, pranajt këto ftoj ndryshimesh, të cilët për mëjn jepin përshtypjen e njëfarë «demokracisë», në qoftë se klasa punëtore dhe masat përmjetë të këtëvë vendeve nuk i analizojnë, nuk i thëllojnë dhe nuk i luftojnë me vendosmërit, atëh-
ërë ato mbeten vetëm iluzioni të fato, që, duke u hequr njerëzvje të syve, krijojnë mundësinë dhe lojërinë deri në një farë shkallë e në është momente kyq të zgjatet jeta sundimit të kapitalit.

Îshë të quq të një hendek i madh ndan botën tonë socialis-
iste nga bota kapitaliste. Populli shqiptar, me Luftët e tij heroliche Nacionale.marginare, të udhëhequr nga Partia, kundër

pushtesve nazi-fashistë dhe feudalëve vendës, e kaperceu hammerë kapitaliste dhe doli në shoqërinë socialiste, të cilën e ndërtoi dhe vazhdon ta ndërtuar plotësisht e me sulkes, përsëri me luftë dhe me përpjekje, me punë të palidhur e me

rovësiresë të plotësuar, e krijojnë në fshatren dhe në qeveri dhe në shoqërinë e Partisë dhe të ideologjisë së fi

markizëm-leninizmit.

Kur i heqim një sy së kaluarës, në mbarreni dhe kreu-

hemi me popullin tonë heroik, me Partinë tonë të lavdhanë, që kapërëyin kaq shumë luftëra dhe beleja, vuajtje e qëndrime, vështrirësi e pengjes të papërshkruam dhe doli mbanë fi-
timtarë, pa u ligjëshmar, pa u cekuruar një asajë moment, por me një forcë sapitëtore dhe fizike vigare, mbi gërma-

dhët e shoqërisë me klasa antagoniste, qëdërëtë shoqërinë e leliguar socialiste, Shqipërinë e tij e popullit.

Shumë nga ju, të rinj e të roja, fëmijët tonë, që do të shkojmë së bashku krah për krah të votojnë për forcën e Republikës dhe të pushimet tonë populor, nuk kishtë lindur akoma kur lindi Republika jonë. Shëj ja vetëm ju që votoni për herë të parë, por edhe ata të çliuva akoma nuk u ka ardhur radha, janë vërsuajt si një lumë i madh, i papërmajtuar në skollë e në punë, në mà e në fabrika dhe ndërtojnë huku-

radha, kombinate e hidrocentrale, shirojnë rrjedhë të elektri-
kut anembanë Shqipërisë, ndërtojnë skollë e çajërë mëte.

Mbarë populli ynde kreuhtet me ju, brezi i ri i vendit tonë, pasi
duke u rritur, ju gjithnjë e më mirë mendoni, punoni dhe luft-
toni si revolucionarë të vërtetë, ju jeni siguria e një zhvillim
më të bëgatshëm të ndihmu, sëse këto bëgati ju po e krijoni vetëm me punë, me djersë, me ëiturri, sëse çështja e madhe e

mbarë populitë është juaja, sëse në asajë vend të holës nuk
e është kuptuar dhe nuk është zgjidhur kaq drejt çështja e ri-

nisë, sic është kuptuar dhe zgjidhur nga populli shqiptar dhe nga Partia e lavdhanë e tij e Punës.

Por unë dëshiroj të ju them një gjë, që fëmijët tauli, njëpër-
dhë stërniçetëtë, të do të jene edhe në të zotë, edhe më të
mësuar e më puñëtorë se ne edhe se ju, pasi Partia jonë është dhe do të jetë kurdoherë një Parti e celikë revolucionare, që do t'i edukojë brezat njërin pas tjetrit me një karakter të hekur, me një kulturë të madhe përparimtarë, do t'i kalitë ata me ideologjinë marksiste-leniniste, do t'i bëjë puñëtorë të paladhrur e me një zemër krejt të pastër e bujqare, do t'i çhirojë nga shumë mbeturina që vuajmë ne sot, do t'i bëjë kurdoherë ushtarë të paupër të revolucionit, do t'u mprehë në kulën vigjilënës dhe luftën kundër armiut të klasës, qofshin këta brenda, qofshin jashlën. Jeta e bukur dhe e begatashme që do të luçhojë vazhdimisht anëmanë Shqipërisë, do të jetë për ta një nxjite dhe një kënaqësi për të eur kurdoherë përpara dhe jo për të fjetur mbi dafina. Vepra e madhe e popullit duhet të vazhdohet, të përjetësohet. Atë pa e lanë anëtarët boronjti dhe brezat që kaluan. Ne e kemi për detyrë të parë ta ngrenë lart e më lart këtë anëtarë dhe t'u kalqinjë dorë më dorë dhe zemër më zemër brezave që vijnë. Për këtë punon i gjithë populli me Partinë e 'Punës në krye...

"Raporte e fjalime 1970-1971."

p. 5, 9-14

MBI ZRATIMIN E VENNDIMEVE TË PLENUMIT TË 6-TË
TË KQ TË PPSH PËR LUFITIN KUNDËR SHFAQJVE
TË INTELEKTUALIZIMIT DHE TË TËNOKKRATIZIMIT

Nga fjalë e mbajtur në mbledhjen e Sekretariatit
të KQ të PPSH

28 shtator 1970

...Në aparatur qendrore, në dikasteret, intelektualizimi është më i theksuar dhe nuk luftohet si duhet ds në teori e sidomos as në praktikë. Ai manifestohet në shumë drejtime si në metodën e vjetër të planifikimit, në shesimin jorejt te baza, por te bëhet e materialeve, në sigurimin e materialeve e të marrave të ndryshme nga importi në bazë të kërkesave që bëjnë dikasteret nga lart. Që nga shfaqjen e intelektualizimit e shoqërimi edhe të ngjyrimit e punonjësve të aparatur qendrore për të dëshmit kompetencat bazën, të tendencës për të gërballhu shumë gjëra në aparatur qendrore, që e ka burimin dhe mendjemadhesin e tyre dhe të besimi i tënuar në frynën e urdhrave. Edhe shihim i vetëm i anëve negative e jo edhe i anëve pozitive të organjve e të qendrore të basës, mania intelektuale më shumë për të sërish mend dhe jo për të vënë në dukje sa duhet forcën krijuese të masave është aspekti i kësaj sfidajeje.

Shumë probleme ka nxjerrë lufta kundër intelektualizmit dhe teknokratizmit në drejtën e iniciativave të mëdha të masave punonjëse. Shumë gjëra të mëdha po bëhen e mund të bëhen akoma, por është se në këtë drejtim pengon akoma teknokratizmi i dikastërve, ku këto sfidaje, sic i thashë, janë më të theksuar. Vihet re se ministrive u mungon
praktike e që njohin mirë edhe anët ftohar të punëve edhe atë të drejtimit të prodhimit. Të gjitha këto i dinë shumë bu-
kur njerëzit e bazës, se janë rruhur me luftën e jetës. Shumë nga ata këtu ardhur kushedi sa herë edhe në ministrë, ku shpesh kanë bërё propozime, disa nga të cilat u janë pranuar, disa nuk janë pranuar, një pjesë janë lënë mënjanë, duke u thënë se për këto s'kemi mundësi materiale, etj., etj. Ju sollet këtu shembullin e një fksionari, i cili nuk dha një sasi cimentosë për ndërtimin e shënpive me punë vetëvëm, pse që nuk ngjenë parashikuar në plan. Sipas tij duhej pritur fundi i vitit për të parë sa cimento do të realizohet justi planit, gëta jëtë studioshej cësht cimento mund të disponohet për këte qëllim nga kjo sasi justi planit. Ju një pengës buro-
kratike. Pa zvendësoj dhe këto fksionari menjëherë me një kundër të bazës dhe goje të punoje poshtë, vërre atje nën sajcin e masave punonjëse dhe të shikosh se sa shpejt do të bëhet një inxhiner i zoti i kualifikuar, pse atje ai do të marë ho-
vin dhe frymën e bazës, do të njohë nga sfkë kërkesat dhe ne-
vajat e bazës, do të pajisjet me shpirtin revolucionar të bazës, kështu që edhe kur të qëllojë të vijë në ministrë për të bërë
një kërkesë, nuk do të pengohon, të pengon ai vetë të tjerët
në rastin konkret me cimentos, pse do të gjojë një shok që ka
punuar në bazë dhe i njeh mirë nevojat e bazës, prandaj do
ka tu shumë mirë kërkesën dhe do të marë menjëherë
masa për ta plotësuar. Ky njeri edhe kërkesat që do të bëjë,
kur të jetë në bazë, do të paraqitet të arsyezhe, sepse punën
në bazë do ta shikojë ndryshme, ndërsa shoku i tij i ardhur nga
baza në ministrë, duke qenë i kalitur me frymën e bazës, do që
zgjidhë nevojat shumë që shpejt nga c'la zgjidh sot ai. Do
tër ngrënë, me një fjalë, një harmonizim të plotë dhe një
unjet veprimi dimërk revolucionar midis ministrisë dhe
bazës. Kjo do të ndihmojë edhe për rritjen e autoritetit të organ-
neve qendrore.

Qarkullimi i kudfrage është i domosdoshëm edhe për ar-
sye që të forcohet besimi i dikastirit te baza, meqë nëse këtu
që dikasteri e konsideron të mirë do të shkojë pikërisht atje
ku duhet dhe ku puna duhet të dali e mirë. Kështu, tok me konceptin intelektualist të «kollikut», ne luftojnë edhe ndjekë një mjek intelektualist në punë, në drejtim, në administrim,

Mirëpo si jemi aktualizat me cështjen e qarkullimit, në e drejtim po eku? Të gjitha e kemi të quro se duhet të shkëkujmë në bazë, pse të gjitha problemet janë në bazë. Fabrikat, ujërat, shumë të shumë, shkollat, art dhe kultura, të gjitha janë në bazë. Atëherë, dorëza e cili është kërko, në duhet të dërgojmë atje njërisht tanë me ekspertë të madhe drejtimi, të cilët është domosdoshme të ploksen me baltën, të jetën me popullin, të pjesën me frymën, e bazë dhe të bërë luftët e tundosur, për të zhukur të gjitha fijiet e mbeturinave intelektualiste, burokratikë e teknokratikë nga vetja e tyre. Në vend të tyre të sjellim në aparatet qendrore punojnë të dalnë në bazë. Kështu ne do të kemi gjallëkur edhe bazën edhe ministrit.

Mirëpo sa vë dorën te ndonjë nga punonjësit e aparateve qendrore për ta larguar, fillojë këndurëtate, duke u gjeter plot «çuse». Kur propozohet ta zëmë një punonjësi i vjetër i Komisionit të Planit për ta çuar në bazë, na thuhet për njëreçherë, ajo të jetë në komunitet, për të njohurë, dëgje «e zëmë asuror, por të zëmë akuzat. Komisioni dhe Planit» etj. Unë jam i mendimit se një është e domosdoshme të kemi specialistë 20-25 vjeçarë në plan, sàdë që ndonjëjer mund të ngjihë kërkesë se ai është historik i planit, për plotin ku është specializuar, që nga viti 1945. Një gjë e tëllë nuk na hyn aspak në punë, se po të na lidh të nevoja për shifra, atje i kemi punonjësit e statistikës që mund të na i njërin afër kur të doam. Për afër, për shembull, në plan kemi nevojë për një njeri që të ketë njohuri për të, që të njëkdje si duhet të ketë sektor dhe të jetë në gjendje të sigurijeve. Qeverisë problemet që duhen zgjidhur. Aktualizat në Komisionin e Planit të Shëmbët kemi grumbulluar plot njërëz të mirë, të zotë dhe më ekspertë të gati, po që kare një psikologji zyre, letrash, studimi, të shkëputur nga jetë e gjallë, nga masat dhe puna në bazë, larg praktikis dhe që tërë veprimtarinë e tyre e mbështetin në këto letër e studime.
ca e vështrim të lëvizje, sidomos nga anu ekonomike, por vështruesit në bazë ka aq sa edhe për të tjerët që punojnë e jetojnë atje. "Po si do të iki nga Tirana?" pyet ndonjëri. Këto nga Tirana do të këtë kundro që do të largohen për në bazë, shokë, po veg joi të lëmë pa shëlpi. Ai që do të vijë këtu nga rrëthi duhet. Përa liriojë menjëherë shëpjinë atij që do të largohet prej këtij. Kur këi i Tiranes të shkojë me punë në bazë, është e domosdoshme të gjërojë stërhim atje ku do të punojë, që të marrë familjen. Por kur tjetrit i gjen apartamentin, ndërsa gruan me famijët i të këtu i përci nga mendimi se do të vijë pranë në Tirane, ai me siguri do të qëndrojnë në punë ai mbi gjetma. Një mendim e qëndrimi i tillë sëshët aspak i drejtë. Ai që transferohet nga Tirana në një rreth, përsë të mendojë se do të kthehet prapë këtu? Komunisti dhe patrioti i ndërfigjshmëm nuk duhet të kërkojë që të largojnë nga baza ku e kanë caktuar, as i punojë atje me mendje të ngjitur. Tjetër punë se për ndonjërinë Partia mund të këtë nevojë të marrë përsëri në qendër, po vetë mbi ndikë dhe të kërkojë të largojnë nga baza, përkundër të luftojë që të lidhet si mishë me thonin me mosat dhe me punën ku është caktuar, pse ka disa që, akoma pa zënë vend mirë aty ku jenë transferuar, kërkojnë të vijën përsëri në Tirane. Po përsë, për ç'ar gje?

Problem i qarkullimit të kuadrove duhet ndjekur me kushqin dhe vazhdimisht të punohet që të kuptohet drejt nga të gjithë, ideologjisht e politikisht. Në këtë qëndtje Partia duhet të bëhej një politikë të drejtë. Sidomos në ato vende kjo, ku ku mundësi të lindin e të shkaktohen tendencat e rrezikshme të burokratizmit, ideokratizmit dhe teknokratizmit, ne duhet të sjellim pikërisht kuadro që në praktikë kanë dhënë prova dhe janë treguar luftëtarë të vendosur kundër këtyre shfaqjeve. Këto kuadro duhen ndjekur e duhen njohur në luftën për zbatimin e vijës së Partisë në këtë qëndtje. Kështu, kur të lindë nevoja për të qarkulluar një kuadër nga aparate qendrore, të kemi mirë paraqisht të mos e zëvendësojmë atë pa kritar, duke sjellë në vend të lë tëj që jetojë që mund të jetë i krimbur, si ata që përmendë që, kur u dërguan poshtë, mbi këtën fa-
MBI EKSPERIENÇËN DHE MASAT QË DHUHEN MARRË PËR TË RËRRUR MË TËJ ROLIN E ORGANIZATAVE-BAZË TË PARTISË NË DIKASTERE DHE NË INSTITUCIONET QëNDREORë ADMINISTRATIVE

Nga diskutimi i mbajtur në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH

24 shkurt 1971

...ëshë vëmëa nërre në kuptimi mirë, në parim dhe në praktikë, përgjegjësishëm që kanë forumat, shokët e vështarte që i përshkruajnë ato, si dhe komunistët e punonjësitë e tjerë kudo që punojnë, pse këtu, më duket mua, i ka një mënyrë të treguar dhe deblësej në punën e organizatave-bazë në dikastere. Të gjithë e dimë, dhe me këtë nuk them ndonjë gjë të re, se Partia ndonjëjet levave të saj, të cilave u ka caktuar funksionë, detyrë e përgjegjësia. Por Partia ka për detyrë të punojë që levat të bëjnë të ndërgjegjeshme, me qëllim që të funksionon, detyrat e përgjegjësitë të ngarkuara ato të zbatojnë në mënyrë revolucionare dhe me iniciativë. Megjithëse s'ëshë hera e parë që e thekojnë këtë është, përshkruajnë njëfj të përgatitjes, nëshëm me pakgjitë të kuptime, që të drejtë, prandaj mendohet t'u përsërisë vazhdoi mbështet, sepse jetë dhe lufta e përditshme për ndërtrimin e socializmit zhvillohet dhe nxjerr kurdoherë nevoja e probleme të reja.

...Në praktikë vëmëa re se ka shumë gjëra që nuk na echen si dëm, si mendojnë e vendosim. Ja, për shembull, shpërftardja e kompetencave që hënë nuk është kuptuar mirë nga të gjithë, prandaj në zbatimin e tyre, qoftë nga ana e organive të Partisë, qoftë nga ato të pushitet, shpesh herë së shërbyshë të vjen re përplasje, eha do të thotë se në këtë r-Classë mbretet akoma shumë për tu hënë. Shokët që punonjë në organet e Partisë, me të drejtë e kritikisht punonjësitë e organove të pushitet, kur këta s'i kryejnë mirë detyrat dhe dori këtu ata janë në rregull. Por e keqja është se në vend që të nxitin e cilë udhëzojnë se si ta marrin punën në dorë, u nedyshë dhe i dubojnë, kurse ata të pushitet quhen se shokët e aparateve të Partisë, pa asyre, merren me punë që u lakojnë atyre, duke u marrë kështu kompetencat që u janë ngarkuar. Në këto kritika dhe ankata të tê dyja palëve, sipas mendimit të mësuar, po ka edhe të vërjeta, po ka edhe teprimë.

Përa e punës, është duhet të shihojmë në prizmin që punonjëri të Partisë, duke përshkruajmë si shokët e zgjidhur ashtu edhe që janë të emëruar për të punuar në aparate të Partisë, janë ngarkuar pasqyritëse si detyrën për të zhvilluar punë partite. Krahës tyre është pastaj moria dhe gjithë anëtarëve të Partisë që nuk punonjë në aparatet e Partisë, duke fituar që nga anëtarët e Komitetit Qëndros dhe të Byroset Politik të Partisë të teltë organizatave-bazë, që merren gjithashtu si punët e Partisë në aparatet shtetëror, ekonomikë etj., etj.

Në këtë vështirë, komunistët mund të ndajnë në dy katër as. Në kategorinë e parë bëjnë pjesë ato që merren me punë partite dhe punonjëse në aparatet e Partisë, duke përshkruajnë këtu edhe komunistët që punojnë në organizatet masive, të cilëve Partia u ka ngarkuar detorya të vështarta. Në kategorinë ejet përshkruajnë komunistët të cilëve u janë ngarkuar gjithashtu detorya partite, por në sëktoret e pushitet, të ekonomikës, të shprehur etj.

Të gjithë duhet të kuptojmë mirë dhe të kon të qartë se ato që udhëheqin gjithët ejet është vendit nuk janë vetëm komunistët e katërës së parë, domethënë komunistët që punojnë në aparatet e Partisë, pavarësisht se do sa janë zgjidhur edhe në udhëheqje. Nëkat e jëfët e vendit — kjo të jetë nërre në mënyrë për cilënd — e udhëheq gjithë Partia, neve, punonjëse të aparateve të saj, Partia në këtë ngarkuar për një detorë spe-
ciale, kurse pjesët tjetër të komunistëve, që punon jashtë aparateve të Partisë, në organet e pushitël, të ekonomisë, të institucioneve sociale-kulturore etj., i ka ngarkuar me detyra të tjerë speciale.

Asnjë nga komunistët që punojnë në aparate i Partisë, s’mund të mendoj se i syni, ndonjëkohositet e dhëhe që nëtëka punojnë në aparate të Partisë, por janë ektuara me detyra shtetërore, ekonomike apo assimore etj., në mënyrë që të mendojnë se ata duhet të merren vetëm në mënyrë që të mendojnë se ata duhet të merren vetëm me problemet teknike të sektoret të tyre, pse edhe kjo do të ishte antimarkisistë. Puna e Partisë është e lidhur me të gjitha problemet ideologjike, politike, organizative, ekonomikë, kulturore, assimore, ushtarake etj., etj., pra lidhet me të gjithë sektorët e aktivitetit të jetës së vendit, që përbëjnë të gjithë së bashku, një të tërë, duke qenë njëkohosistësht e ndarë vogë e vec për lehtësi pune, për t’i realizuar me mëri me sakte detyrën në cilindro prej tyre. Të tërë këta sektorë dhe masat e popullit që punojnë në ta, Partia i udhëheq me levet e saj, nëpërmjet që gjithë anëtarëve të Partisë, kudo që zhvillohet veprimtarinë e tyre, të ciçit i edukon edo dritë me vijën e saj të drejtë. E nihetësoj këtë që të vëmë në tyre se cështjet e Partisë i dërgojnë të njoh të komunistët, kudo që punojnë, si ata të aparateve të Partisë, ashtu edhe ata jashtë këtyre aparateve, Partia dërgon në blok, në mënyrë të organizuar dhe të centralizuar.

Interesimi për të gjitha problemet bëhet në bazë të regridullave e partnerëve të njohura, natyrisht, me shkallëzime, nëpërmjet dërgimit të centralizuar. Komunistët që zgjidhin në Plenumin e Komitetit Qendror, në Byrënë Politikake, si dhe ata që zgjidhin në Qeveri dhe në organet e tjera në të ulëta të Partisë e të pushitël ijësë abalulit të detyruar të studiojnë me shumë nga të gjithë, edo problem. Ata, fjala vjen, duhet të studiojnë fije e për pe ekonomikë, për arsy i ndihmojnë do të marrin vendime për të dhe do të kujdesen për zbëamin e tyre. Reve, që merremi me detyra të veganta

në aparate partis, nuk në lejohet në asnjë mënyrë që të mos i ajohin problemet ekonomike të bujqësisë së të industrisë, problemet e arsimit, të kulturës dhe të ushtrisë, me arsyetimin se ata i njohin anëtarët e Qeverisë dhe shokët që punojnë në aparatet përkatëse shtetërore. Jo, në asnjë mënyrë, nuk duhet të mendojnin kështu. Të gjitha problemet, natyrisht jo në detaje, duhet të dimë edhe ne këtu në krye që kemi funksione centralizuese dhe detyra për përgjithësinën e eksperciqës. Por edhe shokëve që punojnë në aparatet e pushitël dhe të ekonomisë gjithashtu nuk u lejohet të mos i njohin e të mos merren me problemet ideologjikë, politike, organizative etj., duke u nisur nga koncepti i dërgojnë se me këto mos merren komunistët që punojnë në organet udhëheqëse ose në aparate i Partisë.

Për shkoj në vendim të nga organi i zgjedhur i Partisë ose i pushitël, detyra e organëve dhe organizatat e Partisë është që të përgatitet Partinë, dhe nëpërmjet levave të saj masat e popullit, që ky vendim të zbatohet nga të gjithë. Ky kërkon të punojnë për t'i ngjitur masat e komunistëve dhe të popullit në një nivel të lartë politik dhe ideologik, për t’i bëhë ata të ndërjasinës për dorëdoshmërinë e zbatorimit të këtij vendim. Ky është një detyra e veçantë, speciale e komunistëve që punojnë në organet e Partisë dhe në organizatet e masave që ata duhet të mos e harrojnë asnjëherë. Të mos ndohet si në disa raste që komunistët që punojnë në aparate të Partisë futen në qëshje që të takojnë të zgjidhin të tjerët, interesohen deri për sigurimin e automobilave për transportimin e mallave, për galishtërinë e traktorave që u duhen ndërmarrjeve shtetërore ose kooperativave bujqësore në kohën e mbjelljes, kujdesen deri për furnizimin me materiale të këmullës për merren me ndërtimin e shëpërve në lagje, për qëmën e tullice etj., etj. Kështu ata harrojnë detyrin e tyre kryesorë, atë të edukimit dhe të mobilizimit të komunistëve dhe të masave që punojnë në këtë sektor, për t’i realizuar devi në fund detyrat që u ngarkohet. Përkrahin këtu bëhen ga-
bime dhe këtu duhen sraquar mirë kufijtë e kompetencave që është mos bëhen gjobëme e konfondime.

Në një shkallë më të ulët se organet qendrore të Partisë dhe të pushqitë, vijnë komitetet e Partisë dhe komitetet ekzekutyve të këshillave popullore të rrethive. Platin në rrëth e përgjegjësit vetë edhe sektor, megjithëse komitetit të Partisë, si udhëheqja e Partisë në rrëth, në përgjithshëm duhet të njohë medecinës e situatës ekonomike, gjendjen e arsimit, të kulturës etj., në shkallë rrëthi, sepse, kur vjen koha, rrëthi do t'i paraqitet platin për fundimisht Komitetit Qendror dhe Qeverisë për të marrë vendimin përkatës. Pranët nëse të ndihmojë edhe saktë e komitetit të Partisë, më mirë se të ekzistojnë duke thënë se me problemet ekonomike merrmë përgjegjësit të ndarë sektorёve shtetërore, vjen e kooperativave bujqësore etj., apo shokatë e komitetit ekzekutiv. Problemet ekonomike duhet të njohin mirë edhe sekretarit e komitetit të Partisë, edhe mëtarët e tjerë të udhëheqjes së Partisë në rrëth, pavarësisht nga vendi ku punojnë. Detyro nje sekretar partite mu mund të rregullohet vetëm në shënjen për t'u mësuar ndërve të Historinë e Partisë, veprim në markizët-kenizët, apo për t'u bërë një leksion etj., pa e lidhur kështu me selën, me detyrat konkrete. Jo, ashe, mënashët nëse të mëtarët e tjerë të formin të Partisë në rrëth, këtu rol detjuhe, të cthul Partia nuk ura ka varap kurri në qafë atyre që ajo caktë të punojnë nëpër arapat e Partisë apo në arapat shtetërore.

Përgjegjësi për realizimin e planeve janë një, kolizët e komunitetit që punojnë në arapatet e Partisë, ashtu edhe ata që punojnë në arapat e pushqitë, por kompimit të veçanta të secilit të gjithë pasur, që synohet në arrijjen e një qëllimi, në duhet të kontrolohen, sepse ndryshëm bëjnë në dublën, në gjobëme. Komunisti, kudo që është ngarkuar nga Partia të punojë, organzon masat, u bën atyre të qarta si duhet dotyrat, në rrëth të pasur nga am potëk dhe ideologjike, për t'i bërë të ndryshëmshëm i fshatë të caktohin, i mobilizohen dhe lufton për realizimin e tyre. Por, gjatë zgjidhmit të vendimit, dalin të papitura, dalin pengesa e vështrarësi për të caktuar para e gji-thyheve e ka për dotyrë të reflektuar shëttë si të kapërcën. Në situatat e rënda që krijuhen ka gjëra që s'ishtë një ndryshimi si t'i vetëm në vend menjërë, edhe në raste të tjera, kur çështjet varen nga administrata e qendrës të punojë, ose ngjatjet e t'i këru, komunisti nuk duhet të qëndrojeortex, sidomos kur shtëpi se të lëshët që duhet të ndërrojnë një situatë më vepër, tërgohet të ngathtet etj. Në raste të tilla pavarësisht se ai mëk ka përgjegjësi direkte për çështjen në fjalë, e bën atë problem dhe kërkon që të ngjithet çështja deri në fund. Në këtë mënyrë ai kryen nëjë detyrë të rëndësishtë së partite. Detyrat prej nje janjë të ndarë me mur, pikëkundraz, asthu si edhe sektorët, ato janë të lidhura nga ndri si ndër-ndryshëm, vetëm, si çështë, nuk duhet të konfondohen. Shtrohab oganjërëve pse të tilla: "Përse ta marrë organizata-bazë e dikuqetë e ngjyrë të jenë të çështjë? Në, ashe, në varash e kompeticë në atë e rrjedhur, pas së shtohet vëmndësh, ashe, në qafë atyre që ajo mënashëm të punojnë nje për arapat e Partisë apo në arapat shtetërore.

Për ambloren e komunitetit të Partisë, si u bën edhe takatit të Partisë, ndër-ndryshëm produktohen. Detyro, edhe nëse të dollohet vetëm në shënjen për t'u mësuar ndërve të Historinë e Partisë, veprim në markizët-kenizët, apo për t'u bërë një leksion etj., pa e lidhur kështu me selën, me detyrat konkrete. Jo, mëiçanët të gjobëme të mëtarët e tjerë të formin të Partisë në rrëth, edhe në këtu rol detjuhe, të cthul Partia nuk ura ka varap kurri në qafë atyre që ajo caktë të punojnë nëpër arapat e Partisë apo në arapat shtetërore.

Për të rregullohet për realizimin e planeve janë një, kolizët e komunitetit që punojnë në arapatet e Partisë, ashtu edhe ata që punojnë në arapat e pushqitë, por kompimit të veçanta të secilit të gjithë pasur, që synohet në arrijjen e një qëllimi, në duhet të kontrolohen, sepse ndryshëm bëjnë në dublën, në gjobëme. Komunisti, kudo që është ngarkuar nga Partia të punojë, organzon masat, u bën atyre të qarta si duhet dotyrat, në rrëth të pasur nga am potëk dhe ideologjike, për t'i bërë të ndryshëmshëm i fshatë të caktohin, i mobilizohen dhe lufton për realizimin e tyre. Por, gjatë zgjidhmit të vendimit, dalin të

ROLI I ORGANIZATËS-BAZË NË INSTITUCIONET QENDRORE 543
lizimin e kësaj detyre ka punë që duhet të kryohen nga organet shtetërore, por ka edhe punë që i takojnë Partia e tij kryejtë. Këto në tërësi jënë në unitet edhe si Partia, si pushetëri në rreth synojnë që të gjithë në një objektiv, të ndërtohet rruja. Për realizimin e kësaj detyre në rruje shtetërore, komiteti ekzaktiv nxjerr se, përveç anëve matoriale, për të cilat duhet të marrë masa që të sigurojë vetë dhe të dërgojë në kohë në objekt që të mos pengohet puna, atje duhen dëgjuar, sig shqë, edhe një numër punëtorësh. Kjo është një detyre që duhet ta marrë për sipër Partia, e cila duhet të bëjtë propagandë për të njëri të këta punëtorë. Ajo udhëzon dhe vë në këvijë për këtë gëlltim organizatat-bazë, të cilat pastaj bëjnë mbledhje që nga radhët e komunistëve dhe nga masat të dalin ag njërëz sa nevojiten për të punuar në ndërtimin e rrugës. Për të mësuar punëtorët, Partia ngarkon organet përkatëse të pushetët që të dërgojnë atje edhe një ose dy imazhime. Në qoftë se këta nuk shkojnë, fajt bi prejvësht mbët shokët e pushetët, të cilët organizata-bazë e Partisë i kritikon me këtë rast rrepta, sidomos atë komunist, cilat qoftë ajo, që mban drejtëpërcjellje përpgjegjeshë për mosrealizimin e kësaj detyre dhe kërkohet të merrë masa të menjëhershme për zhvillimin e detyrës. Problemet e tij që këtë të bëjnë me ndërtimin e rrugës, si sigurimi i materialeve të ndërtimit, i fontëve që nevojiten, duhen zgjidhur të tiera në rrugë shtetërore. Kështu të dyja paqet, sipas kompetencave të vënganta që këtu, por që janë të lidhura midis tyre, kanë të dreqjtë të krikkonjë dhe të kërkohojnë logari njëra-tjetrën, në mënyrë që të kryohen plotësish dhe deri në fund të gjitha detyrat e ngarkuara nga Partia. Kështu punëtorët e Partisë kërkohojnë nga komunistit dhe kuadrot e pushetitë realizimin një për një të detyrave që u takojnë këlyshë. Edhe komunistit që punojnë në pushet kalë të dreqjtë dhe detyrën të kërkojnë nga shokët e aparateve të Partisë që edhe këta të kryejnë mirë funksionet që u ka ngarkuar Partia.

Në rast se ndihë nevoja që në një kohë të caktaur, për shembull, për të ndërtuar një urë duhet punuar jo 3 orë, por 12-13 orë në ditë, atëherë sekretari i komitetit të Partisë shkon vetë në vend për të bindur e për të mobilizuar punëtorët, bile, po të jëtë nevoja, ai s'leviz fare andej, po punon edhe vëtë se bashku me ta ditë e natë e me të gjitha forcat për të frymëzuar me shembullin e vet, në mënyrë që këto 4-5 orë punë, që bëjnë në shumë se kohë e zakonshme, punëtorëve të duhen si minuta.

Kur punëtori i Partisë konstalon se diku në një ndërmarje çalon disiplina në punë, ai siklon në vend dhe bën propagandë mbi disiplinën; po të jëtë nevoja mbështet edhe organizata-bazë, pastaj ai flën ne kolleetivin për dobëshi që konstatohen, nga shfaqja e të cilave kompromueton realizimi i planit, kërkon forcimin e disiplinës dhe shpërjet politikisht dhe ideologjikisht rëndësinë e saj.

Në qoftë se konstataja se në kantierët e ku ndërtohen ura nuk vijnë në rregull një pjesë e materialave të nevojshme të parashikuara sipas planit, për faj, ta zemë, të Ministria se Ndërtimit, gje që pengon pimitet, ai nuk lidh aspak duart, por provokon përmjet një mbledhje të byroj në komitetit të Partisë në rreth, ku propozon të thirrja edhe ministri i Ndërtimit që është anëtar parte dhe mban përgjegjësi për këto mungesa dhe kërkoh nga ai anëtë për këtu cështje sërish ze jonjë dhe së e disiplinë dhe disiplinës në materialit, e cila pengon ndërtimin në kohë të urës.

Por mund të ndodhë edhe e kundërtu në kësaj që thashë. Ministri i Tregtisë, duke qenë anëtar parte, bile anëtar i Komitetit Qendror, kur shër, ta zemë, që nuk shkon mirë furnizimi i popullit në rrëth, për anë se ndërmarrejjet shtetërore dhe kooperativat bujqësore shëndin disiplinën kontraktuale, s'ësjetëse në afate, ose i dërgojnë produkte të kaluara, bisero me sekretarin e parë të komitetit të Partisë, të cilin e informon shkurtnësit mbi gjendjen. I propozon të mbështeti për këto cështje me rëndësi byroj dhe i shpreh dëshirën të marrë pjesë edhe vetë për të rrahuar këto cështje të rëndësishme partia që nuk po eci mirë për mungesa subjektive nga ana e punonjësve të organave shtetërore të sektorit të tregtisë të atij rrëthi. Kështu, në datën që tashmëdor, ai anëtar i Ko-
mitetit Qendor qo êst, ministri shkon nê rreth, merr pjesê në mbledhjen e byrosose së të komitetit të Partisë, striton konkretisht probleemet në radhë të parë nga ana ideologjike dhe politike dhe propozon në rrujë parë edhe masat për t’u dhënë fund një herë të mëkët e dobësive me karakter thjesht subjektiv.

I njëjtë veprim mund të bëhet edhe nga komiteti i Partisë i rëdhët në drejtën të ministrit të Tregtisë, kur ministria, me gjithët detyrën që ka në bazë të planisë për të qarë në rreth që po muaj një sasi të caktuar të këtij ose atij malli, nuk i ka dërguar këto rregullisht dhe kërkon të merron masa menjëherë që të furnizohet tregu me ata mallra, nga mungesa e të cilave rrethet i krijhen situa e të vështrin. Kjo është një detyrë shkelqërore që duhet këryer medumen, prandaj kryetari i komitetit ekzekutiv të këshillit popullor të rrethet, si një komunist me përgjegjësi që drejton pushetin, e kërkon telegrafisht ministrin të Tregtisë që këto mallra të venë në vend, brenda një ose dy ditëve. Në qoftë se ato nuk dërgohen, ai lajmron Qeverinë dhe Komitetin Qendor të Partisë që ministri është i Tregtisë, ose kushto tjetër që mban përgjegjësi për këtë qëjtje, të shkojë në atë rreth për të dhënë llogari dhe për të marrë menjëherë masa për realizimin e detyrës.

Për t’u kryer si duhet që po punë dhe për t’u ndërtuar drejt këtë mbështetëse, dukhun kuptuar mirë dhe duhen dalluar ç’probeme ka Partia dhe ç’probeme ka pushetit në rreth dhe në bazë. Punë është dëgjeritet në zhvyr, paqë në bazë, atje janë të mirat e të këqyjat. Sipas mendimit të tij, për të vlerësuar mirë nëse një dikaster ose kushtët me përgjegjësi në organet qendrore punon mirë ose jo, kjo në qartë se kudo duhet pashë, në sektorin përkats në rreth dhe në bazë, ku reflektohet niveli i punës që bëjnë organet e institucat më të lartë. Në rrëthi si një dikaster nuk i kryen mirë dhe në kohë detyrat, kur atje konstatohen rregullime, dobësi dhe mëta në punë që dërgojnë interesin e përgjithshëm, komitetet e Partisë, organizatat-bazë dhe komunistat e sektorëve që qëndrojnë nga pasojë e këlyre dobësive, po edhe ata të sektorëve të tjerë, e këto për detyrë të jenë vigjilente, të bëjnë këto probleme të mirë dhe të mos nisë nga mendimi jo i drejtë se në krye të këtij apo atij dikaster, të kësaj ndërmarrjeje apo këtij institucioni, kemi kuadro të mirë, anëtarë tërës që, dhe të është mendjen. Sigurisht, në vend të mendim të përgjegjësitë Partia të mùso të vendosen kuadro besimt, të devoluqë dhe të afët, por dihet se në punë e sipër njërit të bënë gabim, shpesh bien në vetëm rrëpëse të tjera, prandaj në këto raste duhen ndihmuar, duhen kontrolluar e shkundur, duhen kritikuar dhe, kur vazhdonpër të mos punojnë mirë, edhe duhen bequr. Vlerësioni i komunistëve dhe i kuadrove duhet të bëhet jo në bazë të deklaratave që bëjnë, po në bazë të punës që kryejnë, të organizimit të mirë dhe të rezultatove konkretë që arrinjë në punë, çfarët duhet të përputhen me veprat.

Ministri ose zëvendësministri, është e domosdoshme, të jetë në koren të problemeve dhe të nevojave që ka bazë për ndihmëm e sektorit të tij. Por ministria që janë mëtarë të Qeverisë, dhe shpesh ata dhe mjaft nga ndihmuat e tyre janë edhe anëtarë të Komitetit Qendor, nuk u lejohet të kufizohen vetëm në probleemet e sektorit të tyre. Kur venë në rreth të duhet të shikojnë edhe punë të tjera kur këto nuk shkojnë mirë, që sipas të bënë me sektorin që dërgojnë. Duke pasur mendimet dhe pikëpunjet e tyre për ato probleme, propun që të thirrë të ndonjë nga sekretarët e Komitetit Qendor, për t’i dërguar në bazë që të ndihmojnë për zgjidhjen e tyre, ata që në përditshen dhe, pavarurisht që në vend mund të jetë dërguar një shok tjetër i rekomanduar nga lart, shkojnë edhe vetë. Atje shkojnë mendimet që janë të kristalisuar në kohën, të cilat duhet të jenë në përpjekje me vështirë dhe të mendohen me ndihmë për zgjidhjen e tyre, ata të rinjë e përgjithshme të Partisë, marrin një opinion nga organizatët e përkaptjes për problemën që e shohin të domosdoshmë të zgjidhet dhe në fund shfaqjan mendimet e veta.

Natyrish, ministret, zëvendësministret dhe shpok të tërës me përgjegjësi në organet qendrore shkolërore, venë në rrëthe për problemet e tyre sipas sektorëve që dërgojnë. Dëna
Partia interesohet që të gjithë sektorët të e cion mirë, pasat, ata janë të lidhur nga një ose një i tjetret dhe kur një i kalon, ai pengon tjetrin. Prandaj, në rast se puna diku s’vete mirë, duhen gjeter sa më parë shkak nje të merren masat për përditësinë e gjendjes. Komunizt, kudo që punojnë, si element pararrikë dhe më të ndërgjegjshim, duhet të ka nëse të gar-ta detyrat, t’ja ne në krye të punën dhe të mobilizohen me të gjitha forcat e tyre të trupit dhe të mendej. Por kjo më dhe e mijatueshme, pse këtë duhet ta bëhe kukshe, edhe ata që s’janë komuniste. Anëtarë i Partisë, pa u ndihmë bukën të tjerëve, duhet të kontribuojë me tuper, prandaj kjo, kur vë re se doqka nuk ekën si duhet, në qëll se punët që shkoi nje mirë, duhet të reajdhë, t’ja bëhe probleme parë dhe të mos t’jihet disera punët të fitojojnë të e cion mbare.

Të këthë gjithashtu parasysh, sigur t’ja bashku në fillim, që shokët që punojnë në aparatet e Partisë të më ekaqësorë, duke u futur më shumë nga sa duhet në atë ekaqësi te shëktërëve të problemave. Kjo duhet luftuar. Gjithashtu, këto të ndodhëve që punojnë në sektorë shëktërë apo ekaqësi, nuk nuk mëndojnë për të shkaktojë në sektorë që të lirojnë probleme. Dëshja këso të mbështet se punon në mënyrë të mëndajë, kur konstaton se punët nuk shkojnë mirë në atë që varet nga dikastër, për të mëndojnë për të shkaktojë dhe për të mëndoj nëskëllimin e problemët që bëhen përfshirrat në kësaj ndërmasje. Atjë duhet të shkojë medëmos në mendje jë gër. Gjendimet indifrentë të këto raste në duhet të luftojnë energjikisht. Shpesh të jëta qëndrim e indifrentë nödhën edhe për arsyat e në mëndajje mund të dalin dhe dalin edhe probleme për të cilat mbështë përgjegjeshi vetë funxionuarë e organëve qendruese, për faj të t’ja sëfijë ka shpesh mungesa të mënlajhë në zbatimin e detyrave, në furnizimin e materiale itj, prandaj këto i ruhen në këto raste kërkon të llogaritje nga ana e bazës. Kjo do të thotë se organizatuarëtë të Partisë nuk janë në këtu pranguar, po kudo, po...
kke funkcionalë, të cilët të keni kurrjen komuniste që «ми
tozavrat» t'i drejtanojnë, në radhë të parë, kundër vetes, postaj
kundër të tjërëve. Anëtari i Partisë, kur sikom nga qendër në
bazë, është e domosdoshme të japë llogari për punën e vet, të
bëjë autokritikë, të zotohet për masat që do të marrë dhe për
mospërshtatjen e gjobimeve, postaj të flashtë e të kërkojë llogari
nga të thotë. Bile ai, kur të shohtë se keni faj ne të udhëheq-
të, të më kritikoj edhe ne, pavarrësisht se mund të mos jetë
anëtari i Komitetit Qendror, as i deleguar nga komiteti i Partisë
i rrethi, etj. Fundi i fundit, një kuadrë me përgjegjësi dhe
eksperiencë të madhe edhe sikur komunistë të mos jetë, kur
është i ndihmuar me frynë parite, ai mund të marrë faj me
miqë iniciativën dhe të kërkojë për të shohtar në mbledhjen,
për të thënë të vërtetën para kohës së kësaj. Në gotë se nuk
vëpohet kështu, do të thotë se në këto çështje ka disa arsy
çka përgjegjësi, të cilat duhen zhvilluar dhe duhet punuar për të
shkakuar. Kë jëtë dëshirë parimore.

Organizatat-bazë të Partisë, përbashqet problemeve të përgjith-
shme, kame edhe probleme të veçanta, specifike, prandaj edhe
ndihma që duhet dhënë kërkojen të jetë konkreke, e fikase.
Të marrim si shembull organizatat-bazë të Partisë në një
SMT, si ndërmarreje ekonomike ku ka edhe një numër puno-
rinjësh parati. Në vast se në këtë organizatat zhvillen si du-
het ligjet e Partisë dhe të poshtëtit, ajo bëhet luftarike. Po
në vast se në organizatat mundet për të bërë disa referate të
përgjithshme, ku të trajtohen më shumë çështje me karak-
ter të tregon të kohërat, anëtari i Partisë i kësaj ndërmar-
reje, dëshir punar, duke qenë teknik, do të vëshoje çështjet
më shumë lëshojt nga ana teknike. Mos do Partia ta largojë
këtë komunist nga detyra e teknikut, që ai të mos jetë një
një teknik i mirë? Jo, përkundër, ajo këshillen që komunistat të
përvetësojnë teknikën e të ngriten vazhdimisht gjithçka e më
lart, të caktuar, të bëhen teknike të mbaruar të profesionist të
 tyre, por në radhë të parë kërkon nga ata të jetë
një parite, që problemet e sektorit ku punojnë të shohtin
me syrin politik. Kur punon në skojnë mirë në SMT, komu-
nistët të mos i shohtin problemet në prizëm teknokratik, por,
si anëtarë të partipe që zotërojnë technikën, të kërkojnë mbledhjen
e organizatës-bazë. Këtu atë të luftojnë për mbrojtjen e para-
mineve të Partisë, të ngjyrin kush ka përgjegjësi për çështjet
që është skojnë mbare në ndërmarrje dhe të ngrenë zërin kur
komunistët në mos jetë në regull me këto pumë të ndërmarrjes.
Kur në disa punoja konstatohet se ka munguar ndërjugjtja e
jëtë zbytuar në burkatrazëm, i ku mbuluar megalomani,
ase përpjeku të futin çështjet në ingazëhet e disa diskutime-
evme teorike midis tyre dhe nuk kamë shkruar ndonjëherë të
bisedojnë problemin me punatorët, mendim të të cilëve të
shoshinin postaj me kujdes e me përgjegjësi në organizatën-
bazë, këto çështje të vënë në dukje dhe të vlerësojnë, cilat
jëtë të arsyejne dhe me levedi, cilat jo, të ngjyrin vështil-
rinjtë që i pënpoje në pumë dhe të marrin masat për të kapërcy
etoja, etj. Duke u rruajt problemet kështu, komunisti,
qe është i specializuar nga ana teknike, ngjerr më parë kon-
kluzionin kryesor: që puna e Partisë atje është e dobët, dobë-
së tekstuese rrjedhin në radhë të parë për fajin e organizatës-
bazë, postaj konkretisht për faj të këtij apo anj komunikat.
Kështu vjen këta përpara përgjegjësisë dhe njëkohësisht për
caqetohet detyra për të kapërcyer sa më para këtë situat.

Në gotë se ne bëjëm më jëtë të tille në shqip organizatë-
bazë, atëherë do të shohim sa gjallëri të mëdhe do të këto
dhe sa shumë probleme do të vëshoijnë nga baza në qendër,
jo vetëm me karakter teknik, po edhe politiko-ideologik e
kulturor, po shohtë, edhe të natyrës kulturorë, pse në organi-
zaçon-bazë të organave shtëpikore dhe ekonomike këto do të
mendojnë vetëm për disa lagju teknika-ekonomike, si përm
koston, rendimentin, normën, asortimentin, cilësinë, por për
problemet e edukimit ideologik e politik, në radhë të pari,
pastaj edhe për pushimin e kulminar, për organizimin shfaqjesh
 dhe për çdo probëm tjeter, pse atje drejtuan Partia.

Anëtari i Partisë që punon në dëkaster dhe sikom sugjerohet
me shërbim në bazë, mund të shohtohet për diskutimin të tilla
problème në organizatën e veçantë të saktërit ku punon, për të cilat komunistët pastaj mund të pyesin, të sqarojen, të japi mendime etj. Po mos vallë të tillë probleme, duke u shtruar në një organizatë të veçantë sëktorë në dikastër, mund të mos rřihen si duhet, gje që pengon një diskutim më të gjërtë të problemat nga të gjithë komunistët e një ministër? Kush i ndalon komunistët e dikastër të mbledhjen të tёrë për të diskutuar një problem të rëndësishm, kur e shohin të nevojshme një gjë të tille? Këtë edhe Statutë e lejon. Ne nuk jemi sek. po anëtarë të një organizate revolucionare, që kemi edhe ditë lidhje akive me njëri-tjetrin, komunistë me komunistë, sekretarë me sekretarë organizate në dikastër dhe në bazë. Prandaj, sa herë jë lind një problem, kur shohim që nga ana shkatërrore diçka ruk shikon mirë në një rreth, alëherë e merrin të organizohet një mbledhje e të gjithë komunistëve, ku të diskutohet për këto probleme, të dalin qartë detyrat që duhen kryer nga organet e qendrës dhe të ngarkohen komunistët më të përshkatehshëm për zbatimin e tyre.

Kur vërcjënuj se në një ministri krijohet një situatë jo e përk收益率, lidhur me zbatimën që në venditë të Qeverisë, alëherë thëresën një instruktør, i themi evarë njët në ministrat, i ja-pin detyrat, e udhëzojnë dhe kërkohojnë të merren masa për ndryjjen e situatës. Në rast se shohim që një dikastër s'ua ka dhënë akoma kompetencat rretheve, s'ka marrë masa për organizimin e punës në bazë të vendimit që është marrë, apo s'ka dhënë fundet që nevojiten për kryerjen e një punë, mund të lejohet të mos dëshkush është futur për këtë? Futur duhet të jetë ministri, në radhë të parë, që dukë është në krye të punë, ose që dukë është i replejt në kërkimin e llogarishës, që nuk ndjek zbatimin e detyrave, ose ky apo ai duhet, ose zëvendësministër. Në këtë rëndësi përgjigjosi i Partisë në dikastër provokon mbledhjen e gjithë punonjësve të ministrisë, me të cilët shtror për diskutim ata shihojnë negative që janë konstatuar, për të cilat bën kritika në adresë të ministrat, që këtë apo atë vendim nuk e ka zbatuar, ose që zëvendësministri, mëgjithëse ka vajtur në vend, nuk ka marrë masa për zgjidhjen e çështjes, etj., etj. Pas kësaj paraqitjeje fillon një diskutim i rërët, lihen njërcën fitasin lirisht në këtë mbledhje të improvizuar që, po të jetë nevoja, mund të vejë edhe një dite të tёrë, mëgjithëse s'ka të bëjë bie me mbledhjet e zakonisht që bënë me rend dite, të parashikuara me kohë.

Në qoftë se do të vepromanë në këtë mënyrë, alëherë jeta në organizatat e Partisë në dikastër, në bazë, në aparaturë e komiteve të Partisë e të pushojë dhe kudo do të bëhet me të vërtetë e gjallë e revolucionare dhe nuk do të m shrohoj në problemi nëse organizata-bazë në dikasteri është e madhe apo e vogël. Unë mendol se organizatën e durn të madhe disa shokë të maksim të qëllim që komunistët të jenë një bllot, të tёrë bashkë. Po janë apo s'janë komunistët të tёrë në bllot, në një organizatë, Partia përsëri drejton. Në qoftë se kuptohet mirë parimet, Partia drejton cud, pavarësisht nga numri i anëtarive të Partisë që përbëjne organizatën-bazë.

Rëndësi të madhe për ne ka sidomos realizimi dhe detyrave të këtij pesëvjeçari dhe në këtë drejtim organizatat-bazë të Partisë të dikastëreve kanë një rol të rëndësishëm. Partia jos te u kënuq timi me ekspertizën gjithëzakonshëm të madhe, ajo ka bërë në çdo drejtëm përparane. Anëtarët e Partisë dhe në përgjithshëm njerëzit, kudo që janë ngarkuar të punojnë, kanë fituar gjithashtu ekspertizën që mund të madhe. Unë jam dukur edhe me mendimin që u shpreh këtu se në këtë në jep rëzë që çcën përpara, por ka edhe nga ata që, mëgjithëse janë me shkojë, ngelin në vend, prandaj duhen nxitur herë pas herë që të çcën përpara si gjithë të tjerët. Këtë punë do të bërë, në radhë të parë, Partia, organizata-bazë. Kudo në vendin tёrë ambientë është i tillë që i shfaq përpara njerëzit, çdo gjë të ne është dhe duhet të jetë në lëvizje, pse qëllësit, rutina, si një ujë i fjetur, i bën njerëzit të ngjashin, qofshin ato edhe nga më të mirët. Prandaj, në qoftë se do të përpiqi etj. dhe do të sigurojmë masat e nevojshme, metodat dhe atë stil revolucionar punë që të jetë ambientë të njerëzit të vënë në lëvizje, në diskutime, në propozime, në luftë, jan i bindur se jo vetëm do të zgjidhëm shumë nga problemet që kemi.
përpara, por edhe dobështë e të metat e vërtetuar që kanë hedhur rrënje në jetën tonë dhe nuk po zhduken lehtë, do të luftohen më mirë. Por kjo nuk arrihen me fjalë, me një studim, ose me një të lexuar të Historisë së Partisë. Njerëzit tanë e lexojnë Historinë e Partisë, bëte dhe e studiojnë dhe duhet ta vazhdojnë këtë punë, por ta lexosh e ta studiosh Historinë e Partisë dhe nga ana tjetër të mos zbatosh direktyvat e Partisë, ligj te shtetit, vendimet, urdhëresat dhe udhëzimet e Qeverisë e të mos i zbritlesh ato në detaje, një gjë e tillë nuk mund të lejohet. Ato duhen zbërthyer deri në fund. Kjo kërkon që të punojë ca më shumë mendja e secilit dhe jo të lidhen vetëm disa friza të përgjithshme, ndryshe Historia e Partisë mbelet një shpjegim i vogël, historik, tregim i trhesh të ngjarjes. Këtë ne e kemi në dorë ta bënëm si duhet për arzje se tanë kemi plot njëzëh, Partia ka përgatitur një armatë të tërë kundreft, mundësith për janë shumë të mëdha në kthë drejtim.

Unë mendoj se suksese dhe rezultate të shumta kemi aritur në çdo drejtim, prendaj të mos jemi pesimitë. Kritikat i bëjnë me qëllim që të përmirësohet më tej puna jonë në organizatat-bazë të dëkaslerave.

"Raporte e fjalime 1970-1971, f. 325, 326, 327-347

NGA RAPORTI

"MBI VEPRIMTARINË E KOMITETIT QENDROR TË PARTISË SË PUNËS TË SHQIPËRISË"

Mbashur në Kongresin e 6-të të PPSH

I Nëntor 1971

II

Të përmirësojmë më tej drejtimin e ekonomisë

Stadi i aritur në ndërtimin socialist dhe detyrat e reja që kemi përpara kërkojnë që të përmirësohet më tej organizimi dhe drejtimi i ekonomisë, duke e vënë në baza më të shëndosha shkencore. Ndërmjet këtë problem nuk është as i ri, as edhe i paralajmshëm, ai përben sot një ndër hallkat themelore nga duhet të kapeni për të dhënë një shtypje të re të fushime gjithë zhvillimin të ekonomisë.

Përplisja ata për të përmirësuar drejtimin e ekonomisë nisen nga parimet e shëndosha markisiste-leniniste, ato janë krejt në kundërshtim me konceptet dhe praktikat revolucioniste. Përta nga e diserisë tregon se i shpatuar të vetëndimisht punetor apo reformat ekonjik të revolucionistëve hriushovianë çojnë në degjiminë të kapitalit të ekonomisë socialist, në ri-vendosjen e kapitalizmit. Pasajat negative të koncepteve revolucioniste nbi organizimin dhe drejtimin e ekonomisë sof i njëh mirë e gjithë bota. Ato janë një demaskim i pakontestueshëm
publik për teorinë dhe praktikën revizioniste të zhvillimit ekonomiko-shqëndrërtor.

...Cilaat janë problemet kryesore që duhet të tërheqin më shumë vëmendjen tonë për një drejtim më të mirë të ekonomisë në stadin e ri të zhvillimit të saj? Të tilla janë: njëjtëja e nivelit të punës drejtuese të organave ekonomike, duke e vënë mbi baza më të shëndosha shkencore; përsosja e metodeve të drejtimit të prodhimit në bazë të njohjes më të thëllë të ligjeve ekonomike; zgjerimi i mëtejshëm i pjesëmarrjes së masave punonjësë në administrimin e ekonomisë.

Përmbërësimi i mëtejshëm i drejtimit të ekonomisë kërkohet, në radhë të parë, të forcuhet, në nivelin e detyrave të reja, rolit organizues i shtetit. Detyrat e organave shtetërore dhe drejtimit të ekonomisë sot janë shtuar, janë bërë më të ndërlikuara e më kompleksë. Çdo reduktim i tyre, siç ndodh nga-njëherë, në drejtimin vetëm të çështjeve operativë është i njohur dhe më pasajë të dëshmit.

Organat e shtetit dhe kuadrot e tyre nuk mund të drejtovëkëm ekonominë me efikasitet pa u marë më shumë dhe më mirë me zhvendosët e politikës ekonomike të Partisë, të direktivave e të orientimeve të saj, pa kërkuar dhe gjitur rrugët më të drejta dhe më të efektivisë për të vënë ato në jetë. Është e domosdoshëm që në punën e tyre ato të kujdesen më shumë se jëfër më sot për problemin e problemave themelore, të ngatoshme e të perspektivës, që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomiko-shqëndrërtor të vendit.

Përmbërësimi i drejtimit të ekonomisë ka shtuar si një çështje të përshkruar aktuale formin e karakterit shkencor të planifikimit. Zgjidhja e mjaf detyrave ekonomiko-shqëndrërtore në etapën e ndërtimit të plotë të shqëndrërtisë socialiste kërkon më shumë se një plan pesëvjeçar. Prandaj, krahun planifikimit pesëvjeçar, të kalohet edhe në hartimin e planeve propozuam me afat më të gjate. Pikërsynimi kryesor i këtyre planeve lipset të jetë parashikimi i drejtimeve kryesore të zhvillimit të ekonomisë në tërësi, i dregëve të veçanta të saj, i ligjeve më të rëndësishme të prodhimeve industriale e bujqësore, i drejtimeve të zhvillimit të arsimit, kulturës, shkencës etj.

Që planet e zhvillimit të ekonomisë, qoftë këto pesëvjeçar ese me afat më të gjate, të jenë sa më rëndësish. Duhet që nevojat shqëndrërtore të llogariten sa më mirë, duke u mbështetur në vrojtëme, studime, analizu dhe përgjithësime sistematike, të holësishme e të gjithbashme, në variante të ndryshme dhe në përlogaritje teknike, ekonomike dhe financiare. E gjithë kjo të ketë si qëllim që të ju jazë mundësi organave të Partisë dhe të shtetit të zgjedhin variantin më optimal.

III

FORCIMI I DIKTATURËS SË PROLETARIATIT DHE ZHVILLIMI I MËTEJSHËM I DEMOKRACISË SOCIALISTE

Shokë dhe shqëndër,

Problem kryq i revolucionut ka qenë dhe do të mbinet gjer në arrijet e fitores së komunizmit; problemi i pushtetit shtetëror, i diktaturës së proletariatit. Në gjërësi fushë që të zhvillohet lufta klasore ndih di druqeve, socialiste e kapitaliste, në fushën politike ese ekonomike, ideologjike, kulturore ose ushtarake, ajo është, në fund të fundit, luftë për çështjen nëse do të ruhet e forcuhet diktatura e proletariatit, apo kjo do të degjenerojë e do të përmbyset, siç ndodhi në Bashkimin Sovjetik në disa vende të tjerë. Këtë mësim jetik të markizem-leninizmit, të vërthetuar ploçësht nga jeta, Partia jonë e ka kufurdore parashy.

Vitet që kanë këruar nga Kongresi i 5-të i Partisë janë vile të një lutje të gjithbashme të Partisë, të klasës punëtore e të mbarë popullit për zhvillimin e mëtejshëm të revolucionit socialist edhe në fushën politike. Kjo ka qenë luftë për ruajfjen, forcimin dhe përsosjen e diktaturës së proletariatit, për spastrimin e saj nga gjurmët e ndikimit e shqëndërësë së jetër,
për shumënglen e rezzikut të degjenerimit revizionist-borgjez të saj, për rritjen e rolit aktiv të shtetit në të gjitha sferat e ndërtimit të plotë të shqërsur socialistë.

Tehu i gjithë kësaj luftë është drejtuar kundër burokristizmit, për zhvillimin e mëtejshëm të demokracisë socialistë. Rezultatet e saj shihen e ndihën në të gjitha fushat e jetës së vendit. Jashtë fuqizuar më tëdje lidhet e peshuajë jashtë më të operativ, u është afruar më tepër banizë dhe problemeve të saj. Si kurrë ndonjëherë është rritur iniciativa e masave, interesimi dhe pjesëmarrja aktive e tyre në çështjet shtetërore. Kontrolli i punonjësve, në radhë të parë i klasës punëtore, mbi aparaturat e drejtuesit, mbi tërë jetëm e vendit, është bërë një mjet i fuqishëm dhe efektiv për përmbërësimin e punëve në të gjitha drejtimesit. Në një raport më të drejtë janë vendozar marritëdhëniet midis kundrade dhe masave, që ka ka fuqizuar më tëj besimin reciprok dhe bashkëpunimin e ngushë midis tyre. Në të gjitha nivelet është gjakërruar majta puna e organave të zgjedhurë të peshuajë, të cilat gjithmëjë më mire i ushtrueshëm kompetentë dhe kontrollin e tyre mbi organet ekrëzitive dhe administratit. Është krijuar kështu një kuptim më i drejtë për këto çështje dhe u është dhënë një goditje e fortë koncepsive e praktikave burokristike, intelлектuale dhe teknokristike.

Përvoja jashtë dhe veçanërisht ajo e grumbulluar në këto vitet e fundit të një jetë politike të gjallë e plot originalitet, tregoi se në kushtet e një ndërmjetëmë të drejtë nga ana e pasurë, diktaatura e proletariatat mund të quëndrojë të gjitha provave dhe të kryejë se sukses misionin e saj historik.

Por ne jemi të ndërfaqishëm se rezultatet e aritur në zbatimin e orientimeve dhe të masave që ka marrë Partia nuk i kanë zhvilkur të gjitha rrrezigjet një herë e përgjithmonë. Lufta kundër burokristizmit dhe të gjitha shfaqjeve të tij, si një ndër steha deri në të rëndëshme të luftës së klasave në kushtet e socializmit, mbejët një detyrë e përshkrim të Partisë, e shtetit socialist dhe e gjithë punonjësve. Duhet dhënë se në praktikë, në mjftë raste, nuk kuptohet me të gjithë seriozitetët që të luftën për zbatimin e orientimeve të Partisë jemi ndeshur e ndeshemi me konceptet femruese, me konservatorizëm e rezistencë burokristike, jemi ndeshur e ndeshemi në formalizëm, gjë që tre të rrezigojmë se nuk është kuptuar në tërë thellesënisë e vet thëlti i shërbimeshme burokristike dhe shpesh lufta kundër tyre thjeshtëzohet e reduktohet në gjodhjen e disa shfaqjeve të pjesësme e anësors.

Prandaj organizatat e Partisë dhe organet e peshuajë duhet të keni në qendër të vërmendje luftën kundër burokristizmit, të forcaj në punën edukuese dhe të jenë në kërkim të varzhueshëm të masave dhe të rregulluqë që duhen zbatur në të shumëkohë të tu të paçakjitet. Gjë të luftë është më rëndësi jetike për të ardhmen e diktauturës së proletariatit, sepse burokristizmi është një e keqtop kërkesa dhe mbi rrësje të thelhë. Ai, siç e dëgjuhet, e përkrah që të vërtetë për të shihur frya e pushtetit nga masat dhe populli, në veninë e organëve e drejtuesit të këtu kundër masat dhe masat e jashtë kontroll të tyre, në vendin e demokracisë socialistës, në krijimin e centralizmit burokristik, në degjenerimin e diktauturës së proletariatit.

Prugoja e përgjithshme për forcimin e diktauturës së proletariatit, të tërë rendit socialist, është zhvillimi ko demokracisë së masave. Pa demokraci socialistë, nuk ka diktauturë të proletariatit, ashtu siç nuk mund të ketë demokraci të vërtetë për punonjësit pa diktauturë të proletariatit. Revizionistët hrushovianë, nën maskën e zgjerimit të demokracisë, likuiduan diktauturën e proletariatit dhe në vend të saj karë veninor diktauturën e tyre burokristike, si armë të sundimit të klasës së re borjaze në masat punonjëse. E ashtuqajturja demokraci në vendet e sundura nga revizionistët është, po ashtu si në vendet borjaze klasike, një privilegj i pakiqësh shfrytëzuese dhe një masë të paturshëm për masat e popullit.
Tërheqja sa më e gjerë e masave në geverisjen e vendit ka qenë dhe mbetet vija e patundur në têvë veprimtarët e Partisë së të Punës e të shtetit tonë përmirës për ndërtrimin e socializmit. Këto pjesëmarrje ne e konsiderojnë si drejtimin kryesor të thellimit të demokracisë, socialiste në punën, si kush të domosdoshëm për të siguruar eksperejnët e masave të gjera punojnë në ndërtrimin e socializmit, për të shumëfishuar forcën e aparaturët e diskitururës së përdorimit, për të bërë përmirës më të ndërrojshëm se atë vetë janë zhvendësia e plotës së vendimit, që duhet të thonë për qdo gjë ruajnë e tyre vendmimtare.

Armamosja e gjithë qytetarëve me një kuptim të bërë të roli e të vendit të tyre në jetën politikoshoqërore, përgatitja për ta luajtur si duhet këtë rol, ka kërkuar kërkohet. Vendi është të pune të mbyllur educuesi i aparature nga ana e Partisë, shumë masa praktike për t'u krijuar kushet e nevojshme punojnëse që të marrin pjesë në më gjerë në ushtrimin e Pushetit, që marrja dhe zbatimi i vendimeve të vihet gjithnjë e më mire nëse gjykimin dhe kontrollin e drejtëpërve të tyre.

Nga kjo pikëpamjët zbatimi i metodës së konsultimit me masat, dëgjimi i zbritë të tyre, mbështetja në ta, që lashme është bërë pjesë e pandurë e praktikës së jetë, duhen zhvilluar e thuhur pa ndërprerje. Do të ishte gabim të binin në vetëkënaqjesi dhe të mbetet së atë që është arritur. Kathë e domosdoshëm të vazhdojme akoma më të këmbëgjatje për përpjekjet tonë për të thyer çdo pengesë që kufton pjesëmarrjen e efektive të masave në dërtimin e punëve të shoqërisë, që lëvon iniciativën e tyre krijuje, të gjillérojmë e të pasurim të tej format e demokracisë, të rritim sidomos rolin e organizatave të masave si qendra të rëndësishëm të organizimit të punojnë, si tribuna të zbritit dhe të veprimit revolucionar të tyre.

Rëndësia të vogantë ka mbështetja e fuqishme të masat për verifikimin e dërtësisë së vendimeve në praktikën e gjallë të jetë. Verifikimi i vazhdueshëm, riskimi i pandërpërë kritik e autokritik, i tërë punës dhe përvojës së mëparshme në
të gjitha stera e veprimtarisë, me qëllim që të ruhet e të zhvillohet ajo që çëndron mbi një bazë të shëndoshë, të ndryshohet ajo që nëk justifikohet nga praktika e sa që është kapëreyt nga jeta, të gjenden ruju dhe mënyra të reja për zgjidhjen e problemeve, kjo përbën një llig të revolucionit socialist, që, si është Karel Marks i, është i pamposhtur, sepse kritikan vazhdimisht vetvetyen.

Kjo metodë është e papajtueshme me prirjet burokratike e konservatore për të fiteshizuar çdo gjë që është nga aparate, me skemat dhe praktikat e ngurosura, që nëk u përgjigjen më detyra e kushëve të reja, që nëk përpunon me idët e mëdha revolucionarët e të Partisë dhe bëhen pengesë për vënjen e tyre në jetë. Kjo është duhet të na tërheqë seriizhtë vëmendjen, sepse, si nxe lec Lenin, në këtë fushë shfaqen me një forcë të veçantë dhe ruhen për një kohë të gjatë kontradiklat midis së resë e së vjetërës në zhvillimin e revolucionit.

«Në të gjithë fushën e marrëdhënive shoqërore, ekonomike dhe politike — shkruante ai — ne jemi «anerësisht» revolucionarë. Por në fushën e hierarikës, të respektimin të formave e të procedurës administrativate «revolucionizmi shqipëri» zëvendësonet pothuaj gjithnjë nga rritja më e ngjyrë. Këtu mund të vihet re shpeshherët nëjë femrënëm shumë interesant; se si në jetën shoqërore kërkojme më i madh përpara shoqërohet me frikën më të përbinëshme nga ndryshimet më të vogla».

Organizatet e Partisë, kuadrot e gjithë punonjësit duhet të jenë kurdroherë revolucionarë diaktivikë, të shohin në sy realitetin në zhvillimin e tij të pandërpërë, të mos kanuniqojnë agjë, të mos kenë frikë nga ndryshimet, por me gusm

1 V. I. Lenin. Vepër të zgjidhura, b. 5, str. 11, l. 125.
Kontrolli i masave nga poştë, si çështje me rënësi parimove dhe një ndër aspektet kryesore të zhvillimit të demokracisë socialiste, ka qenë vazhdimisht në qendër të vمemësim së Partisë. Por shërbyjme dhe përsosja e tij në formën sa më të përshtatshme mbetet një detyrë gjithnjë aktuale e dorës së parë.

VendAtlant këtu është kontrolli i drejtëpërbarjet dhe klasës punëtorë. Kontrolli punëtor nga poştë është një domosdoshmëri e një parim luaja i jetës shqërbore gjetë tere të rëndësishme historike të socializmit. Ky kontroll, që kryhet nën udhëheqjen e Partisë, është një ndërmarrje k捗kore tё rolit udhёheqjes të klasës punёtorë dhe të demokracisë proletare në veprim. Ai përbën një armë të mprehë në luftën kundër burokratizmit dhe ndikimeve të huaja në jetën shoqërore e në ndërmarrjet e punës, nga forme shumë të efektishme të edukimit proletar të vetë klasës punëtorë, është një nxitje e fushime për të çuar përpara mërinës socialist. Në kontrollin punëtor shërbyhin një ndër garanci të homore për të shumë gurr tre zëvënësë të revizionizmit e të kthimit prapa në kapitalizëm.

Praktika jënnë mbi kontrollin e drejtëpërbarjet të klasës punëtorë po vёrtetohet në jetë. Në periudhën pas Kongresit të 5-të të Partisë zbatimi i kontrollit punëtor ka çuar në një nxitje e gjatërim të mëtejshëm të veprimtarisë revolucionare të klasës punëtorë në të gjitha fushat. Ështё zbritur në nёnryre të dukshme roli i masave punëtorë të zgjidhjen e problemeve të ndryshme, është shtuar shumë interesim dhe adhëjna e tyre e përjashtojësë për punët e ndërmarrjes dhe përgjithësisht për jetën e vendit, është foremar fryma kritike e auto-kritike ndaj shfaqjeve të huaja.

Kontrolli punëtor është një proces i gjetë lufte kundër priorive të ndryshme burokratike, që përpigi mbi lufte, të rënësës nën latë, kundër firkës, dyshimeve, ekzivokove të zbatimit të tij. Përsosja e mëtejshme e tij kërkon që ai të kuptohet nga kushdo si një e drejtë e punohulesh-
qështë, ndifërrezimit e të lërhuajës pas interesit të ngushtë personal, kundër dë rëjmë të pajshmit me fenomenet që pengojë ejeton të përpara.

Kontrolli punëtor është pjesë përbërëse dhe e panarët që kontrollit të masave mbi veprimtarinë e organave të pushtetën, organizatave ekonomike e kultur-arme të qytetë të të fishtat. Ushtrimi i këytë kontrolli është një e drejtë dhe detyrë për të gjithë; për fshatuar në kooperativë, për studentë në skollë, për intelektualët në sferën e veprimtarisë së tjat, për çdo qytetar në tërë jëfësh shoqërore.

Me qëllim që kontrollit të masave të hapët horizont i jgërë e t'i krijohet kushtet sa më të përshtatshme, është e nevojshme që punonjësit të informohen vazhdimisht për veprimtarinë e organizma dhe të institucioneve shtetërore e shoqërore. Kontrolli i masave bëhet i mundshëm ose lehtësitet sa më shumë luftohet kundër prirjeve për formasë të mbihura të punës së aparateve e organave shtetërore e shoqërore, sa më shumë i jetet publikitet veprimtarisë së tyre, e cilë duhet të jetë sa më e hapël dhe lehtësitet e kontrolloshme nga punonjësit. Njoftja gjithçka me të mirë e masave të gjithë punonjesë me elektronat e jetës shtetërore socialistë, me ligjet e shtetit, balfafqimit dhe dhënën llogarit parë masave, si metodë e përheshmë e funkionimit të gjithë sistemit tonë të diktaturit të prerradërueshëm, prërëjë pranish të domosdoshme për ushtarimin e kontrollit të masave. Një rol më aktiv në këtë drejtim duhet të luajë edhe shkypj, i cili ka për detyrë tuhje të njohur më mirë masave gjendjeni e problemet, të foroja kritikën, të bëhet në një shkallë më të thekurë të mbalje të rrahjes së gjatë të mendimeve, e pasqyrimit dhe e përgjithësimit të thëllë të përvosën së masave në ndërtimin sociali.

Në luftën kundër burokrazimit dhe për forcën e dikta- turreve së proletariatit rëndës së dorës së parë kanë raportet midis kuadrove dhe masave. Ekspertëtë e vendeve revizioniste tregon se kur midis kuadrove e masave mësojnë marrëdhënien jo të drejtë, kur kuadrot shkëputen nga masat, nga jeta dhe lufta e tyre, kur ato nuk i nënshrohen kontrollit të masave, kur kuadrove u jepën privillegje e favorizime të jashtëligjshme, ato burokratizohen e degjenerohen, marrëdhëniet e tyre me masat shndërrohen në marrëdhënien sundimi i përhershëm.

Partia dhe publiket ujë popullor, të ndërtuar nga mësimit të markizëm-zenizmit, sidomos në periudhën pas Kongresit të 5-të, kanë marrë një varg masash rrjedhore politike, ideologjike dhe ekonomike për përminësimit të marrëdhënienëve midis kuadrove dhe masave, me qëllim që kuadrot të mbeten kundërve revolucionarë konsekuëntë e shërbyetë të devotshëm të popullit. U vdi në zbatim shkallëzim sistematik i kuadrove nga pjesë e drejtues ende i ndajnë kështu i anashë dhe anashëllet. Tani rreth që për qind e kuadrove kryesor të aparateve qendrore e lokale dhe 50 për qind e që gjithë kuadrove të aparateve e të administratave në funksionet aktuale kanë një stazh më pak se 5 vjet. U zbatua me kri të jetë të shëndëshojë shtetëroreja e kuadrove dhe e gjithë njërrezve të punës mendore në punën fizike. Në të njëjtën kohë, u bën rregullime në pagat e kuadrove, për të mos lejuar shërbyesëtime në nivelin e tyre të jetësë në krahësim me masat puno- njëse. Për një shtëpi, tona kanë shtuar, gjithashtu, që përfiton ideologjikët, arsimore-kulturorë dhe tehniko-profesionale të kuadrove bëhet jo e shkëputur nga ngjitur a pandërryre e nivélinë të gjithëshëm të shtresave të gjësë punonjëse. Këto masat, kanë punues së gjërë edukuesë që zhvillon Partia, shërbyejnë për tu luftuar në kuadrot shfaqjet e burokratizmit e të karrikerimit, për të foruajë e për të thelhar lidhjet e tyre me punëtorët e fshant, për të luftuar e rrëshqitur ndikimet e kështuë intelektualistë të nëntëqësim së masave, për të mbihur njërrezat të rregullim së rrezikshme të mendimadherejës, subjektiqetërim etj.

Për Partinë tona ka qenë dhe ndihet një prekupacioni i vazhdueshëm problemi që të gjithë kuadrot të riflet i këtij si revolucionarë, të mendojë e të punojnë si të tillë dorë në fund të jetës së tyre. Socializmi nuk ka nevojë për burokratë të teknokratë që të bësonjë vetëm »ajemësë« së tyre, tek-
nikës, fuqisë së dekretit, por për qëndroq që të shkronë e të jetojnë me masat, të mendojnë e të ndiejnë njëloj si klasa punëtorë dhe fshtarësia kooperativiste. Në vijën e Partisë, në verpinë madhështore dhe në botën shrimpërre të klasës punëtorë e të kooperativistave, qëndroq do të gjejë kushtet në të shkruaj të frymëzën e vazhdueshëm.

Që ta çojnë në tej përvojën e fituar në marrëdhëniet midis qëndrore dhe masave, është e nevojshme të luftohet kundër që nga pozite subjektive, dikasteriale e lokaliste, si dhe kundër qëndrimëve mikrobe nga vetë qëndroq, në mënyrë që qarkullimi dhe puna drejtëshëm në pradhim të kuptohen si një masë me rënësi edukuese e ideologjike dhe jo si një qëllim në vetettle, të kuptohen si një masë për revolucionizimin e vazhdueshëm të vetë qëndrore dhe të organave e të aparavës të ndryshme.

Partia i kushton një vëmendje të veçantë parimit që kudrohet, të që ndihme të nivelet që rëndëshëm, të jenë në vetësë të dyfishtë: si prej organave të Partisë e të shtetit proletar nga lart, ashtu edhe nga poshtë drejtpërdrejt jetë me puna punejëse. Duke i përmbajtur këtë parimit, është e nevojshme që në të ardhmen të luftojmë që prirje për feładizimin e nomenklaturave dhe punën e mbyllur, në mënyrë që zëri, mendimi dhe vlerësimi i masave për qëndrokat e veprimtarinë e tyre të dëgjohet gëlqirë dhe e më shumë.

Për shumë të mëtejshëm të demokracisë dhe rritjen e rëndëshëm midis dy kongreseve një kujdes i veçantë u është kushtuar forcimit e përmirësimit të punës së organave të zgjidhura të poshtët popullor. Në këtë drejtim një rat në rëndëshëm u krijua zgjidhjet e fundit për Kuvendin Popullor dhe për këshillat popullor, që në një shkallë të konsiderueshme u përshkruaj i përjetën dhe rrit të rinj, revolucionarë dhe e të fjell, të lidhur me masat. Me gjithë rezultatet e arritur, në mbetet akoma shumë për të bërë që këshillat popullor të gër shqiptar, si përfaqësues të drejtëshëm të popullit punonjës në poshtë, të kryeqë një funksionet që u jenë besuar, të mënjanë të nderor me vëmendje të poshtët e një një shumën, të shkruaj të

formalizimit në punën e vet, të mos lejnojë konkurencët si vetë në tyre nga organ nga eze organizatet ekzistente, ose organizatet ekonomike. Në mos lejnojë asnjë qëndrim mëspërthetë nga ushtarë qoftë ndaj përfaqësuesve të zgjidhur të populit dhe problemave të agjencat ata. Fjalë ndryshet ose e këshillarit duhet të dëgjohet me vëmendje e respekti.

Përfaqësia e mëtejshme e punës së organave ekzaktive është e lidhur me luftën e asnjëtë kundër subjekteve të vëmendjes se burokratizmit, të teknokratizmit e të praktikizmit të ektës në atë të burokratizmit e të metodën e veprimtarinë së tyre, me forcimin e vëzhdueshëm të lidhjes me masat. Të mos harojmë për asnjë qëllim se e kërkohet e burokratizmit si vendi në radhë të parë e mbi të pjesë e organit ekzaktive e në aparaturën e statutit ekzaktiv. Vigjilenca e organizatave të Partisë, e vetë qëndrore që punojnë në masë dhe masave punonjëse është një armë e mbështetet për të luftuar me sukses dhe që në embrojen çdo prirje e shqetësimit burokratik.

Shokë

Ndërtimi i socializmit në vendin tonë bëhet në kushtet e rrethimit imperializmo-rezervizist. Prandaj mbrojtjen e atdhut, të lirisë e të pavarësisë kombëtare, pa të cilën nuk ka as pushet popullor e as socializëm. Partia nënë gjithnjë e ka konsideruar dhe e konsideron si detyrë të saj të lartë e të përhershme. Në gëtë se Shqipëria e vogël ka qëndruar dhe qëndron e fortë dhe e putundur si shkëmb gjinan, kjo para si gjithë ka ndihmë përse armajtë dhe njëminë më shumë unitetën, është një vendosmërinë e popullit tonë për të mbrojtur gjerë në fund fitoret e revolucionit, për të bërë ballë me sukses të rresikullit.
roizmin dhe qëndresë e hekurë të popullit të udhëhequr me guxim nga Partia e Punës, në gatishmërinë luftarake të vendit për të përbвалuar edho situaçë e agresor.

Për të kryer me sukses këlcë detyrë të lartë historike i têrë populli, i madh e i vogël, i bashkuar si një trup i vetëm vrejt Partisë, duhet të agjihet në një nivel të lartë ideopolitik dhe të kuqejojë qartë vijejn e Partisë, taktikat dhe strategjinë e saj, t'i zbatojë ato në jëlje me ndihjegje e disiplinisë të celikë, me një patriotizim të zjarritë në ëdo moment e në ëdo rrethë, pa marrë parasysh asnjë sakrificë.

Aitdheu dhe socializmi, jeta dhe puna e popullit mbrobën me arme në dorë, duke e pajisur ushtarë dhe popullin me mjete moderne, duke i sërvitur ato vazhdimisht që të dinë t'i përdo rin ato në mënyrë të përsosur e më efikasitetin më të madh. Aitdheu është i të gjithë popullit, prandaj dhe mbrohet jo vetëm nga ushtria e rregullt, e vesitur me uniformë, por nga i tërë popull i armatosur, i organizuar dhe i përgatituar ushtarakisht.

Duke u udhëhequr nga porosia e Leninit për ta bërë «do qyetar ushtar dhe do ushtar qyetar» ne përpigi me që do njëri njëkohishtisht të punojë, të mësojë dhe të përgatitet për mbrojtje. Tërë vendi është një kantier i madh punetërëse, një shkolë e madhe e edukimit komunist dhe një fortëse ushtarakare e pathyeshme.

Partia dhe qeveria u kanë kushtuar kurdohërë kujdesin më të madh rritjes, edukimit dhe kalitjes së forcave të armatosura. Ushtria jonë Popullore është e gatshme që në ëdo kohë e situaçë, sodo e vështhirë qofli, të kryojë me ndër detyrin e lartë të mbrojtjes së atideon socialist.

Ushtria jonë është ushtri e tipit të ri, ushtri e popullit, ushtri i revolucionit. Duke ruajtur fort traditut e lavidhme të ushtrisë partizane, jon dallon elitësish nga ushtrite e vendeve borçuese e revizioniste...

Partia ka qenë dhe mbetet shpirti i ushtrisë, truri që e drejton atë në rrugë të drejtë, forca jetëdhënëse që e hën atë të pathyeshme. Në ushtrinë tonë, në krye të mbrojtjes sonë, në komandë është Partia.

Komitetet dhe organizatat e Partisë në terren në që do veprrin që bëjnë, në që do problem që zgjidhin të mos harrojnë kur rre detyrat lindur me forcimin e mbrojtjes së atdhëut. Ato duhet të zvihollëjë një punë të dendur ideopolitike për edukimin e gjithë punonjësve në frymën e vigjilençës, të gatishmërisë së lartë e të seriозitetit më të madh në përgatitjen ushtarak, duke mbajtur parasysh sa në realisht kushtet dhe kërkesat e luftës së sakte.

Organet e Partisë në ushtri dhe komandat ushtarak, nga ana e tyre, duhet të përmbishojnë stilin e punës për rritjen e përgatitjes politike dhe gatishmërisë luftarake të forcave të armatosura, të forojojnë e të përsosin sidomis format e metodat e edukimit dhe të përgatitjes ushtarakë të të gjithë popullit në përshtatje me strukturat e sotme organizative të ushtrisë.

Duke qenë se problemet e mbrojtjes, të ushtrisë dhe të sërëvjetë ushtarakë janë shumë të të gjithëve, është e nevojshme të forcohen e të përmbishinë me tej bashkëpunimi e bashkëvendësimi i punës mëdha organizatave të Partisë e komandave në ushtri dhe organizatave të Partisë dhe e organeve të pushtetit e të ekonomisë në terren.

Nën kujdesin e vazhdueshëm të Partisë janë zhvilluar në forcuar Organet e Sigurimit të Shkitët, të Policisë Popullore e të Kufirit. Në tërë veprimtarë, e tyre ato janë mbështetur gjithmonë e më shumë në ndihmën dhe në përkrahjen aktive të masave punonjës, kanë zbatur me përplasë mësimet e Partisë, kanë luftuar me guxim për të mbrojtur ligjshmërinë sociale, intereset e shtetit e të popullit.

Forcimi i mëtejshëm i organave të Sigurimit të Shkitët, të Policisë Popullore e të Kufirit kërkon ngjitjen në një shkallë më të lartë të punës ideopolitike e profesionale, rritjen e vigjilençës revolucionare e të disiplinisë së ndërgjegjshmme për zbaturim me replefis të normave të përcaktuara, zgjerimin e mëtejshëm të lidhjeve me masat. Sigurimi i vazhdueshëm i rrëfi udhëheqës dhe kontrollues të Partisë në të gjithë veprimtar−
rinë e tyre është kusht i domosdoshëm dhe një garanci e shëndoshë që këto organë të dashura të Partisë e të popullit të kryejnë me ndër misionin e tyre.

Në forcimin dhe në persosjen e diktaturës së proletarët në rol shumë të rëndësishtëm luaj legjislacioni që është revolucionar. Sipas orientimeve të Kongresit të 5-të, me pjesëmarrjen aktive të masave, u bë një punë e madhe për rishikimin e gjithë legjislacionit të shtetit, për thjeshtimin e së, për l'ua përkthuhet në kushteve të sotme. Kjo, kështu rinjgjimizat e organive të drejtësisë, duke i afuruar ato me masat dhe duke i vënë në fillim, në anë e masave, ka ndikuar në mënyrë që duken një revolucionarizimin e punës së tyre. Persosja e vazhdueshme e legjislacionit, njohja e ligjeve nga ana e masave të popullit, për të bërë ato sa më të ndërregjshme për zbatimin e tyre, forcimi i métetejshëm i lidhjeve të organive të drejtësisë me punonjësit dhe mbishtetja në ta për mbrojtjen e ligjeve është një detyrë e madhe parte.

Shokë dhe shqipe,

Kanë kaltur 27 vjet nga kohë kur populli ynë, nën udhëheqjen e patundur marskiste-leniniste të Partisë së Punës, përmbyri me luftë të armatosur pushettin e urryer të imperialishtëve të huaj e të klasave shqytësuese reaksionare vendëse dhe, për herë të parë në historinë e vet shumëshkelkollore, vendos i mbi Shqipëri pushettin popullit. Pas zgjedhjeve të parë të ira, të përgjithshme e demokratike të dhjetorit 1945, nga të cilat doli Asamblja Kushteure, përfaqësuese e vjetër e aspiratave dhe e interesave të popullit, u aprovua ligj i themeluar i shtetit të ri, Kushteuta e Republikës Popullore të Shqipërisë.

Atëherë vendi ynë sapos kishte dalli nga Lufta e madhe Nacionalkuqësimat dhe po bënte hapat e parë në rrugen e ndërtimit socialist. Në ato rrethena aprovimin i Kushteutës ishte një njëjtë e shënmar historike dhe një fitore tjetër e madhe politike e popullit. Rëndësia e saj qëndronte në faktin se ajo ligjërroi atë përmbysje të thëllë e rrënjësore që u bë në jetën e shqyrtesë sorë si rezultat i triumfit të revolucionit popullor, saksionoi nga pikëpamja juridike të gjuhë ato fitore të madhë politike, ekonomike dhe që populli kishte arritur me luftën e vet heroike dhe hapë perspektivë të qarta për transfornim të tjerë revolucionare në të gjitha fushat e jetës mbi bazë socialistas.

Kushtetuta u bë mbishtetja dhe burimi i gjithë legjislacionit të shtetit tonë të ri demokratik popullor, që shpeshet vuhen në popullit dhe mbretëtorat interesat e tij. Ajo luajt një rol të madh jo vetëm për mbrojtjen e konsolidimin e pushetit dhe të të gjitha fitoreve të tjerë të revolucionit, por edhe për zhvillimin e gjithashtu në rendit shqëtorë-ekonomik në rrugën e socializmit.

Që nga ajo kohë ka kaluar një gerek shekulli. Kjo është periudha e transfornimeve të mëdha revolucionare për të hequr dhe për të konsoliduar themeliet e rendit të ri në të gjitha fushat. Idelet e mëdha të marskistë-lemninistë mbi shqipërisë e re, të li të nga cdo shtypje e shqyrtesë dhe shqyrtesë e parë që ndërimitin e bazave të socializmit u bën në realizim. Pushetit popullor, i linjat nga pushka partizane, u konsolidua si pushetit i diktaturës së proletarët, nën udhëheqjen e pades së Partisë së Punës. Mjedet e prodhimit, që më parë adhurohe në dore i kapitalizmit vendsh të të imperialishtëve të huaj, u bënte promi që të përbasha rëndërmasi popullit. U likidua politikët e dirigistët i kapitalizmit i ekonomisë. Një revolucionar rrënjësor u krye në fshat, kolektivizimi i bujqësisë e transforny dhe themeljet prodhimit e vogël fshatë dhe që veç të mbështet socialiste. Vendin e ekonomisë shumëformësishe e zuri sistemi i vetëm i ekonomisë socialiste. Bashkë me prominë private u zhdukën edhe klasat shqyrteses dhe të gjitha antagonizmat e tjerë midis qytetit e fshatit, punës mendore e fizike, që njohën midis mbështetjes pasurë dhe ekonomisë së kapitalizmit. Mërrejtëna e kryej të reja, të aukencës mbi bazën e socializmit, të përshkrujes e është ndihmë reciproke, jonë vendosur midis klasës punëtore, fshatara-putë të punonjës dhe inteligençisë popullore. Dallimet më-
dis tyre shkojnë duke u ngshtuar. Mbi këto baza është gelikosur edhe të më tëspur uniteti social, ekonomik e ideopolitik i popullit.

Me ndërtimin e bazës ekonomike të socializimit, që është fitojnë e dytë më e madhe pas vendosjes së pushhtetë popullor, vendi yë hyri në një etapë të re historike, në atë të ndërtimit të plotë të sheqërisë socialiste. Në luftë për zhvillimin e dylyrave të kësaj etape janë arritur fitore të reja të madha. Kjo luftë u ngrit në një shkallë më të fortë pas Kongresit të 5-të të Partisë. Procesi i madh i revolucionarizimit të të gjithë jetës së vendit, që ngjithë peshë mbarë popullin, ka qarur në konsolidimin dhe në zhvillimin e mëtejshëm të transformimeve të shëndetës së sheqërisë. Kështu grembullah një ekspertitet e re me vlerë të madhe se si t'i pritet ruja revolucionizmit e restaurimit të kapitalizmit, si të sigurohet marchimi gjithnjë përpara i revolucionimit deri në fitoren e tij të plotë e përflindimtare.

E parë në prizmin e këtyre ndryshimeve të shëndetës revolucionar, Kushletutë në faqi, me gjithë korriganjet e shesat e mëvonshme që i janë bërë, në shumë aspektë të ndihmojnë që të kapërcyren dhe të peshqyron më realitetin socialist të solën në Shqipëri. Prandaj Komiteti Qendror i Partisë propozon hartiimin e një Kushletutë të re, e cila t'i përshtatet etapos së solme të zhvillimin të vendit, realitetit të ri në mënyrë që, si pjesë e superstrukturës politike, që të shërbejë në mirë bazën ekonomike, gjithë zhvillimin socialist të sheqërisë.

Ripunimi i Kushletutës do të jetë një hap me rëndësi të madhe teorike e praktike për forcimin dhe përfaqësin e mëtejshme të shihet të diktaturës së prerisës në vendin tonë. Kushletutë e re do të shërbejë si bazë juridike për organizimin dhe legjislacionin sistemit që kërkon faza e solme e nديrtimit tonë socialist. Ajo duhet të jetë një dokument juridik, politik i ideologjik që të pesqyroi plotësisht vijën e Partisë, të mishënuar në praktikën tonë revolucionare dhe t'i

frymëzojë punonjësit në luftën për ndërtimin e plotë të sheqërisë socialiste.

Hartimi i Kushletutës së re është një punë me përgjegjësi të madhe. Ajo do të jetë Kushletuta e Shqipërisë socialistë, e një vendi që u qëndron besnik kurimeve të socializmit shkenxor dhe që i zbazon e i zhvillon ato në mënyrë krijuese. Në hartiimin e saj duhet të mbajnë paraqisë shpesh të përfshirin tonë të pasur revolucionare, ashtu edhe ekspertitet e socializmit bolxher. Kjo Kushletutë duhet të paraqitë të vërteta të socializmit që e dallojnë atë nga të gjitha shihetërimet e deformimit që i kanë bërë atij revizionistët modernë. Ajo do të jetë pasqyrimi i një rrue dhe ekspertitet e rrugë të lindnimse, nën udhëheqjen e urtë të Partisë së Punës, që do të në frymëzojë, do të na mbushet me optimizimin e do të na axhit të betëja e fitore të reja.

V

Roli udhëheqës i Partisë sigurohet nëpërmyjet veprimtarishët së gjithë komunistëve dhe shembullit të tyre paraqëse

Partia janë i përmbyhet paraqit të marksist-leninist me zhvillimin e konsolidimin e socializmit roli udhëheqës i Partisë jo vetëm një vjen duke u dobishuar, por përkundrazë forcën e përsosë gjithnjë e më shumë. Kjo diklohet nga fakti se procesi i ndërtimit socialist zgjedhett e bëhet gjithnjë e më komplekse. Në këtë proces roli udhëheqës i klasisë punëtorëve realizojët vazhdimisht. Nga ana tjetër, pjesëmarrja e masave në ndërtimin socialist të vendit, në gjithë jetën shqëripore, ekonomike e shtetërore bëhet gjithnjë e më aktive. Të gjitha këto bëjnë të domosdoshme ngërjanë në një shkallë më të fortë të luftë të rolit drejtues, edukues, organizues e mobilizues të Partisë,
e cilë me ideologjinë e vet qartëson objektivat dhe ndirçon rrugën për arritjen e tyre.

... Roli udhëheqës i Partisë nuk arrihet as me dekrete, as imponohet me masa administrative. Ai fitohet me vijën e saj të drejtë që shpreh e mbrotn intereset jetikë të klasës punëtorë e të gjithë punonjësve dhe me luftën e saj të vendeve për zbatimin e kësaj vije në jetë. Ky rol sigurohet nëpërmjet veprimtarisë revolucionare të çdo komunisti, cili me shembullin e aksionin e lij i frymëzon, i edukon dhe i mobilizon masat, në luftën për socializën, Partia përbëhet nga anëtarët e saj dhe roli pararojë i Partisë nuk mund të kuptohet e të realizohet pa rolin pararojë të çdo komunisti.

... Udhëheqja e Partisë në organizatat e masave është ai kusht që siguron një orientimin të drejtë politik, ideologjik e organizatëv për bashkimin e forcave popullore në luftë për idealet e larta të socializmit. Partia jenë shprehet si kundër pikëpamjteve të revizionistëve moderne që predikojnë pavarësisë e organizatave të masave nga partia revolucionare e klasës punëtorë, për t'i vënë këshlu ato në vartësinë e partive borgjete, ashtu edhe kundër koncepteve burokratike, sipas të cilave organizatë e masave duhet të jenë shtojça të aparateve shkëmbore, duke u mohon këshlu atyre çdo iniciativë me qëllimin që t'u diktohet edhe gjë nga lart.

Udhëheqja e Partisë është udhëheqje politike e ideologjike, që do të thotë se nuk thonet të veprimtarisë së organizatatëve të masave gjendet ideologjia dhe vijë e përgjithshme politike e Partisë, se direktohet e vendime më saj për në këtë burimin e vetëm që i frymëzon e i udhëhoq ato në të tjerë punën e tyre. Këtoj det edhe delvra që këtë vijë e këto direktiva komitetet dhe organizatat e Partisë t'u bëjnë të qarta organizatave të masave në përshkatje me specifikën dhe funksionet e tyre, duke u fshin në të njëjtën kohë iniciativë të plotë që ato të mendojnë e të punojnë edhe vetë për zhvillimin dhe zbatimin e tyre.

Raport në Kungresa e 6-të të PPSH, f. 97, 98-100, 103-117, 118-127, 169, 172, 194-195

SOCIALIZMIN E NËNËTOJNË MASAT, PARTIA I BEN KETO TË NdËRGJEGJESHEM

Nga fjalë e mbajtur në Plenumin e Komitetit të Partisë të Rrethit të Malit

26 shkurt 1972

... Ne themi që Partia është pararoja e klasës punëtore. Po çdo të thotë kjo? Të gjithë e dimë dhe e shohim përditësi e ku punon klasa punëtore. Ajo është vazhdimisht në luftë, ajo punon në miniera, në fabrika, në butjqësi, në kantine, në kanale e kundre, ndeshet me vështrirësi e privacione të shumëllojshme dhe lufton për të kapëreyt ato. Po pararoja e saj, Partia, ku duhet të jetë atëkëve? Kjo duhet të jetë mëndoxmos në bërë të luftës, të punës, në prodhim. Këtu është vendi i ndërve për komunistët, ndryshe Partia nuk mund të luajë rolin e pararojës. Përshndaj Partia ka porositë përgjithësi që shumë dërmuçojë e komunistëve të shkojë në prodhim dhe atje ata të jenë në bërë të punës e të sakrificave, shembull në çdo drejtim. Këtë të mos e harrojnë kurë, ndryshe u larguan nga vija leniniste, u bëme "zotërja" dhe bëme "komandues". Komunistët është kurë për delvra të quajdojnë si kurodorë në pararojë të saj klasë që punon dhe ndeshet me vështrirësi e mundime. Kjo kërkon që udhëheqja e Partisë, e pararojës së klasës punëtore, të sigurohet atje ku janë frontet të të vështriva të luftes dhe të punës.

Vihet pëytja: Përze pëkëndish të këto fronte duhet të sigurohet udhëheqja e Partisë? Që të sigurohet deri në fund zbati i përpirktë i direktevave të saj, domethënë zbati i
dëshirave, i qëllimeve, i aspiratave të klasës punëtore dhe të fsahatarisë. A mund të realizohet ky synim fanik kur shumicë e komunistëve bëhen "zyrtarë", grumbullohen nëpër zyra? Në anë të mënyrë jashtë mendosh e të vepresh këshlu, do të thotë të mendosh e të vepresh me mentalitetin e vjetër mikroborgez, sipas të cilët të sigurosh udhëheqjen e Partisë do të thotë gjëra që shumicë e komunistëve të zëroi krye të komandës dhe të japë urdhra, që anëtarët e Partisë të komandojnë, ndërsa njerëzat pa parti të jenë të komanduar. Jo, në këtë mënyrë nuk sigurohet udhëheqja. Udheheqja e Partisë e kupton drejt nevojën e aparateve, por kjo s’ka asgjë të përbashkët me fryrjen e aparateve të pushhtet popullor, të organizatave ekonomike apo të organizatave të masave me komunistë. Nuk duhet menduar e vepruar, pra, siç e kuptojnë disa këtë çështje, dërekgrumbulluar sa më shumicë komunistë nëpër zyra, pse këshlu gjëra sigurojmë udhëheqjen e Partisë e të pushhtet e tij. Në gjeqëse në pushet shtetëror vetëm komunistë, në organizatat e masave shtetërore që kithdhet e kërkohet komunistë, në gjeqëse se veprojnë po këshludh e dhënë në sektorët e trendisë, të ndërtimit, të kulturës, në të gjitha hallkat e ndërtimit socialist, atëherë është e qartë se nuk u përmbahë si duhet kë-t tyre mësimeve të Leninit.

Ja ç'hojëi Lenini në një vend tëjër për këtë problem:

«Duhet që punëtorët të hijnë në të gjitha institucione shtetërore, që ata të kontrollojnë gjithë aparati shtetërmi, dhe këtë duhet të bëjnë punëtorët pa parti, të cilët duhet të zgjedhin përfshirësi e tyre në konferencat e punëtorëve dhe të fsahatarëve pa parti. Në duhet të venë në këtë aparat sa jete të mundur më shumë punëtorë dhe fsahatarë, dhe këshlu do të flakëm burokratizimin nga institucionet tona. Është e domosdoshme që masat e gjera pa parti të kontrollojnë të gjitha punëtorë e shtetë dhe të mësohen të qeverisin vetë».

1 V. I. Lenin. Vepret, vël, 30, f. 400.

Soc. e Nëntohme Manat, Partia i Bën të Nëntohmejshme 377

Në këtë çështje ne duhet të mbajmë parasysh edhe të ardhmen, kur të vemi në komunizëm, atëherë nuk do të këtë më parti dhe shtet, sepse njerëzit do të vetëveqerisën. Për këtë qëllim Partia, masat pa parti të popullit, nga të cili dëll edhe vetë ajo, pra klasën punëtore, fsahatarësinë, gjithë punonjësit, duhet të mësojë qysh tani të vetëveqerisën.

Duke e parë kështu çështjen, atëherë mund të themi se e kuptojmë drejt ideinë se është shumicë që e ndërtuan socializmin, se pa shumicën paki nuk mund të bëjë dot gjë. Këtë duhet të kuptojmë mirë, ashtu siç duhet të kuptojmë se udheheqja e partisë është e domosdoshme, siç në mëson Lenini, gjë që e trajtova pak më parë.


Por le të përgjigjemi pyetjes që bëra: si qëndron kjo punë te ne? Në përgjithshëm nuk qëndron kështu, por duhet të johim se nuk qëndron sa duhet mirë. Prandaj në vjet të detyrë të rishkollojmë disa çështje në këtë drejtim. Ky problem nuk e ka prekuruar vetëm sot Partinë. Partia joni vazhdimisht u ka dënnë direktevën komunistëve të ndihmen në radhët e para të lufitës, kurse pas Çilitimit atje ku janë verifikuar më të mëdha për ndërtimin e socializmit dhe mbrojtjen e fillore të ariturat. Këto vjet e fundi, sidomos me masat që janë marrë për revolucionarizimin e kuadrove, është bërë një pune jashtëzakonishë e mëdhe në këtë drejtim dhe kjo përbën një nga meritat më të mëdha të Partisë sonë. Markisë-lehinistët,
Shkoi të punoj në kooperativën buqësore. Këtë njëri ërë shërmungjët derën, se tregon që jo vetëm e ka kuptuar drejt parim, por edhe është i vendosur ta zbatojë atë me iniciativë, pa i thënë kush nga lart...

Përse vallë duhen ka shumë komunistë, të thënë, në aparatin e Ministrisë së Tregtisë? A nuk do të ishte më mirë në shumë nga këta komunistë, që punojnë këtu, të shkoi në parë në bash, atje ku zhvilluesia ndihmëse për të furnizuar si duhet populimin e për të shërbyer atj sa më mirë, për të likuiduar shumë të mëta që kemi në këtë sektor apo për të ranjtur pasurinë e popullit nga shpërthorimet, ndërsa në vend të tyre në aparatin e këtij dikasteri të vendosën më shumë patriote, njerëz pa parti? Në bash, këta komunistë do të ishin me të vërthet në formën e para të luftës për socializëm, atje ku lindin problemet e mërcëlu që kërkojnë zgjidhje dhe ku bashen vëshërsisht më të mëdha që duhen kapçyer.

Pun, kur nuk është e domosdoshme të kërkohes me punën në një vend një komunist, ky të dërgohet të punojë më mirë në bash, në prodhim, për arsye se puna është njerëz për të gjithë, si për komunistën sahu edhe për që do patriot pa parti. Dëruar është kështu, atëherë le të shkojë më parë anëhri i Partisë atje ku nevajjet dhe ku ekzistojnë më shumë vëshërsisht, ndërsa në aparatin e këtij shumë komunistë së shënti e domosdoshme, jo më tepër, vendet e tjera të zihen me njerëz pa parti. Kështu kur der nevoja për të pasur një shëf në dikastër, la zëmë në Ministrisë e Arsimit, një ljetër në Ministrin e Tregtisë e kështu me radhë që ne shenje me njerëz të përplasatëme, patriote edhe pa parti.

Në komunistët më të tëmërë kërkojnë në Partin për të siguruar përfitime, përkundrues dëshmu, duke pasur edhehin e madh të hënëm pjesë në radhët e Partisë, na vihen detyra më të rënda e më të mbështetur Partisë dhe përpara popullit për të gjithë vëshëjet, duke filluar nga kërkesat për zhvillimin me rrapëtë të lëgjave të Partisë, të normave të saj, atj, atj e deri në zbatimin më mënyrë të përpikut të detyruave së qytetarëve, duke shëntë shembullin përpara punonjësve pa parti.
Të mos kemi frikë se duke vepruar kështu do të na mbështetjet e bukura në qendër. Edhe studime do të bëjnë, por me këtë punë mund të merrën fare mirë jo vetëm komunistë, po së bashku me ta edhe punonjësit pa parti, si Naum Shalla, që ishte një nga njerëzit më të mësuar të ekonomisë sociale, i ndershëm, patriot, i zotin, prandaj e kishin nga këshilltarët më të mirë të Partisë dhe të Qeverisë. Të tillë tanë kemi shumë. Atëherë le të mësohen në dikaster më tepër njëraz të zotë pa parti e patriotë, kurs komunistët të dërgohën më shumë në bazë, ku edhe studime mund të bëjnë. Mos vallë s’ku nevojë, të themi, rrëthi i Durrett për shokë komunistë me eksperskë që të bëjnë edhe studime? Sigurisht ka nevojë. Po si bëhen këto studime? Shpesh e ka ministria me shtresë i kërkojne formulën seksionit për këto të komitetit ekzekutiv të këshilltarëve të rëthorëve për të siguruar të dhëna konkrete, në bazë të të cilave do të bëhen studimet. Kjo do të thotë se këto studime më naq mund të bëhen pa bazën. Derisa ishët kështu, atëherë pse të mos punojë në bazë edhe ai që merrit me studime? Këshilla studimet do të jenë edhe më të mira, sepse ndik do të bëhen nëpërjet shkruarve, por duke njohur nga afër jetë të papër të popullorëve.
edhe në një funksion me rëndësi në kohën që është pranuar anëtar partiz, është menduar që ai të mbetet atje. Kjo na ka ngjarë, pra, duke u njur nga sënim në të edhe kurduet të ngër-më nga radhët e njëveze më të mirë dhe si kështjet është e drejtë të njegjithë kështu, por e kemi tepruar shumë në këtë drejtim, duke u përhjokur të kemi sa më tepër komunizmi.

Ka pastaj edhe një shkak ljetër që na ka çuar në këtë gjendje. Shpesh herët shokët drejtues, organet dhe organizatat e Partisë, për të kaktuar një kundër në një vend të rënësishëm, e kanë më lehtë të vendosin për këtë punë nga zyra. Diskur deri është i luftën i kundrit komunisti atë e kanë gati, prandaj kur u lind një nevojë, për të shpëtuar telasheve, thonë ç'nuq duhet mua të vë në këtë pergjegjësi një punonjës pa partit, kur kam një listë të fillave të anëtarëve partis, biografinë e të cilëve e njoh, të gjithashtu se kudo që kanë qenë kanë punuar mirë, janë të ndershëm etj. Kështu ai e vënë shenjën ndonjërit prej komunistëve dhe e mëtej, e tëmëj, një rregull i tregtisë e të Burrellit e ta ajër në afër të Tirane. Në këtë mnyrrë janë vendosur shumë komunistë në vendëve për pergjegjësi, kurse të ljetë, ata pa parti, meqëshëse ka prej tyre sa të duash njerëz të mirë, s'i njohin sa duhet. Edhe kjo ka bërë të vendosen nëpër aparaturat administrative komunistë më shumë nga sa është e nevojshme.

Paszat ka edhe nga ata komunistë, dhe kjo është akoma më e rezikohë, që përpitan të zënë qashe të ngrohta, që luftojnë të zënë ndonjë kolluk, ndonjë pozitë. Njëvez si këta, që mendojnë dhe dallohen për të tilla prijë, dënu kufij i duhet fërkuar zweku dhe krahtë, ata mundohen të shfrytëzojnë rastin për të tëmëj ndonjë fjalë të mirë dhe të kërkoni me këtë mnyrrë opinionin në favor të tyre të shokët pergjegjës, të drejtovë, shfret etj., për të sigurar vendin që ajojnë të zërnë. Edhe kjo është një arryte që ka bërë të kemi shumë komunistë në aparatet fona.

... E kum qëshjen, pra, që besimi në masat e popullit duhet të vërtëzohet e të forcohet në jetë, në praktikë. Kjo është një karakteristikë e madhe e Partisë sëtë që duhet të ruhet, të zhvillohet më tej, të bëhen përpjekje që besimi të fitohet deti edhe të një individ i vetëm, sepse pika-pika bëhet jumi. Gjithë kjo dshihur e madhe në mes të Partisë dhe popullit është krijuar në saje të gjakut të devdhur. Komunisti i vranë u saktribikton për popullin, i cili e pa se ata janë bërjet dhe bishët e tij, janë nxjerizët e tij më të mirë, prandaj ky besim të ruhet e të zhvillohet reciprokisht.

Çështja pastaj nuk çështon vetëm në problemin se sa njërrëz pa parti kemi zgjedhur në këshillat e instancave të të gjitha niveleve, por edhe si i përzotimi këta, si i aktivizojmë për të kryer detyrat që u ka nguruar populli. Sepse jo vetëm që më pakt njërrëz pa parti zgjedhim në këto organe, por edhe kur i zgjedhim, jo kurdoheri i aktivizojmë sa duhet.

... Është e ditur se nuk i aktivizojmë si duhet e sa duhet as deputetës, as anëtarët e këshllave popullor të riteve dhe as anëtarët e këshllave popullor të trefatave. Dhe bëjnë gërm të mirdhë që nuk i aktivizojmë këta në punë e drejtëitet të shërbyet e të kontrollit të ekonomisë. Këta janë ndëroman e mjetë nga njërrëzat më të mirë të popullit; prandaj në rëndë të parë këtu duhet të mësojnë si drejtështë dhe ekonomi, të mësojnë të mbajnë lidhje të gjashtë me masat që i kanë zgjedhur e të sjellin në këshillë zërin, vërejtjet e propozimëve të tyre, të sjellin të vërtetën ashtu si edhe. Ombës, pa oportunizëm. Ka me siguri njëpunës i administraztës që janë të ndershëm, sepse nuk mund të thonë se të tërë punoshitë e aparateve administrative janë njëllu. Por është fakt se në mes të tyre ka edhe oportunizëm, ka të tjerë që duan të rënuaj vendin, që u bëjnë qëdën epronëve dhe kur s'e kryejnë detërën mundohën të fshatë, ta mbulonjë. Kurse këshilltari, si i zgjedhur i popullit, kur lidhet ngushë të jasat, sjell në këshill zërin e tyre.

Po a kanë kompetencë këshilltarët? Kanë, bie dhe shumë. Atëherë përsë herët jashtë e ka atyre praktikisht. Ne shumë herë kemi tënë se si duhet të vepraqjitet këshillat, po duhet njohur hapura se nuk i aktivizojmë sa duhet, se kemi besim më shumë të njerëzit e aparateve, sësa te këshilltarët që zgj-
дhen nga masat e popullit. Kjo ka sjellë si pasojë që aparaturë e komiteteve ekzektivë të këshillave popullorë në rrette të fryjmë jashët nevojave me njerëz të emëruar, sidomos tani të ndin pretekustin e zgjerdhit të kompetencave. Dërsa, i kemi fryrën me kaq njerëz këto aparaturë, atëherë c'ha duhen këta këshilltarë neve, mendes kryetari i komitetë ish ekzektiv të këshillat popullor, nën-kryetari i komitetë ekzektiv, shfeti i seksionit apo edhe sekretarë i komitetë të Partisë të rrethit. E po mirë, ata janë zgjedhur, prandaj mjafton të vijnë nje herë në tre maaj në këshill, aty u japin gjoja nga një llogari, bëjnë ndonjë mbledhje sulme me ta, ku po të domi japin një raport dhe puna mbaron me kaq.

Valë lëmji në rrugë të drejtë duke vepruar kështu, shokë? Aktivizmin e njerëzve të zgjedhur Partia nuk e ka njihur tani. Ajo këtë na e ka theksuar shumë kohë përpara dhe na ka këshilluar se si të vepruanë me ta. Këshilltarët janë përfshiqesaat e drejtëperdhetë të popullit, janë të zgjedhurit e tij. Partia, pushetit dhe populli i japin të drejtë nje deputetë që kur konstaton një rrëqgullim në rrethin e tregtisë, fjala vjen, ose kur zgjedhët i anohen se ata është herëtë të jetë, pavarësisht se mund të jetë përdorën në një rëndëse apo fabrikë, i është të domi që në rrethin e drejtë e kohës. E mëson Partia atë të veprojë kështu, kurse drejtë ri i tij e ka për dotyrë të mos i jajë që se njerëz jepëse, për kundritë t.e jetë të shtojë për të kryer si duhet funksionin e tij si deputetë. Po këshat dytre-deputetë, nuk fnos këtu vetëm për deputetët e Kuvendi Popullor, por edhe për atë të këshillave popullorë në rrethë, janë shumë mirë në gjëndje të zvendosjajme 20-30 njënpërsë të ndihmë për aparatin e komitete ekzektiv. Po ku përgjithë këta deputetë? Njerëzi mund të punojë në kripudjen, tëjderi në ndrakthetëri, nëjë fabrikë, tëjëri në ndërtrim e tij, etj. Të zgjidhë këta janë përfshirëse të popullit, janë njerëz të prodhimiti, njërisë të klasës, prandaj po të aktivizohen, mund të bëjnë shumë pune.

Ne kemi fitur shumë për kontrollin e klasës, po më duhet sikur kjo çështje tani është lënë ca në heshtje, ka rënë. Mëtejë, kontroll i klasës do të thotë që klasa punëtore të ngjihet dhe të ndihmojë Partinë e saj në zbatimin e një direktive që ka lëshuar. Partia pa klasën nuk mund të trojë deri, ashtu si kurse vetë klasa nuk mund të sigurojë fitore dhe të eç shpejt, përpara pa Partinë. Atëherë të dyja së tokë bashkupunonjo shumë me njëra-tjetrën.

Klasa punëtore, ku shër se Partia i ka mufatur aparatet, i tërheqë vëmendjen, i tregon se këtu është duke bërë gjobëm, e njohet se nuk ka ç'ka duhen këto aparaturë, prandaj të vështrojë, të lëshojë, për asje se gjithë këta njerëz në to banë mbi kurrizin e klasës që prodhon. Dhe kontrolli punëtor, pasi e studion gjendjen, jep mendimin se aty ku janë, fita vjen, 22 nëpunës, mjafton të mbeten për punë, pa e penguar fare kërë, vetëm 5, nga të cili 2 mund të jetën komunisti dhe 3 pa parti. Kënyra ajo u kërkohet me bërë mirë detyrën, ndërkohisht klasa merr vetëm përsipër që pas pakt ku të bëjnë përcaktu nje kontroll në atë vend, ç'ka do të thotë të mësojë e t'i ndihzojë këta si të punojnë dhe po të jetë se bëjnë gjobë, edhe të ndihshojë. Dhe të jetë e qartë se kur flet klasa, nuk flet burokratizmi, përkundrati kur s'eftet klasa, burokratizmi ngjyr krye.

Kontrolli i klasës shpjet në vend direktyvën e Partisë, siguron zbatimin e drejtë të saj. Përpara këttë kontroll bëhen copë e thirrëme justifikimet, prekset akt si vend të disa që e ke filli në majë të gjithë të mos venë nga qendra në rrethë, nga qyteti në fshat, si u prahet shtëpia, se ka dëjat apo vajzë në shkolë të qytetisë, etj. Pa populli? Po Partia? Po pune? Këto prizët më ngjashëm të do të vërë si duhet në shenjë kontroll punëtor, më do këtu është marrë ca si lehtë dhe organizohet me të mëta në praktikë.

sē Partiā. Kur s'ecin punēt, fjala vjen, në tregti, persist duhet të dënojmë vetëm një shfisë të thjeshtë? Po drejtori që kemi atje të krye, çfarë bën? Sa organizon, sa kontrollon dhe sa ndihmon ai varësit e tij që të kryejnë mirë dyrtër? Apo çhillë ndonjë nga ata që kur vete kontrolli punëtorët thotë: «Si urdhëroni, shoqë punëtorë, kemi të drejtë për kritikat që na bën.» Jo, nuk mjafton me kaq. Nuk mjafton që ai të pranoj me fjala, ato që i thonë punëtorët, por edhe të veprojë pikëkët si i thonë ata, që i shihqojnë shumë mirë të metat e dobësitsë, që janë vigjilqë dhe të papajtueshëm me të metat, me qëndrimet burokratike. Kontrollit punëtor ky drejtor t'i thotë «të faleminderit shumë», të zbatojë porositi që i jap ai dhe të mos lejohet më që pas kontrollit të venë të kontrollojnë edhe një herë xyrtares, të cilët t'i zbutin gjerat ose t'i rregullonë midis tyre vetëm me ndonjë vërejtje me shënim në karësin e regjistrimit. Fërkundrazë, duhet vënë në vend qdo gjë që, kur të vejë për-sëri kontrolli punëtorët në tregti, të mos gjejë më të njëjtën situa-cap, çdo e metë të jetë zhdukur, gjendja të jetë përministruar. Ndërhyre punëtorët duhet të venë në Parti të kërkohjë të punohet nga puna një drejtor i tillë, për arsye se është shkat-tar që nuk po morren masa për të forcuar situatas në sektori që vetë në vend të dënohen me vërejtje, të transferohet etj. Fjala e punëtorëve duhet të vejë në vend bregu një afati sa më të shkurtër, sepse është kontroll i klases, ndryshe së ka kontroll të klases, po vetëm fjala.

Dhënien e llogaritë përcpër masave të popullit duhet ta kemi parasysh vazhdimisht. Unë ju folë për kontrollin punëtor si shkon të ne, por le të shohim tani ç'ma thoui Leninë dhe të bëjmmë anën si në mëson ai.

Lenini thotë:

«Te organizohen rregullisht jo vetëm mbledhje të përgjithshme për masat e punëtorëve e të fshatërocëve, por edhe mbledhje, ku kuadrot me përgjegjësi të japën logjë për punën e tyre përcpër masave të punëtorëve dhe fshatërocëve. Të illa mbledhje duhet të organizohen me dënojnim dhe kërkesat, por nuk mund të mbajtjet e sa kàna kaq, të kërkohet të tregoj se një herë në mënaq, të mënyra që masës pa parti të punëtorëve dhe fshatërocë të krijohet mundësia të kërkohë për organon politik të mënaq në tregt. Logjët duhet të japin jo vetëm komunistat, por gjithë qëndrate, në të djathtë vendet me të përgjegjësit, në vend të parë ata të organon të tregtisë dhe të ekonomisë populllore.»

Por a veprojnë ne si porosi Lenin? Jo, s'evropojnë plotësht kështu! Fërkundrazë, «që të mos humbusin kokhën, kemi krijuar disa forma pune, duke menduar se është më mirë me to dhe puna bievet. Kështu mbledhjen e përgjithshme të kooperativës e kemi katunduar kokosh një theli dhe kënuqen në vend të saj kemi përfaqësinë dhe mbledhjen e kryesisë. Po s'duhet të harrojmë se përfaqësinë mund të bëforte në qëndrat, të jëtojë lojdrë më gjenet, për të ndihmojë në vend të saj kemi përfaqësinë dhe mbledhjen e kryesisë.»

Me disa forma që ekzistojnë, kërkon shtigjë që përgjegjësi t'di mbledhje punën, bile ndonjëri me mendjeleshë të këto të punohet të mënaq, të ndihmojë me këto të mënaq, të qëndron si mbledhje që mbështet me shërbye të mënaq, në vend të saj kemi përfaqësinë dhe mbledhjen e kryesisë. Këto të kërkohet masës mundësia të japë mënaq, të kërkohet masës që të mënaq, të kërkohet masës që të mënaq, të kërkohet masës që të mënaq.«

I V. i. Lenin. Veprot, vull. 29, botimi rus, 1933, f. 329.
Ne këtë rast, cilind, komunist qoftë ose patriot pa parti, kur e rjeh të propozuarin, e ka për detërte të ngrihet e të siprojë mbledhjen kush është ai, të tregojë njollat e tij në jetë, se vetë personali shit propozuarit e është njeri i ndersëm etj., prandaj u bën thirrje pjesëmarrëse të mos pranohet kandidatura e tij për ta zgjedhur këshilltar, ndërsa atij që bëri propozimin e drejtën një kritikë të rrepti për faktin se është në rregull që përpjekë të sjellë në këshill një njeri të tille. Kjo është luftë klase, luftë që një lejon të përfshijë nga demokracia janë e vërtetë ata që një janë në rregull, luftë për të mbrojtur vazhdimisht interesat e larta të popullit e të Partisë.

Demokraci, si në Parti ashtu dhe jashtë sa, ju kuptojmë drejt. Në radhë të punë duhet kuptuar se mbi të gjitha është e nevojshme të luftohet për të bindur njërisht politikisht. Bindja politike nuk lind vetëvetu, nga gjëll, ajo është një proses i tjerë, formohet me një punë të pasur të politikisht me njërisht në vijën e drejtë të Partisë, ardhje duke u shpjeguar atyre që do të jëmë me durim, me urë, me sjellje të tjerë, me dashamësi në mënyrë marksiste, një herë, dy herë, tri herë, pastaj kur të jëtë s'do të marrë vesh, edhe me rreptësi. Po rreptësinë më të madhe ta përdorim kundër arsikut të klasës. Cështja e bindjeve politike ka lidhje të ngushtë me demokracinë. Në qoftë se kërkujmë me të vërtetë demokraci, të bëjmë përpijke që të bindim njërisht politikisht, ndryshe do të përdorim drushë, gjë që Partia nuk e lejon, pas ajo ndjek rrugën e bindjes së njërishtë, rrugën e demokracisë.

Ka ndonjë që në këtë drejtim përpijeto të spekuljojë në demokracinë tonë të vërtetë dhe mundohet të përfitojë prej saj për interesë të ngushta ose për të plotësuar kapirgjet e tij persona. Nëdo num nga ndonjëri, megjithëse është punator, më shkruan mua për të marrë masa kundër brigadierit të reparti, pas kur ky kishte shkurat një ditë në punë, më i paska thënë mirëmëngjesi dhe për këtë i bëri t'i fletërreftë. Ky skënë nga isgjet, pasi më zakohet mu a një janë marrë masa kundër brigadierit. Kuptohet që ky njeri është fare në të. Edhe në rast se brigadieri s'ë përvendëselin, ç'nu prish fundi i fun-
formacione reale për të cilat ka nevojë udhëheqja. Për sfatet informacioni kemi ne nevojë të na vijë në qendër. Mos vallë ana burokratike e formale e çështjes, që s’i thotë gjët do, se s’ëm num as burokrazi këndi, përkindrazi ato i luftojmë, po e kërcaj tëshë se as komiteet të Partisë nuk i vijnë kurdore der nga poshtë ato probleme që shëntësojnë organizatat bazë.

Partia Bolshevike, se ishte gjallë Lenini, nuk ra në gabime. Në kohën që në krye të Komitetit Qendror ishte Stali, disa gjëra u shemburuan nga burokratet, por parimet themelore të vijës së përgjithshme të Partisë nuk u prekën. Ata u shkodën pas vdektjes së tij, kur udhëheqja e partisë dhe pushtet u uzurpuan nga revizionistët hrushovianë.

Ndryshëtësh zhvilluar situatë te te, Partia junë ka qenë kurdore prudence dhe e drejtë në rrugën e saj. Megjithatë nevojë të veçantë bëjnë gabime, po këto s’janë të Partisë, të vijës së saj.

Kështu, për shembull, në një kooperativë të bashkuar bujqëore të Tirana të sekretarit i organizatës-bazë të Partisë: jep urdhër për të bërë kontroll pa përjashtim në të gjitha shëpëtorë të shkatërrive, për të gjetur se kush kishte vjedhur një saj uильësh të kooperativës. Kush iap këtë të drejtë këtij sekretarit që urdhëroron të bëhet kontroll shëpi më shkëlqy? Anjeri! Ky veprim është një fJerje e madhe që i bëhet popullit, duke skopuluar me emrin e Partisë. Në bazë të ligjeve të shkëlqyton tonë anjeri s’mund të hyjë në shëpiqinë e tjetrit pa lejon e tij. Kontrollin në shëpiqinë e tjetër përfshirë, siç kërkohet, kundër regjullave të katërka, nuk e lejon as Partia as ligji. Për të hyër në shëpiqinë e një qytetar të drejtën të japë autorizimin e ka vetëm prokurorë, por edhe ky duhet të mendohej mirë, para se të bëhet kontroll, të ketë faktë se është vjedhur ose është bërë krim dhe vetëm atëherë i jep urdhër politikën që të lutet për kontroll. Kurse dina shërënë komunistë, po e telluruar fave, duke u ndihuar nga mendimi i gabuar se «Partia mund të bëjtë edhe gjës», kontrollojnë të gjitha shëpëtorë të shkatërrë, pas njëty dy persona na punonin vjedhur disa kilogram uillëj. Të lejosh veprim të tilla të ga-
bujura, arbitrire, të nisura nga pikëpamja e shtrëmbër se «Partia mund të bërë edho gjë», kjo të cili në rrugën që thotë Stalini, e vet, jo në besimin e masave, por në të drejtat e saj «të pakefaqshuar».


Ekspertisë historike që në mëson Stalin të kemi parasysh, le ta shohtim atë të Partia Bolshevike, e cilat që gjenden e shpetosur përpara revolucionizmit modern, pikërisht pas ajo të punon e saj negjyqet e mbështetjej në masat. Stalinis kishte parashikuar ç’mund të pësajë një parti, e cilat nuk përmendon e aparateve të burokratizuarë mbështetjet mbi shumë në të drejtat e saj «të pakefaqshuar». Kjo shkarkojë mos mendoni se ndodhi përjasojë, jo! Këtu ka një proces të tërë, një proces regresiv, ku nën mbulesën e autoritetit të madh të saj, normat revolucionare të partisë deformohën, burokratizohën e shtetëra, ashtu si ndodh me cëntë e gjakut të pleqye, të cilëve përcaktojnë që sklerozë e shtetës kur të rënda, mund të sjellë papritur edhe dambilla. Tragjedia që ndodhi në Bashkimitin Sovjetik vërtetën se Partia Bolshevike brehej si molla, që nga jashtëduket e kuqe, ndërsa brenda i ka byri krinbi dhe s’ka të gjet. «Krimbi» që bëhërg nga brenda Partisë Bolsheveke ishte burokratizimi, sklerozë, shkelja e normave leniniste, të mbuluarë të gjitha këto me emrin dhe autoritetin e Partisë se madhe të Lenin-Stalinit.

Njerëzit që fillojnë të futen në këtë proces regresiv, dojnerues, përpiqen të shfiltozojnë për interesat e tyre prethult

tigjin e Partisë, të ngrihet lart me hipokrisi emrin e saj. Po duket ai që e ka me gjithë shpirt, kur përpiqet të ngjiejë lart emrin e Partisë, duken ata që me këtë maskë, s’bëjnë tjetër veçre mundohen të fetishizojnë personin e tyre, egon e tyre. Ka aty-këtu edhe nga këta njëricë që janë të ngarkuar me panë të gjithë, e popullit, të krisën shumë për Partinë. Përse e bëjnë këtë? E bëjnë për t’i vënë rëndësi personi të vet, ata i bien fort gjok- sit, duke treguar se janë «të dërguar të Partisë» dhe lenë të kuptohet se duhet të matësh mirë kur flet me ta, të dëgjojnë dhe të bëjnë si thonë ata! Këto jare qëndrime të këp/n, antirevolucionare dhe bëhen nga burokratë. Këta njëriç takësh kanë morëm shumë të shtetëra, po nga kush të fshihin? Nga ata që lutova të mos ndodhin gabime, që përpiqen të shohej të dominojnë, të kriplotojnë dhe të marrin masa që të ndryshojnë pa vo- nesë, pikërisht nga këta njëricë kanë shumë frike të tillë bu- rokratë...

«Raporte e fjalimeve 1973-1974»,
J. 16, 49-51, 15-16, 46-47,
54-55, 60-61
nga

PERSHËNDEJTA NË EMËR TË KQ TË PPSH NË KONGRESIN E 7-TE TË BASHKIMEVE PROFESIONALE TË SHQIPËRISË

8 maj 1972

...Te ne, në rendin tonë socialist, nuk ka kontraktën midis masave dhe pushetit të tyre. Shkitet yënc është shkitet e punëtorëve dhe i fsahanëve. Prandaj klasa punëtore e fsahanë, masat punojojnë duhet dhe janë të interesuar që ta forcimi vazhdimisht shkitet proletar, pushetet e tyre, nëpunëjjet luf-te kundër shtetërore të ukratikate, kundër dobësive e gabimeve të njerëzve.

Kur klasa punëtore dhe masat punojojnë kërkojnë llogari, kritikojnë e dënojnë zavartjet burokratike, çerëgullimet, mungjesë në përgjegjësim të kontrollit, të mëparë dhe vënë përpunëse përgjegjësisë njerëzit të organave dhe të aparateve shtetërore, ato nuk ngrohin as kundër Partisë dhe as kundër shtetit të tyre. Me veprim të ëllë revolucionare ato nuk i «mohonë», nuk i «omybën» funksionet administrative të shkitet, të domashtme të drejtëm i ekonomisë dhe të shoqërisë, por bijnë që njerëzit që punojnë në to të kryejnë mirë detyrat e tyre.

Kushtët, drejtuesit janë njerëz të klasës, të edukuar nga Partia me frymë të shëndoshë dhe të tërë energjitë, affështë e dijat e tyre i derdhin për të mirën e popullit e të vendit. Por midis tyre ka edhe të filë, që, pasi moopletn nga burokratizmi, u riqet mendja, bijen arroganti, qëndrojnë larg masave
të popullit, mendojnë se dinë çdo gjë dhe nuk kanë nevojë të pyesin njeri, se pëkëpunjet zë ata kanë për këtë ose atë problem janë të pagabueshme dhe veprimet e tyre janë të paskriktueshme. Ato arrinjë deri atje sa të mendojnë se janë të pas-zëvendësueshëm. Kjo i c'ho aty edhe në gabime, të kryejnë edhe veprimin arbitraresh në kundëshikim me ligjet e shtetit dhe direktyvat e Partisë, të mos përfillin vullnetin dhe mendimin e kolektiv punonjës. E kjoja më e madhe është se jo rrallë këto sjellje e veprime paraqisjen prej tyre situr bëhen në emër të Partisë dhe për të zbatoar direktyvet e saj, nje emër të interes të përgjithshëm, të lufte-kundër ndjenjësia interesit të ngjashë personal, për të kultivar gjoja shpirtin e sacërshës dhe frymën revolucionare etj., etj.

Partia nuk ka lejuar dhe nuk do të lejojë asnjëri, cildio qallë, që, me dashije ose pa dashije, të vihet mbi Partinë dhe mbi klasën, të imposonjë masave vullnetin e tij, të marrë nëpër këmbë ligjet e shtetit e të drejtat e punojojjes, të mos përfitë të vërtet të masave. Këtë detyre e gjithë punojojjes, si domën e klasës punëtore, të agjentë me gurim dhe të dhënë ashpër edhe shfaqje të burokratizmit, të vënu ku kontrollin e tyre gjithë veprimtarëve e organave të pushëtimit, e ekonomisë dhe të Partisë, të komunistëve, të kuadrove dhe të njëpunëve kudo që punojnë, që të zgjodhur ose të emëruar. Mendimi se «kush i shikon dhe ka ku shikohet puna e tyre» nuk është mendim i Partisë. Asnjë veprim i pudrejtë nuk mund të shpëtatojë syrit dhe gjykimit të klasës punëtore, të popullit. Burokraitimi nga krye e gjallërohet atje ku nënveftësohet dhe kur doблësohet lufta kundër tij. Ai strukturët e paloset kur buqet zëri e masave, kur ushirohet fort kontrolli i tyre, kur mbi të gëzoi i fuqishëm gruahi i klasës punëtore dhe i Partisë të saj...

Nga fjalë e mbajtur në mbledhjen e përgjithshme të komunistëve të aparatit të KQ të Partisë për dhënë e llogarit e zgjedhje

15 mars 1973

... Aktualisht, në krye është Partia, është klasa punëtore në fuqi, po ndërtohet socializimi dhe edukohet njëri i ri. Mirë-po ky njeri i ri, që pa edukojnë dhe kalit të, e kupton si duhet qëndrimi e mbrójtes se atdheut nga ana ushtarake? Në për-gjithësi ne mund të përhynojmë se e kupton dhe kemi shumë sukses në këtë drejtim, por të mbyllim sëty në të metat që vërtetojë në këtë qëndrtje, më nga lejohet.

Ne duhet të luftojmë të rrethuar kundër armiqve të shum-të dhe me arnë më moderne se tonet e më të mëdha në numaër. Atëherë Ushtria jonë Populllore duhet të jetë e edukuar në perfeksion me artin ushtarak modern, të zotërojë mirë armë, të dijë të përdorë si duhet, të jetë e disiplinaurm, e gju-irimshme, e afët politikisht e ideologjikisht, të jetë me prapa-vija të shëndosh të, etj. Por në këtë drejtim ka të meta, lëshime, ndaj rënlvelëftimshme në dhënien e mësimit, në organizin, në dhënimin, ka liberalizim, burokratizim, rutinë.

Luftohen kundër qëndrtje të metave? S’ka dyshim që luftohen, por të mus harrojinë se janë pikërisht këto shfaqje që e bëjnë korakeç të mbrójtes të depërtueshme. Këto shfaqje çfarë janë? Janë armiqësore, bëhen me qëllim, apo ku gisht armiku i jashëm a i brendshëm në to etj. Si të duash mund të quash, por kurrë më kabo, po i quajte këto shfaqje këtë të huaja për ne, të cilat duhet të ndërrojmë, të spastrojmë, të zhdukim, se rrëzikuajnë edhe koncepion e vërtetë të trimërres, edhe mbrójtjen e atdheut.

Në gjithë këtë proces edukimi, korrigitja e spastres, ne do të dallojnë cilat janë me qëllim armiqësor dhe cilat bëhen pa dashje, por që çojn njëllaj ujë në vijën e armikut. Qëllimi i armikut është që më parë të të njohë terrenin, të të tatojë pusin, të të ulët vigjilencën me një më të mënyra, të të shihavë dhe pastaj të të godasë.

Tani në këto komunizmi këtë faktikë përdorin armiqë, duke bërthim se «ekziston paqja» dhe «bashkëxistencia paqësore». Nesër të vjen sulmi dhe submit eventual duhet të përgatitet la kundërshëmjet dhe ta mundim. Aksjherë më mëndet të themi me mendjellehtësi: «Hë ma, se jemi të forti, s’koiç na bëjnë», por duhet të bëhem se të vërtetë të forti. Mëndet gjithashtu aksjherë të themi me mendjellehtësi: «Hë ma, pa kur të vijë lufta, atëherë do ta tregojnë». Duhet të përgatimit të këtë luftë, në qoftë se vjen. Presioni i armikut është i madh që të na bëjë ne se «nuk ekziston armiqë rreziq për Shqipërinë socialiste», prejand j’alin të qetë. Armiqë na quajnë ne konservatorë dhe dëshirojnë që ne të jemi liberalë.

... Armiku i jashëm aktualisht synon kundër nesh dobësinin e frontal të brendshëm, domethënë dobësinë e regjimit tonë socialist dhe në radhë të pari të kokës udheques se të jët. Partisë së Punës të Shqiptarëve. Kundërtën armiqë e jashëm koordinohet veprimet e tyre të dukshme e të pa-dukshme me elementet armiq të brendshëm, të cilat veprëjne me mënyra e forma të ndryshme për dobësinin e regjimit të prelatariat që s’ka shtyp dhe qëdo aktivitet të tyre ata e lidhin me propagandën, me veprimet, me konkurrit politikë të anelëve të tyre të jashëm. Kjo aleanë mund të jetë të organizar
Arthor ne Shqipëri për të montuar fabrikën që ne kishte ahit

AI e fillonë punën në orën e caktuar. Punatorët tanë, që punonin me të, iu jetën që vinin me vonesë, por në qdo mo-

më që u tekej, linin punën, hyjn e dhinën, pushimin, unin duhan. Germania një herë, dy herë, mëposhtët e bërë vërjëje

tanëve, po më në fund nuk i durn, nbyllëi derën, hodhi që-

tësin në xhop dhe u thaj: "Këtu kemi ardhur për të punuar

ja do të dëfryri, te ne ndonjë punator po të bëjtë këshin si joi, padron n e dhëri në rrugë dhe vdes për bukës.

Pikërsisht në vendin tonë socialisti njerëzit nuk vedein për

bukë, nuk vanjë nga papucën, i kanë, i shqëruj ne dhe do të

shojnë e duhet të shqojnë çdo ditël të mirat materiale e shpik

tore me punë, me djerrë, me lutfës, me sakritën, me edu-

kal. Janë pikërsisht këto mësim jetëdhënëse të Partizanë zonë

markiste-leniniste, këto ligje të dikthuarisë të protestatit që

ne kanë shkruar këto situata, prindaj punonjësit tanë duhet të

studiojnë thëlle, të kuptojnë thëlle dhe të luftojnë fort për të

zbutar e për të mbajtur në jetë. Nuk duhet të shkellen ligjet dhe

normat e Partizanë në anjë kohë dhe nga askush, nuk du-

het të shkellen ligjet e dikthuarës në protestatit, nuk duhet të

abuzohet me lirinë, me demokratikët proteste. Çdo lë-

shim, çdo abuzim, çdo liberalizim, çdo nënvelfshëm i gabime-

ve, i të metave, sjeti dëme të pallogjashme, kulëbën gjendjen. Askush, përveq armqve, nuk e do që të vijë një gjinjtë e tillë. Po ëj mund të vijë, në rast se nuk luftojnë të gjithë si një

trup rreth Partizan dhe Qeverisë zonë kundër kështu shfryqes.

Më hart thenë se socializmi dhe dikthuara e protesta-

ritit këto ligjet e veta. Këto ligje duhet të shkruajne me rregu-

zitet. Asajë frymë liberalizimi nuk duhet lejarë absolutist. Në

do duhet të vendoset dikthuara e fortë të punuar dhe pa baza

të ndërkohën në bazë të ligjeve të gjithë ato persona, e

fërdo qofshin, që e shkelin këthe dikthuari punë në prodhim, në

shkolë, në zyra, që shkelin dikthuari dhe planin në gjithë

gumën dhe në të gjitha format, që shkelin normat e Partizanë dhe

ligjet e shëtit.

Puna qëndë njerëzit e vendit tonë, prindaj as
nuk mund të kuptohet dhe as nuk mund të pranohet që të ketë njëzë, dhe idomos të rinj, që të lidhin duart dhe të brezhi rrugëve poshtë e hirt pa punë. Bëjnë dhe bijnë më të mirë të popullit drejtonj gakun për këtë tokë dhe për këtë liri që gëzoi-më sol, kurse njëzë që brezhi kot dhe nuk dënu të drejthin një pëkë tënderi që të atëheun, ata s'bënë njëfërë gjë veCAPE abuzojnë me këtë liri. Unë a then atyre të shkojnë që nesër dhe bëne me vrap të punojnë dhe jo atje ku un ka qeji, por kudo ku ka nevojë atëheu. Dikatura e hekurt e proletariatat të go- du-të rreptë, të mos ketë asnjë mëshirë dhe asnjë hezitë për paraqitët, pse këta janë nga armitët më të rezikshem të at- dheut tonë socialist.

Dikatura e proletariatat me organet e saj duhet të mbrojë deri në një të drejtat e qytetarëve, por ajo gjithashtu duhet të kërkuqë, edhe qytetari që të kryojë detyrën me përpirkëri. Sika e s' mund të ketë njëmja në këtë cështje. Çdo njeri ka të drejti, po njëkoqëshisht ka edhe detyra, pranajt askujt nuk i lejet që të drejat t'i kërkuqë, ndërsa detyrat të lloj pas krahëve, Kush nuk kryen detyrat dhe përpiqet të moskohej, kjo do të thotë se te ky njeri nuk po bënë efekt këshillat e mirë, puna edukative dhe ajo politike, ai abazon në to. Atohe- rë të ndërshohet pa hezitim cilët që shkel asu u bën bishët ligjve, urdhëresave e rregullloreve që kanë vënë klasa punëtoare dhe Partia, gjithashtu cilëdo nga ata punonjës, të emëruar nga të zgjedhur, që nuk i zhvon si duhet këto lloge, urdhëresa e rregulllore, duhet të ngarkohet pa hezitëm me përrepjasë pe- nale dhe të jepet gjyqt.

Duhet të vevoqet disiplina e rreptë proletetar në punë, që nga vazhjë në të të caktuar në të, nga zbatimi absolut i 3-orëshit dhe i pushimeve vetëm në kohën e caktuar dhe për aq sa është caktuar, e deri të disiplina e prodhimit, e planit qj. Ndaj atyre që nuk i zbatojnë këto dhe që nuk i konsiderojnë këto kërkesa të domosdoshme, duhet të merren masa, që nga këshillimi (në të këtë atë të mos abuzohet) deri të përjashtimi nga puna. Dhe neshkimi të shënohet qartë në librezë ose punë të të fillët njërôzë u të disiplineruar që abuzojnë, të cilët të mos mendojnë se do të dalin nga dera dhe do të hyjnë përsëri nga penxherja. Pa punë shteti i proletarëve nak do të lëri, por kë- saj hare ata do të venë të punojnë atje ku e shikon shteti të nevojshme.

Të gjithë ata punonjës që dëmtojnë pronën e përbashkët socialistë, duhet të zhembje një at, duke u mbajtur nga rruga. Në gjërë se ligjet në këtë drejtim nuk janë të plotë, të merren masa që të plotësohen. Nuk mund të lejohet më, si çështë ve- pruar deri tani, që nena shenjën e ekuqimit të abuzohet nga disa njëzë të pandërgjegjshëm.

Kundër vjedhësve të passurë së përbashkët dhe asaj personale dikatura e proletarëve dhe organet e saj duhet të tregoni të pamëshirshëm. Për armikë e popullit dhe të socializmit, në mes të të cilëve hyjnë edhe vjedhësit, sëdhët të ketë asnjë mëshirë, asnjë lëshim. Asnjë fatje të mos ketë për ata që është t'illa faje, por as ndaj atyre që përpiqen të zhbi- të dënimit për tu.

Unë propozaj që të rishikohet ligji, ku të përcaktohet shumë në rëndë përgjegjësi e prindërve të atyve femijeve që nuk kanë arritur moshën ligjore dhe që marrin rrugën e vogabon- duhzt.

Ministria e Arsimit dhe e Kullarës ka lejuar të abuzohet në vijën e drejtë e demokratikët proletetar që është venduar në shkollu, pranajt është përgjegjëse për këto lëshime. Por kjo nuk lehtëson as përgjegjësinë e organizatave të Partisë dhe të rinjë në shkollat dhe as trupin mësimor. Pranajt të vendojet kudo disiplina proletetare dhe mësimare nga axhenësit dhe studenët, si në ndërkrye rregullisht dhe pa bërë asnjë mungesë të paasurëshme, ashtu edhe në të xhinërisi i mirë të mësimve.

Gjithashtu mënsesit dhe pedagogjat duhet të vjeni përpara përgjegjësisë së rëndë që të japa mësimin në nivelin që kër- kohet dhe për këtë të bënë përpiqjen të vazhdueshme dhe si duhet për tu lartësuar velë. Ata këtu gjithashtu përgjegjësi të madhe jo vetëm për edukimin shkolor, por edhe për edu- kimin janëshkollor të axhenëve dhe të studentëve të tyre.

Me mijeja e me mijeja punonjës, pa shkëputje nga puna,
ndjekin sat kudo shkolat nё vendin tonё. Kjo cёshtё ndё gёj shumё mё mёrё, e nevojshme, e domandosme pёr ata vёzё dhe për shoqёrisё. Shkreti kёtёyre u bёn shumё favore qё, tё kthyera në fonde monetare, arrinё në shuma tё mёdha. Por ngjet qё ështё fёllim tё shumёc janё ata qё registrohen, tё cilёt pёrfittojnё nga favoroc qё u jepen, mitёpo nё fund tё vitit shumica u bёn bishit provimeve. Kёsaj i thonё tёhjesh tё abuzos. Kёta nёzё rёdhe tё vrasё ndёrgjigjina, por ka ardhur kohё qё duhet tё vrasё ndё gjё cilё edhe „xhepi“. Unё mendoj qё Qeveria ta rishikojё kёto cёshjё tё drejtim qё tё gёjthё ata qё kanё pёftimtura nga kёto favore, nё rast se nuk kalojnё në provime, tё paguajnё gjithca qё abuzivisht i kanё marre shoqёrisё.


Duhet njohur se ka shumё liberalizimin e lёshime në kёto cёshjё. Nga disa cёshtё marre jeta e lehtё, pa kokёcarje e pa shumё muritude. Dисa tё tёrё luftёn e madhe, tё vёshinё e tё lavdihme qё ka ndёmarrё Partia dhe po e zhvillon me deka-tё uёa për revolucionarizimin e njёrёzve dhe tё gjёrave e kanё menduar si tё ardhur, si tё fituar nё tё gёjthё frontet dhe

nё tё gjitha tё popiriturat e jetёs dhe lёshojnё orё e cёt komunikata sloganos, qё vёnё nёrёzit nё gjumё, pikёrisht kur disa shkretin ligjet, rrрgullore, vjedhin dhe adoptojnё mёnnyrё e urryer tё jelenёsё tё borgjezёvё e revolucionarё.

Kёtu cёshё cёshjё tё skukund nёrёzit, opinioni dёrmues i shёndosё i vendit tonё tё vёrё me shpatullё nё marr ata qё bёjёk keq, qё sillen keq, qё mendojnё keq.

Kёshillat e mirё, eduka politike dhe ideologjike, cёshtё për tё gjitha masat, kurse ndёshkimet janё vetёm për ata qё i meritojnё kёto dhe jo për nёrёzit e mirё. Tё kёjё tёtё janё pакёcё, tё miret janё shumica dёrmuves dhe atje ku ka tё kёkёj, ka edukim, po ka edhe masa, kur puna edukative nuk bёn efekt; kёte, nё mёson Partia, asnjёherё tё mos e harrojнё. Prundaj vijёn e Partisё ta zbatojnё plotёsish dhe jo nё mёnyrё tё cёla.

Duhet tё edukojmё nёrёzit timё qё tё kuptojnё thёllё problemet, ideologikisht dhe politikisht. Ne nuk duhet tё hqёrim dorё kurre nga politika e bindjes dhe e agjimit, por dikёtarrun e preletaridit dhe ideologja janё nuk lejojnё qё nё kёtё fёzё tё ashpёr tё luftёs nё klasave, nё kёtё rёthim kapitalist ne tё gёndrojmё vetёm me kёtё formё edukimi pёr ata qё lёhyjen ligjet, pёr ata qё nuk u bёhet vonё tё lёpa punёt kur tё duan dhe tё kthohen atje tё kur tё duan, pse asnjёri nuk u thё- tё ku ishe, ose tё prodhojё si tё dojё qёjfi dhe rogojnё tё marrё tё plotё, ose tё dёmjojojo punimёrё e pёrbashkёt socialistё dhe tё shpёtojnё vetёm me njё autokritikё. Kёto liberalizmi e lёshime tё dёmushme duhet tё marin fund menёjёrё. Partia dhe Qeveria duhet tё tregohen tё rrplta nё drejtёnё e tyre nё kёto cёshjё, po ashtu tё rrplta duhet tё tregohen edhe gijkat fёgollore. Formalizma, kuptime burokratike nё gijkat fёna nuk duhet tё lёjohen, po tё zhvillohet nё tё fryna revolucionare. E drejtё tё gjithsejcitit duhet tё mbrohet, po jo nё dёm tё kektёvёnt. Duhet tё sigurohen persamё tё drejtujt, por duhet tё kёrkohet edhe zbulojti i dytёrave qё al ka.

Sigurimet shoqёrore duhet tё mbrohen dhe tё zbatohe nё punonjёsit, por kёta duhet tё kryejnё deri nё njё dytёr
që kanë ndaj punës, përdryshë mëjëse ato nuk duhet të veprojnë në favorin e tyre.

Me fjala të tjera, ligjjet e dikthturisë duhet të hyjnë si duhet në veprim dhe jo të mbulojë ndryshiku që qubet në këtë rast liberalizëm, indiferentizim, burokrazi, katërthje, kruhëqiria, njohje dhe mjeti. Dhe shumë herë këto mbulo- hon me gëshjet "po bërjen pune politike, janë njerëz të rinj, pa nxperrëm, do të pigen". Populli thotë: "Duhet të rrihet me vaj e me utul". Prandaj dikthtura e proletaristant dhe partia e saj, krata punës edukative e bindëse, duhet të përdorë me durim, me pjesë, sa herë është e nevojshme, e pa ngurrim të gjitha masat, se këto janë për të mirën e njerëzve tonë, janë për socializmin dhe për një të ardhme më të mirë.

Prandaj të gjithë në këmbë, me forca kurdorë që shumëfishtuarë, me herozëm, me pjesë, dhe me frymën revolucionare që karakterizon popullin tonë, të mbëshhtetur e të frymëzuar luaqimisht nga vija e drepët markxis-tejunistë e Partisë të saj, të përshkretë punës për të realizuar gjithëse si i të gjithë së teku detyrat që na takojmë e që do ta bërjen atdhun tonë socializmi kurdorë e më të fortë, më të begatshëm e më të bukur!

«Raporte e fjaltime 1972-1973», f. 266, 262-263, 275-277, 283-
284, 285-286

TË THELLOJMË LUFTËN IDEOLOGJIKE KUNDER
SHFAQJVE TË HUARA E QENDRIMEVE
LIBERALE NDAJ TYRE

Nga raporti i mbretur në Plenumin e 4-t
të KQ të PPSH

26 qershor 1973

... Thelbi i këtij agresioni ideologik dhe synimi kryesor i arritur të klasës në kushtet e sotme për degjenerimin e rendit socialist, të politikës së brendshme e të jashme të Partisë të të shtetit tonë, është nxjitet e liberalizmit në të gjithë frontin.

Eshtë pikërisht kjo rruga nëpër të cilën në Bashkimin Sovjетik e në disa vende të tjera u arriten ata rezultate kundërrevolucionare, që imperializmi i këtij mundur të arrihte as me intervencionin e armat i as me anën e agresionit fashist. Nën parullën e liberalizmit u hodh ballë mbi Stalinin e vepërën e tij dhe u saktërruva dikthtura e proletarist. Nën këtë parullë u hap rruga për reformat ekonomike revisioniste, që guan në liqoudenin e marrëdhënien socialiste në prodhim dhe në zëndësimin e tyre me marrëdhënien të reja kapitaliste. Në jetën shpirtërore liberalizmi u bë kyç që këtë dyert për vërsinën e kulturës e të mënyrës së degjeneruar perëndimore të jetës. Dhe përsëri po nën këtë parullë u hodh poshtë vija e luftës së vendosur kundër imperializmit, vendin e së cilën e zuri politika huqshove e hapjes drejt Perëndimit dhe e bashkëput- nimit të gjithëshëm me imperializmin amerikani.
Liberalizmi mund të shfaqet në fushat e në format më të ndryshme. Por së do kudo që të paraqitjet, ai është në thelshqripje e oportunizmit ideologjik e politik, heqje dorë nga lufta klasore konsekvente kundër armajve të jashtëm e të bërëshëm, kundër njëllave të shqëruar së vjetër dhe ndikimeve të shtete të ideologjish së huaj, është pranë i bashkëjesës paqësave me ideologjinë armeke. Duke nxitur liberalizmin, armajët kërkojnë që të heqim dorë nga gënjëcmicet e lufta jonë parricore kundër revizionizmit modern, të heqim dorë nga lufta e vendosur kundër imperializmit dhe të hapim kufijë për qarkullimin e lidh të njerëzve, të ideve e të kulturreve. A ku dënnë të parëhin një kuptim liberal e amorist të demokracisë sociale, me qëllim që të shihurin disiplinën proletare në punë. E mënaqë diktaturën e proletariatit. Aka dëshironjë që njerëzit të jashtë të kulturës e të arteve të braktisin partishëmërënë proletare për të hapur rrugën sulmezimit të gjithëtarëve rrmave deklaratë borgjeze e revizioniste. Aka kërkojnë që njerëzit të janë të ndihmixhur në përgatitjen e mënyrat e degjeneruara të sjelljes, të shijes e të jetësës së botës së kultur borgjeze-revizioniste.

Karakteristikët e disvisionit të solën ideologjik të borgjëzisë e të revizionizmit kundër socializmit është bashkimi në një front të vetëm i rrymave themelore kundërrevolucionare, që nga ideologjia e mirëfittës borgjeze me karakter të hapët antikomuniste e deri të oportunizmit e vjetër tradicional, që nga revizionistët modernë të deri të rrymav e shtetësore të aktualizuar të majn. Të gjithë këta, pavarësisht nga ç'pozitë e godisë markizës-leinizmin e socializmin, pavarësisht me ç'parallë të 'argumente' duhet kundër tyre, bashkohet në synimin kryesor, në qëllimin për të treguar se kapitalizmi i ka kapereve kontrafraktilkat e tij, se shqëruar borgjeze është përmbërtesë, se tamë kapitalizmi e socializmi po konvergojnë drejt një shqëruje të njerëzës, se s'ka më vend për luftën klasore, s'ka më vend për përmbysje revolucionare, s'ka më vend për ideale komuniste etj.

Për të propaganduar këtë tezë thellësisht reaksionare, për të trulluor mendjen e njëvëzve, për të coroduar pasqyrën e tyre dhe për të futur degjenerimit, borgjeza dhe revizionistët kanë ngjitur në këmbë një industri tepër të fuqishme të hëmësimit të opinionit publik, e cila, për nga kapitala e vëna dhe njësitet e zënë në të, i kalon edhe degjët më të madhe të ekonomisë. Në dispozicion të tyre ndodhen mjete të shumta të komunikimit mësim, me të janë të lidhura ngushtëjet e artit, mendë e reklama, shkypit dhe radioja, televizion dhe filmi.

Kjo valë e madhe propagandistike përplasët edhe në brigitjet tonë. Ajo plekset ngushtë me shumë njollatë të së këtuarës në ndërgjegjjen e punonjëseve, veçanërisht me shfakjet e individualizmit mikroborgjez. Këta dy anë ushqijce njëra-tjetrën, e vjetra dhe modernizma shkruhen në një front të vetëm luftë kundër socializmit e diktaturisë së proletariatit. Për pasqyruar, edhe lufta jonë kundër këtyre dy të këngjave përgjatë një front të vetëm kompleks e të pandare. Detyra jonë është që ta përkujtojë më të gjitha këtë front e mëshkrinët për ndikime të huaj ideologjike, që ushtrohet përkujtojë në këto rrethimi të reja të jashtme të të Brenda dhe të kundërinsi të shpejtë. Këtë luftë duhet të konsideronjë si një nga aspectet më të rëndësisë të luftës klasore për fitoren e rrugës socialiste mbi atë kapitaliste...

TE FORMOJME KONCEPTET REVOLUCIONARE PËR SHIJEN, SHJELLIN E NËNKRUCËT E JETERIS

...Nga ana tjetër, Partia gjotit ashpër të gjitha ata qytetare të përpiqet gjatë, në emër të luftës kundër konservatorizmit, të kërkesave të kolës të rinisë, të hirës dhe di demokracisë, duke të jetë të ngjashme në frakcione të kërkimi për në luftë të kundër këtij ndikimi korrupcues, kundër që të gjendhemi liberal që i hap shqipti dhe të ndihmë të tij. Kjo luftë po bëhet duke revolucionarizuar opinionin shqërore, duke rritur vigjilençtën e ndihmërinë të tij. Qëncrimet liberales ndaj ndikimeve të huaja dukë më të mënaqëson pa luftat kundër shfaqjeve
Të indiferentizmit në opinionin shoqëror, kundër pasivitetit, tolerancës, neglidhimit, Këto të fundit janë qëndrime të hapës e tipikës mikroorganizme dhe nuk kanë asgjë të përballonë me frymën revolucionare të papajëshëmrisë komuniste ndaj çdo fenomeni negativ e sfidjeve të huaj.

Por fakt është se ne ndeshim indiferentisëm, jo vetëm në radhë të punonjësive, por edhe të komunistëve e të kuadrove. Si mund të heshin e të bëjnë shërby njëtorës lanë, kur shohta në shkëlon normë me moral komunist të liqjet e shtetit, dëmtonë e shpëtuarohet pasuria e populit, kur shohta në disa të cilë pa punuar kërkojnë të jetojnë në kuriz të familjes e të shoqërisë, kur vëna se akte rrugaqërie, inoraditë e vagabonda, shqetëse të mëdëse e të mënrysh të huaj të jetësë? Koncep- letet se «ka kush merret me këto punë», se «çmë duhet mëta», «pse të prishen me shokun apo komuni», janë kërjet të huaj dhe duhen luftuar fort.

Ne duhet të krijojmë një atmosferë mblytëse kundër çdo shkeljeje të ideologjisë, të moralit, të legjislacionit tonë, të krijojmë një front unik edukimi, ku të shkron në një të vetme përmbajtjet e përbashkëta të shkolës, të të gjitha mjeteteve të kulturës e të propagandës passive, të organizatave shoqërore, të familjes, të mbrrët opinionin shoqëror.

Nuk mund të mos vërcjatë se lufta për demokratizimin e jetës shkollore, për aktivizimin në të madh të nxënësëve e të studentëve, për marrëdhënien të drejtat mësues-nxënës nuk është bërë e lidhur ngjashë me forcimin e disiplinës protektore në jetën e shkolës. Këtu ka pasur shumë lëshime, një frymë të thokuar mungesë urgjëqësje e liberalizmit. Organizatat e rinisë shpesh e kanë vëna theksin në mënyrë të njëashme të të drejtaj e të rinjve, pa i parë ato në unitet me detyrat. Organat e arsimit gjithashtu dobishuan kërkesat e drejtë të rregullore-ve shkollore e shumë mësues e pedagogji mbajtjan qëndrime passive e konsortimi. Duke e vëna theksin në mënyrë të një-ashme në luftimin e prizjeve të konzervatorizmit në metodat e punës edukative, nuk u luftuan me forcim e duhur qëndrime të ndërkombëta me libera. Janë të gjitha këto arsy të serioze që ndër-

kuaj në disiplimin akoma të ulet shkencore e pedagogjikut të punës në shkolën.

Tani në shkollat po luftohet kundër këtyre të metave e do- biçive. Por nuk duhet kurvjesi të kënaqemi me apo masa të drejta që janë marrë për rregullimin imediat të gjendjes. Për më teprë, duhet të ruheni që këto masa të mos marrin vetëm karakter të thjeshtëzur administrativ. Pa hequr dorë nga ma- sat e drejta organizative e administrative për forcimin e rreg- gullit e të disiplinisë në shkollat, bile duhet luftuar me këmbëngjulje për zbatimin e plotë të tyre, është e domosdoshme të punohet edhe për një zgjidhje më të theluar e perspektive të këtyre problemave. Programi i Partisë për revolucionarizimin e mëtojshëm të shkollas nuk mund të realizohet plotësisht pa intensifikuar luftën për një generi i rendimentit e të cilisë së gjetitë veprimtarisë së saj, pa përminësinë e rënjesor të të gjitë- tën sistemit të punës së saj edukative. Nga problemet më të mprehjta në më të aktuale të kësaj sëfër janë forcimi i edukimit ideozetëfik, i edukatës qytetare, i siujeve e i sjelljeve komunis- tare, i frymes së disiplinisë shoqërore komuniste.

Udhëheqja e rinisë nuk e kuptoi dhe nuk e zbutoi drejt direktyveve të Partisë për të luftuar njëkohësisht në të dy kra- hë. Ky ishte burimi i shumë gabineteve në punën e organizatës së rinisë. Duke luftuar me të drejtë kundër patriarkalizmit e konzervatorizmit, që ndryshin e fëmijëshëm e energjive krijuarë të rinisë, nuk u vlerësua si duhet edhe rreziku i ndikimeve të ideologjisë borgjeve e revolucioniste. Një shumë sfidje e fenomene të këqija janë justifikuar e minimizuar, duke thënë se «nuk ka gjë për t'ju shqetësoj» dhe se «në mësim të të rinjë sëkundaram e që lidhen me masën e rinisë». Megjithëse thuhet që «nuk duhet parë guma, por puna», udhëheqjen e rinisë nuk e kanë shqetësuar rezultatet e dobëta mësimore në shkolat, fakti, që mira të rinj përsëritin viti ose braktisin shkolën, që të rinjtë punëtorët e koperativistët bëjnë shumë mungesa në punë, e që krimet nga rinjtë vazhdonin të ndry- shën etj.

Në udhëheqjen e rinisë ka pasur një prizje për t'ju marrë
më tepër me të drejtat e kërkesat e rinisë, të cilat gjithajë Partia ka porositur të shihen me kujdes. Po, në të njëjtën kohër, nuk shkohej e nuk thekshej se rinia duhet të kryejë me përpiçmë edhe detyrat në mësime e në punë, se do të gjë ajo nuk duhet ta kërkojë të gatshme, por duhet të punojë e të lodhët shumë edhe vetë për të krijuar kushtet për një jetë të gjallë kulturore, sportive e argjithese, se ajo duhet të ruajë dhe të përpiçet të shyrëzoiqet mjetet që ka vënë shteti në dispozicion të saj.

Rinia duhet të edukohet që ajo vetë, në radhë të parë, të jetë aktive dhe luftarme dhe të mos ndodhë që për dobëshë e saj në mësime, për shembull, t'nu hedhë fajin «pantësishë së pedagogisë», që për mosploqësimin e planave në akcione fajin «un nga ngarkojë «teknikëve e drejtuarve» etj. Ajo duhet të luftojë kundër velekhënqësisë e mendjëmallësisë, të cilat çojnë në një punë për zhurmë dhe për bëjë.

Nënvëfërsësimi i punës edukative në rinin, bële pas punimit të Historisë së Partisë, heqja doré nga format e organizuara për edukimin e musave të rinisë, duke menduar se në nxënësit këtë e bën shokull, në se qendrat e punës rinin edukohet në bashkimet profesionale, ndërsa në fshat në Frondin Demokratik, ishte gjithashtu një gabin tjeter seriöz...

Për Nje Kuptimi Të Drejtë të Centralizimit Këtë Demokracisë Në Drewimin E Ekonomisë

Dori takon folëm për problemet e artit e të letërsisë, si dhe të edukimit ideosistemik e moral të musave. Por, frondi i luftes kundër liberalizmit, sigur të vërtetoi edhe diskutimi që u bë, tëshë shumë më i gjerë. Me shfaqje të është në ndëshemi edhe në një fushë të tilla të rëndësisëm se është ekonomia.

Karakteristikë e përgjithshme e ekonomisë sonë është zhviliti i saj i shpejtë e i pandalshëm. Edhe në këto dy vetetë, fundit prodhimi industrial është rritur me një rilëm mesdar prej 10.5 për qind, pru, me rilëm më të bartë nga sa ishte parashikuar në planin pesëveçtar. Një rritje dinamike e prodhimit është rritjet edhe në buqisë. Sukeset e arritura deri tani dhe mobilizimi e entuziasmi i punojëse tregojnë qartë se edhe sivjet detyrat e caktuara do të realizohen.

Filaret e arritura deri sot përbërëse një bazë të shëndoshë për të plotësuar detyrat që lindin nga nevoja historike dhe ndërkë të socializmit, për të përbërur pasojët që në imponon rrethinë imperialisto-revizionist. Por, duke e purën tonë me sy kritik, në praktikën e drejtimit të e administrimit të ekonomisë ka edhe anomali dhe meta, të cilat nuk janë as të reja as edhe të panjohura. Kështu, mjaft herë janë vërehuar qëndrimi të njënjësme e lëshimi të ndaj detyrave, për të gjegjësive e ligjeve shtetërore, dobësim të kontrollit e të kërkesës të largtarës, ture të vigjilenës revolutionare dhe të luftës së klasseve. Tilla shfaqje të karakterizitet libërani mund të mos ndihmuajë për të kërë të gisht je kaq të rëndësishme, siguria të ndikimit të planit dhe e punës, hoxhëreshi e kontrolli me anën e lekut, normimi e shtëplimit, administrimi i punarës së përbashkët socialiste etj.

Natyrishëzë anomaliqet e të metat të fushën e ekonomisë nuk rrjedhin as nga sistemi ynjë i drejtimit as edhe nga politika ekonomike e Partisë, parimet themelore të të cilave kanë qëndë qëndërë e mbuten të drejtë, gjë që e ka pruvar kohën, vetërrealiteti ynjë. Por ato e ka kërë inë ndihmit dhe presion që ushtarit mbi njërratit rrethinë kapitalisto-revizionist, në mentalitetet e vjetra mikroborgjëze në kuptimin e ngjashë të direktivave të Partisë.

Në disa nga qëndërjet, që kanë të bëjnë me drejtimin e administrimit të ekonomisë, vijet roj në që të ndihzim të më të përcakton anon nga një furë voluntarizmi dhe subjektivizmi. Jo rreth është nesërhen nënvëfërsësimi të ligjeve ekonomike, nuk mbëson parasysh sa duhet kërkesat e tyre nga organet përkalolëse ekonomike e shëtitësive.

Vendi ynjë është një vend i vogël, por që i ka vënë vetë detyra e përdorimit të pikëpamime të mëdha për ndërrimin e plotë të shqërrtisë sociale. Po të kemi parasysh edhe faktorët e njohur po-
litikë dhe ekonomikë, që rrjetihin nga vrethimi kapitalistore-re
vizionistë, atëherë bëhet edhe më e qartë domosdoshmirëa e asaj
norme të lartë skenujimi që zbatohen te ne, e investimeve shu-
më të mëdha që jemi të detruar të bëjmë, e rimeve të fakta
që duhet të ruajë ndërtimi ynë socialist, nevoja e vendosjes së
një regjimi të rreptë e të gijthashëm kurismit.

Shumë fakte e të dhëna flasin se mbeturin në ndër-
gjeqjen e njërzeve dhe ndikimet e huaja borgjeko-revizioniste
për ta parë ngushtë interesin e castit personal, dikasterial, lokal e
të grupit, edhe kur a jë më të kundërshim të interesin e
përgjithshëm e perspektivit, u kanë hapur rrugë në praktikën e
përditshme njëftë veprimeve të shtrebura e që pendojë
kombininin e drejtë e revolucionar të këlyre interesave.

Shikimi i ngushtë jo me syrin politik i interesave lokale e
dikasteriale të shtyn disa kuadë të bëjmë kërkesa të tilla për
investitë, për fuqi punëtorë e materiale, të cilat duk më
nujë të perballohen nga ekonomia jonë ose nuk jashtifikohen me
shimin përkaqës të prodhimit, me rrëtjen e rendimentit të pun-
ënë dhe të të ardhurave.

... Ndodhi edhe ndryshë. Fillohet një punë me mendimin e
miqë e zollimin se ajo du të kryhet me forest e veta dhe pas-
jat vërzhuojë kërkesat e presionit deri në Qeveri për materiale
e pjesje nga importi, duke e vënë shitetin para alternativës: ose
u plotësojnë këto kërkesa, ose të pranojnë si fikt këtë blo-
kimin e fononde monetare e materiale në një objekt të papër-
funduar.

Ku ndërmarrje, komitele ekzekutive vrashe dhe dikastere
qendrore që, si pa të keq, kërkojnë ose mbajnë për vete materiale
në sasirë më të mëdha nga sa janë nevojat e tyre ose nga sa u
janë planifikuar. Kusht i dhëta të drejtën Ministrisë së Industris-
ës e të Ministrave, e cilat në vitin 1972, pa autorizim të Qeve-
risë, ka përdorur për ndërmarrjen e veta mbë sasitë e planifi-
kuarës mbi, në një kohë kur fjalon ndërmarrjeve të dikastere-
revë e tjerë nuk iu plotësojat plani i furnizimit? Këto veprime
e këto praktika janë jo vetëm një shkelje flagrante e disiplin-
nës së planit dhe e kërkesave të ligjeve ekonomike, por ato
dëshmojnë edhe për një kuptim liberal të situatave politike
e ekonomike të brendshme e të jashtme, në të cilat jetojnë
 dhe luftojnë për ndërtimin e socializmit. Pun, këto qëllime duh-
hen parë thëllë dhe me sy politik partitë. Fenomenet që po kri-
tujnë jo vetëm i sjellin dëme e çrregullime ekonomike, por
ndikojnë keq edhe në ndërgjegjjen e njërzeve. Prundaj këtë
praktikave të dëshmojë duhet të fuan prift rruga një herë e mirë
 dhe të merren masat e nevojshme për mospërshëmitjen e tyre
në të avdhem.

Klasa janë punëtore punon dhe realizon detyrat me një
frimnëzim në entuziasëm gjithnjë e më të madh, me një
ndër-
gjeqje gjithnjë e më të lartë. Dhe këto cilësi të mrekulluesmë
se aj shihen në rezultatin madhështore që ka arritur dhe po
arrin vendi ynë në industrializimin socialist, në përparimin e
nujjesisë, në zhvillimin e kulturës, në ngritjen e pëndeherrë
 të miqëshëm dhe të përmissimit të vazhdueshëm të jetësës.
Këto cilësi janë karakteristikë e përgjithshme për shumicën
 e punoja. Por ka edhe punoja të prinëmbër, të cilët,
per shkak të prejdhjes së tyre sociale, të stazhit të paktë
në prodhim ose të ndonjë arsyje tjetër, nuk janë cilëura akso-
ma nga mjaft koncepte mikroorganizhe, nuk kanë fituar akso-
ma vetë e vërteta të klasës. Ndaj këtë te ndodh që disa drej-
tues të ekonomisë të mbajnë një qëndrim sentimental, gjë që
çështë e huaj me frimnën revolucionare e parimore. Në disku-
itetin e zhvilluara në qendrat e punës e të prodhimit janë bërë
 mjaft kritika e vërtetje në këtë drejtim. Pësse u dashka të
mbahen norma të ulëta punë që teqkulojen lehtë, pa shumë
nujë dhe çështjet dhe që pastaj punëtorë e kooperativistë të ve-
canti të zhvatin nga shoqëria në shumë nga sa u takon dhe
 nga sa i kanë dhënën asaj në të vërtetë? Kujt i shërben njëra-
të në mënyrë artificiale e pa baza e kategorive të vendës e punës,
me qëllim që gjëra midis punëtorëve të ndërmarrjes apo
të degën së tyre të mos ketë dallime të theksura në shër-
blimin e punës? Megjithëse janë marrë vendime të prera që
 të mos lejohen shkses në rrugat e punonjësitë të administratës
derisa të bëhet studimi që është raktuar, ka ministri, të cilat,
me qëllim që të ngrenë rroget e punonjësve të administratës, i paraqitën propozime Qeverisë për të ngjitur në kategorë disa nga ndërmarrje të tyre. Të tilla prirje duhen goditur si të dëshmitë për ekonominë, si të papranueshe për shqërrinë tonë sociale.

Shtanjet e huaja në ekonomi janë jo rrellë rezultat i një kuptimi e zbatimi të pathelluar të raportit ndërjaqit centralizmit e demokracisë, drejëzmit unik dhe vijjes së masave. Këto kanë çuar në dobësinë e kërkesës së llogaritjes dhe të kontrollit të rreptë për zbatimin e detyrave, në shkeljen flagrante të disiplinës. Këto janë edhe pasojat më e evidente e më të përhapura të liberalizmit në ekonomi.

Njerëz të pandërgjegjshëm, duke spekuluar në demokracinë tonë socialiste, shkellen rënë disiplinën në punë. Ata vijnë e ikën nga puna kur të luajnë gjatë, ndërprerjet punës sa herë të duan, surofutën nëpër ndërmerje pa pyetur fare për rregullat në punë.

Ka njëjtë që përpyetjet e drejtuesve të Partisë, të pushëtitë e të ekonomisë, për të vendosur rregull e disiplinë orëvrat të kundërshtojnë në emër të demokracisë e të vijës së masave. Centralizmi demokratik kërkon, siç e ka shpërthuar Lenin dhe siç e ka theksuar kurdoherë Partia jetë, që gjithë të vendosen bashkërisht pas një diskutim të shkëmbimit të fitër mendime, në mënën më demokratike e me frymë revolucionare. Por, pasi ato të janë vendosur, secili duhet të përgjigjjet deri në një për detyrën e ngarkuar, të zbatojë e të respektojnë disiplinën e planit, atë teknike e të punës. Në kërkimin e kësaj llogarite centralizimi demokratik kalon mësohet nëpër përërimin e pandashëm të drejëzimit unik, të binjës ndaj mbërëtit të eprorit, të drejtuesit, që është i ngaqitur i shtetit, i klasës në fuq, për realizimin konsekuent dhe pa të çarë të politikës ekonomike të Partisë. Cdo qëndrim tjetër liberal e sentimental është i dëshmit dhe i huaj. Si më shumë shihen të drejtat e kompetencat, që më shumë ndihet edhe detyrat dhe përëngjëlljetë për zbatimin e tyre nga efillo.

Këta mund të fundit, kur klasa punëtore u ngrij në këmbë dhe kriçtirë me ashpërësi të mëdha të dobësimit të konstatuar, rezultat si kudo u vjet rregull më i mirë, u formua mëja disiplina në punë, kontrolli dhe kërkesë e llogaritës e rritën, përgjithësisht u shkatërroni dhe këmbëndërvalja për të arritur objektivat e caktuar. Nuk tre nga llojet e kësaj mundësitet dhe të gjitha kushtet objektive e subjektive që shpejt dhe më vendosë u së menjëhoni nëshirëshëtë e penges, që e gjithë puna jenë të ngrihet në një nivel më të lartë, që ekonomia janë të ceh kurdoherë përpara me rritme të shpejtaj dhe pa u ndalur?

Klasa punëtore përbëhin e dho pikëpamja theminin e ndërtrimit tonë socialist, faktorin vendimtar të tij. Asnjë i përket të drejtës, të ushtrojë kontrollin e ndikimin e vet, si në kundër e përgjithshëm shtetëror, ashtu edhe drejtëpërdrjet në të gëtë huaj. Larta e Partisë kundër burokratizmit më do të kishë pasur atë gjerësisë e tilla, të shumë, të më të ngjitur më gushtë revolucionar klasa punëtore, po të mos kishte shpërthyer kontrolli i saj masiv. I drejtëpërdrjet, kudo e më cifting. Prandaj është absolutisht e domosdoshme që këtë kontroll të zgjerojme e sa forcim dhe të kërkohet edhe në futët kundër shtetërorë të liberalizimit në ekonomi. Së ka theksuar Partin, kontrollori punëtor duhet të përpajëjë gjithë ofrat e veprimtarisë sëmë shqërrore. Por ai duhet të zhvillohet edhe si vetëkontroll të gjitha e klasës. Sa më e fuqishme dhe e papajtaueshe të zhvillohet lufta e klasave brenda radhëve të saj kundër liberalizmit dhe dho shfaqje ejetë të ideologjisë së huaj, më e efikas do të jetë edhe kontrolli punëtor nga poshtë-lart brenda ndërmerjes e jashtë saj.

Vëna e theksit mbi kontrollin e drejtëpërdrjet të punëtor më shumë më përshtatë, as edhe mëk e zëvendëson kontrollin shtetëror, i cili është atribut i mundur i veprimtarisë organizatove drejtuese të diktatura së politikisë, që më e kohët e fundit në halilka të ndryshme të aparatit shtetëror dhe të ekonomisë ka pasur jo pak shenjë të nënvektësimit të kërkimit.
тё логариси дек мунишоссё сё вениес пёррар пёргжежисёсё. Кё прёржё са е дёмшемес, аё эдисе е резцисеме, у ка лёнё штег жёдриможно е вэприеве тё хуанё нё администриён вё економисё, фрымёс сё лёшиме е добасимё тё дисилениёс нё крёйжён е детьраве дё дери нё нё фёрр масе и ка инкурарйар ато.

Практика трегон сё вэприем адикомиси антиседеоржёро жо вётёнем деномонехен смуме мёлалё пёрраро пароане вёкрёкёсё, пёр рэйр кур бёхет нё гёё е тилё, фажорё е калоюнгё лёгётё е лёнё, нёдая тйре нё меррен маса нё рёгё администриён дё мабён жёдринё тё бута, вёмпрозисё. Пё сё нёнё дрёжёнс и адикомиси и нёйр съёё кур нёжёс тё пёргёдригёгёшёк дёнлюжё пасуринё социалист, марин нё лепёр нча са у таокон дё пёрр вёлёнгё моллин е популиёт. А нук е куптоын кё сё мё лёшиме е жёдринё тё фили ляерале у нёл ёжён нёд мёдя интаресовано сё социалнизм дё детьё айрё кё крёйжён кёто дёмлйнё е шпёрдориме.

Дуёбн лёнёгё жёйбашлу сё эдисе органет е дрёжёнсёсё нук е кана крёйж курдоорерё мёри децёрён е тйре пёр злёлйнё е лёгёдрикцион адикомис кундан одо вэприй антисоциалист. Ато кана бёрр лёшиме, жёйнё трегуар сентиментале е тё пёнвёдосуа, дуёбн лёнё штёжёс сё вэприем тё пёсрёйтёру нё дён тё адикомиси е тё шогёрияс нёнё.

Парла жёнёжё юв ка позориту тё мос хароюнёд тё асёнё ёсат сё нёдёлуми циё социалист шёвилёхет нё прани тё луфётё сё клаассе, тё контрадиктаке, тё вёштироитве дё пэнгёсеве тё нёдрыше. Капёрмимит тё тйре кёркён медмонем форсип э диктатурёс сё протерарият, organisam, регулё, дисилйнё е пёргёгежёсё. Прандай контролл штёцёр, и комбинаар са нё мёри мё контроллин пёнцётор, тё фёйжёсё тё тё жёйба лайййт кана ёдёлё керё са кана, нё тё жёйба формат е тё администриён, жюритик, финансаре, банкаре ет. Аи дуёбн тё жёёс сёматик, и шёлёдё дё и ефекшимё пёр тё луфуар шфажёт е хуаня е пёр тё пэрандуар тё мёлёт е габёмет.

... Вёндёажа кудо е нё дёо гёё е рёгёйтле дё е дисилйнёс протлайёр эшлё, нё раёдё тё пёрё, кёшёйте нёдёгёгежёге,
presioneve mikroborgjave të punëtorëve apo të grupeve të veçanta punëtorësh të paformuar, por të luftojnë për të ngjitur masat në lartësinë e misionit të klasës. Partia ka thakuar se klasën punëtore duhet të marrin ashtu siç është. Në rëndëaj e saj ka edhe njerëz të kërkimin siç të mëso që akoma nuk i kanë fituar tiqetin e vërtetë të klasës, që shkelin rregullat e punës e normat e shoqërisë. Përtojaj bashkimet profesionale, pa besur dorë në anë të e me i mbështetjet dhe e uditet, si e vetëmja metodet nё të tè vënë veprimet e tyre, duhet të luftojnë për respektimin e zbatimin me rregullësi të ligjve të shtetit dhe të rregullave të vendosura. Nga ana tjetër, ata duhet të mbrojnë më mirë e më të vendlindetërisi interesat themelore të klasës punëtore. Në këtë kundër të luftojnë që shumëmbërsitë burokratik që shkel të drejtat e punonjësve, të ngrihen me vendlindetërisë kundër kufijt që çënë tregoj, që çënsi ligjat e shtetit, qoftë ky drejtues apo punëtor.

Në mënyrë të veçanta, nga bashkimet profesionale kërkojnë që ata të mënojnë më të rëndësishëm më të përsosin më të puqen educative për kërkimin ideopolitikë të klasës punëtore. Krahas forcimit të sistemit të edukimit të punëtorëve, duhet të gjithërë, më të jeta politike në organizatat profesionale, të lidhet më mirë punë educative me problemet që nxjerr praktika, të zhvillohet gjërësisht frymën e papajueshmërisë me të metal, kritika dhe autokritika në gurin e organizatës. E gjithë kjo punë duhet të shërbyejë që të zhvillohet i vruëlshëm emulacioni socialist, të fuqizohen iniciativat dhe aktionet politiko-ideologjike, ekonomike, kulturore dhe shoqërore, duke përdorur një larmi formos.

Diskutimet që janë bërë kohët e fundit rreth këtij problemeve kanë qenë një nxjitet e re për organizatat e Partisë e të mosave, për argjentin e ekonomisë e të pushtetit, për të gjithë punonjësit e qytetit e të fshatit, që ata të reflektojnë thollë e të dënojnë me frymë të shëndoshë kritike e autokritike shfaqjet e huaja, përijjet e liberalizmit në ekonomi dhe të marrin masa e të forcjojnë lufte të kundër tyre.
DUHET THËNË NË SE DUNKITIJA MË ELEMANEVE TË FUNDIT TË PARTISË, NË ORGANIZATAT-BASË NUK ËSHTË KUSHTUAR VËMENDJA QË MORITON ANALIZËZ SË PUNËS SË KUADRIT, LIDHUR ME GJITHË KEQ SHFAQJE TË LIBERALIZMIIT QË JANË DËNAA. ME TË DREJTLJE JANË KRYK TË KOMITETET QË E HUJUA NË EKONOMI, NË ART NË KULTUR, NË JETËN E PARTISË E TË SHQËRIMRËS ËTJ. A KANË LIDHJE KEQ ME PUNËN E KUADRIVET? MUSA VALLË PËRGJEGJESI KË JA METËM PUNËTARI QË TREGUAN I DISPOZIMUAR OSE QË PËRPQET TË MBAJET NORMA TË UËTA APË VETËM SFATARI QË NË KUTË NË PUNË NË NËVRË NËNSE STUDIANTË QË BUKTISTE SHKOLLËN A MISHMIN? JU, FJAK KANË EDHE KUADRIVET, QË I KANË LEJUAR E NUK KANË LUFTUAR KUINËR KËTËRY SHFAQJEVE TË HUJUA. DHE KAD NODHUR KJO SEPSA FRYRNA E LIBERALIZMIIT, E LËSHMIHET DHE E TOLERANÇEÇI LËSHI SHFAQUAR EDHE NË VETË KUADRIVET. KJO ËSHTË NJO QË DUHET TË SHQETËSOJË TË PARTISË NË SHUMI, SEPSA JANË PASTAJ TË RËNDË PASOJAT E PËKPAJMEVE, TË PËRQINDREVE E TË VEPRIMREVE TË KUADRIVET NË MASAT. KUR NËJ KUADRIT ËN NËJ LËSHIM, KUR AI TREGUHEIT LIBERAL NË NËJ LËSHJE, TË TËRJET I LEJONJËN VETES TË BËJNËR DHYJET. NëSE NËJ KUADRIVET, PARAVARISHT NGA ACYJET QË ËSHTA SHQYRMET E NËVRËSH, SHKËK KALIN, NORMAT E SHTUKUARA E TË PASSHTUAR TË PRTISË, BËN LUTËRE APË VEPORN ME PRONËN E KOOPERATIVËS SI ME MILAHI NË VET, ATËHERË AI SKA PSA TË ÇUJITET KUR EDHE TË TËRJET KRYQEJMË VEPRIME TË TILLA TË DÔNSHME. PAKTËT TËRJET ËSHTË NEQIMET E HUJUA ZËNË VEND EDHE NË KUADRIVET, SE EDHE NËRROJQETJA E VYEZ ËSHTA PËHUAR. PRANDAJ KU PËHUAR DUHET SKHUNDUR. E MIRA ËSHTË KJO QË TË NËSS BEHET NËJ NËRËN DËN E ME KÂMNET, PORE ME FURQË E QERQËT, ASHTU SI PASTROJNË RROBAQ ËDË MËNGJES.

KUADRIVET TANË DUHET TË JANË KURDOHERË KORREKT NDJAK LIGJEVE TË SHKËTË TË NORMAVE TË PARTISË, ATU DUHET TË JANË SHENHULL NË PUNË TË JANË PERSONALE, TË DËGJQETARAKA NË MASAVE TË JETQETNË MIDIS VRËN. PARTIA KU POROSURIT GJITHNJË QË KUADRIVET TË JAPIJ TREGUQLISH HAGUARI PËR VEPRIMTNËRËN E VRËN PATAK NËMASAVE DHE QË KETO QË USHTROJNË NËJE KONTROLL TË VAZHDUESHMË PËR PUNËN, SËDJËRËN E PËRQINDIMIN E KUADRIVET.
nga organizatat e Partisë sëpesh nuk është në nivelin e duhur. Nuk u hapen horizonte, nuk u zbërthohen plotësisht direktivat e Partisë dhe nuk ushtrohet kontroll i nevojshëm në brema. Dëshik këtë i të shëmtoj të dëshiruar drejt, prandaj kanë dëshmitur të gjitha planet e armiqve dhe revolucioni yje këtu. Nëse i është forcur, i është këtë sëmbat Partia, është forcur dëshiraku. Këtë embës, është të dhëmtuar me tej unitetit e Partisë me klasën dhe misat punonjëse, është rritur ndërgjegjja revolucionare e popullit. Për kjo, këtu do të thotë që në kuptimin e në zhvillimin e luftës së klasave nuk ka të mëta e dobëshë. Në praktikë ne jemi ndëshkur me mjajt kuptime të cekëta, të ngushta dhe të njëashme, me zhutje të luftës së klasave e nënveletësim të armiqve, me mosnjohjen e thëllë të taktikave të tyre aktuale, me gëndërme indirecente dhe oportuniste.

Jani dhe konstatuar mjajt pakujdesi në punën për përgatiten ushtanike. Shumë mungesa bëheshin në stërnuje dhe shumë formaltizimi kishte në të, si nga pjesëmarruesit, ashtu edhe nga oficerët që i drejtonin ato. Tani kjo detyrë e dorës së parë duhet të jetë kuptuar më mirë...

Ndërsa në fushën e vigjilençës ndaj armikut të kryshës ka pasur në disa raste shfaqje kryjt të pajshme. Nga diskutimet ka dali se janë mbajtur gëndërme opportuniste ndaj elementëve me gëndrim të keq politik. Ka pasur raste që, sapo këshjet nga burgu njëi ëmëruar për veprimtar armiqjsore, i kanë shkurat këtij në shëkipi deri edhe komunistë «ta urajinë!» Dikur, sidomos në zonat kufizare, çdo të huaj që kallonte i kërkojen dokumentet, tani në shumë raste as interesohet njeri për këtë punë etj.

Të përmbahesh apo të mos i përmbahesh luftës së klasave, të kesh për të një kuptim të plotë apo të cekët, të zhvillosh atë frontalisht apo në mënyrë të njëashme, të zbatojsh atë drejt të rrugë revolucionare, apo ta dobësohesh e të bëshë tëshme, që është një çështje jetike, nga e cila varet tati i socializmit. Armiqët shumë atë dëshin, që ne të dobësojmë vigjilençën dhe të shuajmë luftën e klasave. Po ne dëshet të bëjmë? Të kundërtën, Të forcojmë vigjilençën e të zhvillojmë me konsekuenç luftën e klasave për të mbrojtur filoret e arriturat, për të bërë atdhun tonë, Shqipërinë socialiste, edhe më të fortë, edhe më të pathejshme, për të mirën e popullit dhe çështjen e komunizmit...
KUADROT KANË ROHIN E TYRE, POR JO TË BËJNE LIGJIN MBH PARTINE

Diskutim në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH

26 mars 1975

Duke studuar projektplanin e punës që na kanë paraqitur për Plenumin, Byronë Politike dhe Sekretariatin e Komitetit Qendror, kam këto vërejtje:

Temat, siç propozohen, kanë tendencë të trajtohen në përregjithësi, gjë të mund të shërbye ata që do të përgatitet të tjerat faza stereotepe, të bëjnë gjiro teorizime. Kur thuhet "Partinë na mëson se duhet të luftohet burokratizmi, teknonkratizmi etc.", ky nuk është shpjegim teorik, por diktim vetëm ç'huhe bërë dhe jo në se konsiston, ku e ka burimin, ku ka konkrektisht burokratizëm, prante shfaqet dhe ç'huhe bërë kundër tij. Shumica e temave në këtë projektpan janë formuluar në mënyrë sempitëse.

Këtë gjë e theksoj se ka shokë që filing në teknokratizëm, bëjnë referate, por nëse problem të tillë e kuptojmë shumë ngushtë, sikur kjo ka të bëjnë vetëm me specialistët, inxhinierët, gjeologjet, mjekët etj. Ka edhe punonjësia përshkak të teknokratizmit, por burronjë se në punën e tyre, po të mos tre gërëm revolucionarë; po të mos luftojë rutiinë, burokratizmin dhe intelektualizmin, vetë janë teknokratë.

Të drejtosh Partinë jo në mënyrë revolucionare; s'ënë jetër veçse kthehe në një burokrat dhe teknokrat të dëmshëm, pse rregullat, normat, vijën e Partisë nuk e kupton dhe nuk e zbaton në mënyrë të gjallë, duke u përshtatur kohës, rethanave dhe njëkohësisht duke rurjtur kurdhoerë parimet.

Për disa shokë të vjetër që kanë punuar në aparate partise themi se është një ekipriçita e mundhë. Kjo është e vërtetë dhe, për këtë shokë, një ekipriçita e tillë është kthyer në një tekniqë, ashtu siç është mekanikë për inxhinierë. Por në qoftë se ndodh që ky i fundit, duke nxjerr në plan të parë teknikën shndërrohet në teknokrat, kështu edhe kjo ekipriçita e mundhë, po të zhvishet nga fryma revolucionare e të shkëputet nga parimet, mund të kthet edhe për punëtorin e Partisë në teknokratizëm e burokratizëm dhe në këtë nivët kthet të këqijat i zënë frymën Partisë. Prandaj rrezikojt e këtyre sëmundjeve nuk janë vetëm për teknikët e sektorëve jashtë Partisë, por edhe për sektorët e brendshëm të Partisë.

Traddhali i Partisë, Hito Çako, ka declaruar në mënyrë ekipare se "voi, kuadrot e ushtrisë, e cila është armë e diktaturës së proletaritës, nuk në prekin ligjet e proletaritës". Kur shqetësohet në mënyrë të tillë teorike përgjegjësia e ushtarëvëse para ligjit dhe mjaftohet të luftohet kundër këtyre gënderimeve vetëm me shpjegime sempitëse, ato bëhen të rrezikshme.

Në disa aparate shtetërore, dhe sidomos në disa kundër të lartë, përveç të tjerave, ka hedhur mënë të thëlla teknokratizmi. Ata e qajnojnë votën se janë "komponentë" në punën e tyre e, duke qenë edhe komunistë, e inzajrën rrezikshënëse e teknokratizmit për zhvillimin e punëve dhe për Partinë. Ata flasin për "komponentën" dhe komponenta kanë e duhet të kë në të, por, në rast se këto, plus teknokratizmi, plus burokratizmi etj. nuk luftohen, do të zhvillohen, siç u zhvilluan në naftë, në Ministrinë e Industriës e të Ministrave dhe gëjkët, atëherë veçhe Partinë në këta organizma burokratizohet, teknokratizohet, intelektualizohet dhe organizata e Partisë nje vetem sa e mban emrin marksiste-leniniste, sepe esencë e saj ka ndryshuar. Ky është një rrezik i madh që duhet luftuar me forcë, politikisht, ideologjikisht, organizativisht dhe kur është nevoja edhe
administrativisht. Ky rrezik vjen më shumë nga kuadrot, pran-
daj nuk duhet të lejojmë që kuadrot e aparateve dhe të admi-
nistratës, të prekura nga këto sëmundje, të na krimbin Part-
ënë. Partia duhet të ushtarëjë lligion e saj mbi ta dhe jo së-
mundjet e tyre të lënë që të infektohen Partinë.

Shokët, pran, në planin e punës somë duhet të na sjellin analiza markiste të problemeve, shkurt e gartë dhe jo të na
bëjnë aggiugtueshëm, ose teori me lëng qepë.

Tëna teorike me përmbajtje të thollë duhet me demos të
bëhen. Edhe në këto raporte pune që na paragonë për shqyrtim
mund dhe duhet të futen konsiderata politike dhe ideologjike edhe
për ne, por të kihet parasysh që të mos na konsiderojnë si
«kooperativistë e rinj» për këto probleme.

E ne kemi organizuar çështjen e problemeve që marrin në
shqyrtim, që kështu dhe Qeveria, por duhet të mos vazhdohet
të merren shumë probleme, të shkruhen për çdo problem shu-
më faqe, të thërren nёpёr mbledhjet shumë njerëz saqë të
kthehen në konference. Mbledhje të tilla shumë të gjera nën
pretekstin e «nё pune të gjërë e të hapur» frenojnë kritikën
e rreptë dhe paramore, si rrjetimin humbet kontroli dhe, siç
shohim, në cësa dikastere po bëhen gabime serioze.

Te ne kuadro ka ball, me organika dhe me listorganika.
Kjo është një fryeje e mundë që krijojnë burokrasienë dhe që ka
lejuar pikërisht të bëhen këto gabime. Nga një anë, gjyshë teori-
kisht, e luftojmë dhe flasim për burokratizimin, kurse, nga ana
qe të, ndryshëm atë e shtojmë dhe për ta flasuar këtë fshirë,
shajmë terre e krijojmë drejtori gjyshë të domosdoshme, por që
në fakt punën nuk e kanë bërë si duhet, përkkunduz, disa sa-
batojnë. Me të tilla veprime krijojmë jo vetëm hallka të pa-
nevojshmë, por, eka çështë më e rrezikshme, edhe një mentalitet
burukratik.

Ministri ë duhet të vënë rregull dhe disiplinë në punët e
tyre, pse vërehen lëshime. Jëmë krijuar hallka organizative të
shumta dhe të penevojshmë, të cilat pengojnë seriozisht punën
dhe mbyllin iniciativën. Dësa ministri kanë shkaktuar nga njej
rugë jo e drejtë për këtë çështje, që nuk i përshtatet plotësisht vijës

së Partisë. Krijimi i gjithë këtove drejtovive e nёndrejtovive,
agjencive dhe nёnagjencive, duhet sikur shpeshon realizimin
e detyrave, sikur pushhton e afrohet më shumë bajzës,
po harrohet se të gjithë këta organizma rëndaqë përpatet,
bëjnë që të krijojnë një iniciativë motivimin e ufërueshëm, njësi i jep
ardhur tjetrit dhe, sa më lart qëndron njeriu, ag më i rënë
bëhet, humbet elasticitetit, fryma revolucionare dhe kontakçë me
bajzët. Duhet sikur shkohet në bazë, por kësaj vetëm i jepen
ardhura dhe nuk i plotësohen nevojat. Baza humbat kështu
havin dhe iniciativën dhe, në vend që shumë gjëra të zgjidhë
vetë, dëshpërrehet kur shen kaq njerëz që vregë fikse, me
jo më pak se 700 lekë në munit. Të gjitha këto nuk janë të mira.

Një situatë e tillë, e lënë pa ruar për vite me radhë,
 në Bashkimin Sovejtik Shqiptar i kujdesë. Shpërtraja është
çështë që

Kryqez ekziston edhe te ne në qoftë se nuk e luftojmë
kurdoherë e sistematikisht. Unë jami i mendimit se nuk është
shumë e nevojshme të bëhen shfajme të gjuara dhe të japin e
i vazhdojnim të japin udhëzime, kryerja është të marrim masa
organizuese për të ndërroj gjendjen, pse shfajme ka boll dhe të
flasørë e të flasësh, të shkrush dhe të marrë masa të përshtatshme për ato që flet dhe që shkurru, do
të ftohë «të bluan si multëri pa kërka». Shkrimet dhe librat
duhet të shërbejnë për të mësuaj dikë të re, që të na ndih-
mëjë për të gua punën përparë, për të apstrukturuar të këgjuat,
të penevojshmi, e cila që një ngatiçëshëm këmbët.

Ne themi se vijën e kemi të drejtë dhe të tillë e kemi, por
ka organizma dhe njerëz që e zbatojnë edhe me gëmbim, disa
berë kjo vijë edhe shqetërohet, më të koptohet, më të koptohet,
për shkak të gëmbim. Atëherë nuk duhet të na zërë gjumi në
dalma, pse edhe Partia Komuniste (bolševike) e Bashkimit
Sovejtik e kishte vijën të drejtë, atë e kishtin përpunuar Lenin
 dhe Stalin, por ç'ë bë më pas me këtë vijë të gjithë e dimi

1 Nëpunësht e aparateve.
burokratizmit, nën maskën se gjoja «muk ein koj gërmat edhe kështu», ose duke thënë «dhamë kaq vjet shkolli dhe ky kur-
dër të shkoj në bazë, në prodhim. Po kush do të drejtëjë?
Këto në duhën në dikaster, në institut, në universitet» etj.

Ky është një kompleks që duhet të kuptohet dhe të zgjedhë politikisht, ideologisht, organizativisht dhe financa-
risht. Duhet të bëhet një freskim i madh i çdo gjëje në të gjitha
këto drejtëme, të studua me kujdes dhe të merren masa të
përshkatshme njera pas tjetrës, njera të plotësojë tjetrën. Kjo
do të na forcujë Partinë, pushtetën, diktaturën e proletariatit,
ekonomisht dhe kulturën tonë socialiste.

S'ka dyshim se vija e Partisë sonë është e drejtë dhe me
zbatimin e saj në jetë në kemi arritur kaq suksese në të gjithë
sektorët, por në rast se lejojnë shembërime qoftë nga ajë-
risë, qoftë nga organizma të të përshtatshëm ose të dyshimë,
shërë kjo vijë dhe sukseset mund të zbiven dhe të na krijo-
bëjnë situatën të vërtëshëm. Të gjitha si që na agjani dhe konkuri-
zonot reale që nëxjerrim prej tyre vërtetojnë këto që theiri.

Kështu nuk kemi qenë kurri, se jemi dhe as do të jemi të
që të mbështetem të realitetin, të parashtojnë të mirë të
ardhmen dhe, në mënyrë evokürivore e me bësit, të spas-
trojmë terrenin nga të këqijat që ta përplasimt këtë të ardhme
dë të me të lumtur për popullin. Kurdiherë e këm tokë-
suar se euforia e pabazaruar dhe rumbullakuojasë e të metave
me një dipë opstimese janë shumë të rrezikshme, prandaj këto
sëduhet t'ja lejojnë vetes, se janë mbillje e syve përpara një
qendrje të sëmurë dhe duke fohur si «dellall» për lurfën e
klasave, nuk bëhet tjetër veçë dobësohet kjo luftë.

Vija e drejtë politike dhe organizative e Partisë është qdo
që, ajo është garanci e suksesve tona tash dhe në të ardh-
men, ashtu si ka qenë edhe në të kaluarën, Këtë vijë mark-
siste-leniniste do ta zbatojnë njëritë. Prandaj Partia i educion
me kujdesin më të madh punonjësit si dhe kuadrot dhe pa
parë, mbështët këta kanë një mision të rëndësishëm. Por ky mision mbi është ekskluziv i tyre dhe i marrë e i kuptuar jashtë klasës punëtor dhe masave quë udhëheqin. Pikërisht këtë higjioni të Partisë dhe të klasës së saj ku duhet ta kuptojnë drejt nga ana ideologjike dhe të luftojnë për zbatimin në praktikë të parimeve. Kudri është me vlerë të madhe, kur edukohet dë jetë në baza të ideologjisë marksiste-leniniste, kur kupton dhe zbaton mirë të jetë vjen e Partisë. Është konditi së Hira quë ku duhet të shpëtohjë ideologjikë borgjexe dhe kilapave të saj quë vepres në rëndë e plotë të ueshërë. Kudri mund të jetë i ri, pa ekspervencë, mund të jetë edhe i kultur dhe i nekse kundër; i pari duhet të mësojë në shkollën e klasës, në ligjet dhe në normat e klasës; i dyti duhet të vazhdojë dhe ai ta kalto ekspervencën e vet në ligjet e klasës dhe në normat e klasës, quë janë ato të Partisë.

Të gjithë ku duhet të bëjë revolucion, të jetë në revolucion me velveten e me të jetë. Ky duhet të jetë një ndryshë kundër myljet, e kap skleroza mikroborgjexe quë ka shumë emra, mendjemaddësi, arrogancë, karrierizë; kupton se u bë quadra e vëmendjes, e mbillon plogjishmëri, reshala, i lindin ambicë dhe dëshirë të përgjigjshme, kërkoni pozita të gjeni dhe vazhdojë, bëhet formale me vijën dhe ideologininë e Partisë dhe kishtu fillon dhe rrjedh degjimit të i njëjti të jetë. Të gjithë ku duhet mbi janë dhe mund të bënë të tillë, por vigijlenca e gjithë Partisë, e klasës dhe e masave punëtorëse për asnjët moment mbi duhet të bërë. Kjo duhet të kuptohet drejt: kundër ku duhet të bërë, për edhe duhet kontrollojnë pëmë të tyre. Të kuptohet drejt se kundër vazhdimish dëhun edukuar, për edhe qartuar edhe adëshkur sipas fajve, ku bërë. Të fësh duke mënduar se këta janë kudro, të lejohet që këta të veprojnë jashtë normave të Partisë, se qenë të vjetër, të mbyllëse njërën sy përpunat gabimeve dhe fajve të tyre, kjo do të ishte shumë e vërtetë. Këto gabime duhen evituar me domos.

Qoftë në Parti, qoftë në pushjet sidomos, kundër duhet të kuptojnë se është Funktion, është kompetencë, është e drejti që u skohet me ligi apo me orientim, janë jo titu, jo favore, jo kompetencë për personin e tyre, për detyranjë dhe shtëpiajve për tu, janë atribut që u japet për të krijuar direktavat, për të organizuar dhe për të kryer punonjës brenda ligjjeve dhe normave të Partisë dhe të shtëpiajve. Të gjitha këto qëshje duhet të kuptohen politikisht dhe ideologikisht dhe të kontrollohet nga vetë kudri dhe nga të jetë të të dhëmtot shihet dhe zbatohen qëshjet me këtë sy partia. Ka shumë kundër që janë larg tu bërë këto si duhet dhe vazhdimisht, prandaj ato gjobojë, prandaj bëhen të pakënaqart, kur `bien nga fiku`, pse që më parë kishin krijuar fillezje të gjobuan, notimin me fillezje të gjobuan, me kohë ata enë në kundër e shihet, kundër Partisë, pse mbi e shihinu, mbi dominant a shihin, mbi ndihmoheshin të korrigjoheshin ose mbi i pranoin korrigjimet.

Korrigjimet e të melave rë injerçat, në ndihmë, në direktavitat duhet të bëhen vazhdujë sëisht kur duhen, pa le kur transh. Njerëzit që shihen, që i mbulon burokristizë, intelektualizm, rreth se mund të shihin dhe të pranojnë me lehtësi të metal, gabinet dhe shtrombërimet. Njerëz të tille duhet të dimë se bëhjetohej dhe, kur bëhen të tillë, duan të punojnë mbi, të krijojnë organizma mbi organizma që të kryejnë punët pa kokëcjarje të madhe nga ana e tyre, të kërkoi nëm fund dhe të përcaktojë ndryshe të ato në ndërse ose për të lequr fare përgjigjshmërisht, për të shtuar autoritetin e tyre si `gjenerale` të një ushtrie të madhe dhe për të shtur mend mbi shumë. Në këto kërkohetë, në prisionë të teknokratëve të të tjera rrethana, e kanë burimin të famshëmit listorganikë të krijuar në kundër i vendit të Byrose Politike. Në e dimë se sa vendoj të shkarkohen organikat e aparateve shtetërore dhe ato u skurtoja në mësimi më i mirë e ndryshëm. Mirëpo mbi pas, nën prender në `listorganikës`, ata që dëbuam nga dëra, na kërkon nga shqiptarja, domethënëse organikave i sahna në fakt edhe `listorganikës` me rreth 30 mëjë e veta. Cënë këta 30 mëjë dhe si konsiderohet? Këtu janë një punës, prapëtare, intehinerë, teknikët e tj. dhe të gjithë, për tu maskuar, jo vetëm që në organikët nuk konsiderohen nëpunës, si janë në fakt shumë deri më tjetër, për duke qeni në
listorganik cilësohen «punëtorë» ata që në fakt s'janë punëtorë.

Deri atje të con burokratizimi sa të bësh edhe gabime të rëndë ideologjik revizionist dhe inxhinierët e nëpunësit të klasifikohet si klasë punëtorë. Në këtë mënyrë, me një akt legal, është lagjëruar një parim ilegal revizionist, janë integruar shëruese të tjera në klasën punëtorë, çështë konfunduar kjo, i është humbur me këtë mënyrë klasën punëtorë tërësia dhe hegemonia dhe është bërë heterogjene, derisa të merret pushitet.

Të tilla gabime serioze mbi duhet t'i lejojnë të bëhen, të tilla gabime duhet t'i njohin në rrezikshëm të është e tyre dhe t'i korrigojmë sa më parë. Këtu lumbet me futil e Partisë dhe të socializmit, përmendaj, për t'i mbrojtur këta, në asnjë mënyrë mbi mund të shihet nga ideja e gabuar se mos i bjerë prestigji ndonjërreth përajteve të Partisë o të pushitet. Jo, Partia dhe klasi: mbi mund të sakrifikojë të tërën për një pjesë që është e gabuar, çka është me rëndësi të madhe përlore dhe mbi suksoj sepse ngazonjëherë bëhen asysetime subjektive, që mbi është një në mbrojtjen e parimeve. Paramet duhet mbrojtur kundër që shihet qoftë, Partumën, edhe në qoftë se vjen, duhet t'i jemi të përfititur mirë të përballojmë, por kur kishte edhe të mëndajnë, Partumën s'është përballun i futur, krijimi mbi duhet lejuar të hyjnë në trupin e shëndoshë, por duhet të dëgjështë pa heqitë që në vezë.

Ja ç'nu nga ose në naftë, një sabotimi dhe mbi punë armi dhe të theksuar nga një grup nëpunësish si Lipe Nashi, Beqir Alia e ndonjë tjetër. Uni mbi do të hyjnë në detaje për këtë, në cështja është e njohur.

Desha të theksaj një aspekt tjetër të çështjes. Ministria e Industrisë dhe e Minierave, me Koço Theodoreth në krye, në fakt e kishin arkimputë kryej Drettorinë dhe Fergjithshme të Naftës nga ministria dhe ajo është bërë «një torsh që vetëmi shkruajt» Ajo kishë baxhetin e saj, fonjet të saj në dovet, ajo mund të shkërta tejkalimin e planit dhe dojrët mbi më të merrt vetë mbi kontroll e caktuara, të blente me ta që të dojte, jashë planit. Me fjala të tjera kjo u ngjiste ndërmarrjeve vetadmi-

nistrore Jugosllave. Këtë farë ndërmarrjeje Ministria e Industrisë dhe e Minierave e japte si shembull për krijimin e ndërmarrjeve të tjera, siç i krijoi. Drejtoria e Fergjithshme e Naftës është bërë edhe bankë. Me fonjet e saj dhe me materialet e naftës ajo ndërton ura, rrugë në qyte të, bljente, shiştë, pëjaste me aparatura spitale e ndante edhe pesëqeshe, automobilë, televizorë etj., ku kishë jetë Tëpë Nashi, i mbuluar, i ndihmuar, i mbrojtur nga Pirro Gushoja.

Për e shikoni, shokë, qëdo të thotë të mungojë vigiljëna, të besohet gjërrazi, të merrin vendime delikate me një lehtësi, sikur blen një palë këpucë? Këndri është i vlefshëm, kur punon mirë, por ai bëhet i keq, kur del nga bimartë e Partisë, vret e pret dhe na hipën Partisë dhe klasës në zverk.

Në të gjitha organizatat e Partisë, sidomos të aparateve shtetërore e të Partisë, në gendër e në rretë, ne duhet të bëjmë jashtëzakonshëm kujdes në zbatimin drejt të vijisë së Partisë, pse fare lehtë mund të dëshmitë kërkueshëm në mos të njëri-tjeqrit dhe të dr. një kjolet mendimi se jemi të pakkritikueshëm, sikur ligjet e Partisë dhe të shtetit mbi janë për ne, për por të tjerët. Sidomos në ata organizata ku mbi ka punëtorë që të na shkundin si duhet kur bëjmë gabime, ne duhet të mos harrojmë se jemi anëtarë partisë dhe duhet mësojem të veprojmë dhe të mendojmë se gjezë edhe të dëshiron klasë, sikur e lypin interesat e Partisë dhe të klasës. Këtë të mos e harrojmë kurri, se përdrysho i kemi bërë Partisë një dëm të pallogarishëm.
Kudo dhe kushdo në vendin tonë flitet se «jemë shumë mirë, ka edhe gje, shumë ushqimore dhe industriale». Po kështu në qëshjen e strehimit në qytete janë bërë shumë përmirësime, sëdo që nevojat janë akoma të mëdha, kurse në shkat stresimit të mirë dhe nuk ekziston si problem, ndërsa gjendja ekonomike edhe këta është përperësuar, për është akoma prapa nivellet të jetës e punonjësve të qytetit.

Ne konstatojmë se çmimet të tregt nuk kanë pësuar asaj nga njërtje për punonjësit. Kjo ndodh edhe për meritet të shihmit të prodhimit nga ana e punonjësve, por edhe pse një numër prodhimesh bujësore tonat ose të importuarat subjekzionin nga shteti për të ruajtur stabilitetin. Për prodhimet e fabrikuar në vend maçhet e shitjes, përshndet e akumulimit etj., nuk janë të larta. Kështu ka stabilitet çmimesh, qirat e janë të ulëta dhe nuk lëvizin dhe të drejtat e sëjgurimeve shoqëore shtetërore janë stabili. Sëkkollat, kurimet dhe shumë avantazhe të tjera të ne janë falas.

Nga ana ljetër, në vendin tonë nuk ekziston papunësi dhe në edhe familje të paktën burri dhe gruaja punojë, por edhe prindërtit e tyre ose vazhdojnë të punojnë ose kanë dale në pension. Dëra, zakonish të një familje me 5 veta, 3 ose 2 prej tyre marrin rrogo dhe një është pensionist, prandaj fujta blerëse nuk është e pakët. Shumë familje me radhë kanë shërbyje komodo, të mobiliuar, mjaft kanë televizor, për të mos futur për radio, kanë edhe frigorifër, edhe makinë për të lardë rrabat, kanë edhe të holë të depozituara në arkate e kushtimet. Po të marrim sidomos një kategori nëpunësish të lartë, atëherë do të kemi një tablo edhe më të mirë të gjenëse ekonomike të punonjësve. Këto kategoritë që përshkruajmë më sipër dhe veçanërisht nëpunësit dhe shëtitës e lartë, bëhen kështu të privilegjuar në krahasim me të tjerë dhe rrojtë shumë më mirë.

No, edhe në të kaluarën, krijoj ndryshë nga vendet revizioniste, kemi pasur differencë të vogla midis pagave të ulëta e të lartë. Në vitin 1967, këto diferenca mbetën në raport 1 me 2 deri 2.5. Por në këtë drejtim, gëshëra duhet ngushtruar më tëj. Të kuptohet drejt, Partia lufton dhe do të luftojë kurvoherë që të përmerësohet vazhdimishtjet e njerëzve, por e të gjithëve, duke u udhëhequr nga parim i drejtë që të mos këtë barazim në paga, por se favorizime për kërkin. Çdo pagë të përshtatet sasisë dhe cilësisë të punës që bënuajnëse dhe dallimet e pagave në më të punonjësve të shkonjku duke e ngushtru marzhin e tyre. Kjo nuk duhet kuptuar si «ulje» e nive- lit të jetës së punonjësve, por si një ndihje për përmerimitë e nivelit të jetës, duke prodhuar më mirë, më shpejt dhe më lirë. Në këtë rrugë të drejtë forashet stabiliteti ekonomik, skohet jo drejt nga njërtjetë së rrogoje, por drejt utjes së emrineve, sëkkollat, drejt solidaritetit të punonjësve dhe kalitjes së ndër- jugëjes proletare të njerëzve, të cilët në këtë mënyrë luftojnë kandër borgjezimit.

Nuk duhet harruar se në këto momente «rokjtja shumë mirë» e «disave» sjell me vele borgjezimin e tyre dhe, duke e qafitur velen si «të zotë të mësuar», është e natyrshme të tëj ato, «që të rrojtë mirë», «shëtë në jep, se punojmë dhe e merinjmojë». Por këto pikëpamja dhe këto situata ne duhet të ndjekim me vëmendje dhe me vigjilenicë si situata dhe fenomena shoqëore të rezikshme, që krijohet në shoqërinë tonë socialiste pa u dukur, pa kuptuar.
Keto ne nuk dubet t'i shikojme si shfaqje individuale, perkundraz, ne vaj se me ligjet dhe urdhërezat tura nuk i korrigojme dhe nuk i adaptojme ne përpunje me situatet e krijuar, mund te ka nje kishen e kryer por mund te dhjet ende person, por grupe te vea dhe shqetra jetqëzisë te borgjemit, t'e da ne nga shoqëria jonë socialiste, qe nikoohen lehtë e qe bëhen bërua te revizionizmit dhe te borgjezisë se ne qe kerkon te raujë privilegjet e siamra, T'i zgjerojë keto ne kurri te punetoreve dhe te fabulareve dhe, me ne fund, edhe te kompozitori, siç bënen Bogir Balliku, Hito Çakoja, Petrit Dunja etj., per te rrjadar dikaturën e proletariatit.

Në Byronë Politike për çështjen e rëndësisehme të sistemit të pagave kemi marr një sërcë vendimesh për rregullimin e mëtejshem të rrogave, për afrimin më shumë të rrogave të lartë me ato më të njëta, në ngushtimin po ashtu të kategorizimeve edhe të punetoreve, edhe të nëpunësive, me qëllimin që të mos ekzistojme dëmëncë të madhë në pag dhe në vetë punëtorët, por, c'ën e rrezikshëm, sidomos në mes të nëpunësive e intelektualeve në krahasim me klasën punëtor dhe sidomos me kooperativistë. Nativrysh të ne vazhdojnë të qëndrojnë parimet "Kush punon hu" dhe "sipas punës, edhe pag", por për këtë të dytën varet si i përcaqton koeficientet dhe ndryshimin në pagat sipas punës, i shikon këta nën prizmin e ligjeve të dikulturës, nën prizmin e klases punëtor dhe në interes të socializmit, apo nuk jet rregullim në shikimin e të gijtë kërke punëtorëve.

Të mos na ndihojë euforin dhe kënuqesin e përgjithshme dhe të lejajme.momirrime që mund të kushkojë shtrenjë Partisë dhe socializat. Lenini thotë se "pronë private shpët ndët dët kapitalizin..", por edhe "rrogat e majme" agjallin dëshirën për të krijuar filmë më të mëdha, të rregullta e të parregulli, ato këtojë dëshirën të xosh, të hash, të vihesh më mirë dhe të borgjozohet, duke u maskuar nën parolla komuniste, duke pasur edhe tevën e Partisë në xhp. Po t'e të thotë Partis: "sokua lakah, se ndova e adhurit e do që të transferobesh", atëherë lhartobesh, bëhesh i pàkenaqw. Kur për një arsy të drejtë ulesh në funksion, domethënë të pakësohen të ardhurat dhe "nderdet", atëherë bëhesh përrejt i pàkenaqw, bëhesh një prë i ndikimeve revizioniste.

Shokët, natyrishë, të gjithë i sprovojnë këto, i gjejnë të drejt dhe shqetësohen, por veç vendimet e rëndësishme që kemi marrë, nuk jemi ndërkur si dubet. Unë mendoj se këto vendime kanë hyrë në doinëpet e bokrokatizat shtetorë, dhe rutina bën t'i mbulojë ardhurat, i të të ekin më avasaj në rrugën e tyre, pa u qëderosur të shikohet se si zbatohen, pa u ballafuar me politikën ekonomeke të vendit etj., etj.

E keqja e madhe në disa nga kuadrot temit shtetërorë është një vetëkënaqsi jo e shëndobë që na shqjetohet: "Kur e stënuam këtu problem, mobilizim këtë dhe atë, u bë projekt, u mor vendimi etj.". Po fati i mëtejshem i tyre? "Do të vijëjë reacio" (burokrafi), kur të vijë radhë pas dy vjetësh dhe gjatë kërë të mëdha përmendom rëndësishmë të madhë, por më shumë të vogla, që të bëjnë të harrojnë të mëdhatë. Dhe një mjenga na pëlcet një pamë e keqe a në ushtri, në nallë e nesër në ndonjë vend tjetër!

Dhe kush janë këta që përgjegjë të heqhin bëjmën pashitet popullor? Janë pikërisht ata elemente antiparti, antimarxiste e të degjeneruar që nxjerrin bërët nga këto lëshime të palejueshme që bëhen.

Parti i ngjashëm fakti që gjithë popull, me klasën punëtorë në krye, është ndërmarr në këmbë dhe po i godit fort burokratizmin dhe burokratiket dhe këtë luftë të madhe mosi tonë punojëse nuk eti kuptojnë në sipërfaqe, por në radhë të pari politikisht dhe ideologjikisht.

Klase dhe Partia të këtë parasysh iluzionin e disa të mendojnë se "do të kalojë edhe kjo kjo, pastaj do të kthihemi propët ku ishinë". Nga kjo zrumë dubet të ruhen shqetëse ato që edhe trrogë të mirë e sëkse marrin, por, përveç kësaj, marrin edhe honorare, bëjnë më pas që së pune për rrugën që marrin, japa edhe mësimme me shpëtësh, korrigojnej libra, shkruajnë ndonjë artikull, bëjnë ndonjë piskatë, recepcioni etj. Po t'i mbledhësh të ardhurat që realizojnë nga të gjitha këto, u bë-
hen dy vrogal Këta njerëz, me mazat që po marrim, do të humb
basin këto të ardhura. Populli duhet të dijë se që të marrësh ho
norave mbi honorare, kjo bie në kundërsh tët e normat e mo
raliz tënot politik. Në qoftë se disa nga këto rrequalja për hono
rare janë vënë nga mana e ishteja, kjo është bërë për të përka
lluar vetëmratinë krijuese shqincore, artistike etj., të njerëzve
të ndershmërëm në shërbinë të revolucionit e të socializmit. Mirëpo
krihasis tyre kanë dhë paraqitë dhe burokratë që, duke u fshe
hur përkujtësisht pas ligjeve, spekulojnë dhe shundërrohen në kë
pudhia të hembush. 

Pramdaj të vënë sfidhën këtyre ftoj shfaqjeve dhe shtë
pinë në mbajmë të pastër. Shteti i proletarëve asnjë njeriu të
ndershmëرد shumë, duke ndihmë këtu dhe siko ko të të dë
ju kurrë përdrejtësi, por askush të mos gurxojë të bëjë përdrejtësi ahtetit, se ligjet e të
j goditbin rëndë, Partia u thotë këtyre: rrioni dhe punoni ndershmëri
që të merimiti respektin e shqetërisë, të këtë punet
fore të Partisë. 

Partia e ka edukuar dhe e edukon popullin të gjykoi dhe drejt
politiikisht problemet dhe njërëzësit, të mos hjeri në kurrat që
ngre armiku, që kur s'duhet hitetë liberal, dhe këtë duhet luftuar
liberizmu, në hitet revolucionar, majfti.

Klas dhe populli të shëllohen në nesimet e Partisë, cdo gjë
ta gjykoiqë në interesin e përgjithshëm, të evitojnë shkrimin e
problemve dhe të njërëzve thjesht dhe vetëm në prizmin per
sonal dhe të flasin, të mos mbajlin gojën për të mbrojtur të
drejtën dhe të drejtën, për të luftuar ligjshëm dhe të ligun.

Interes i Partisë është të do që niveli i jetëtisë së popullit të jetë
i këngëshëm, për pa lejtar që të krijohen individë dhe shkres
të favorizuaris dhe të borgjezuaris. Partia gjithashtu duhet të
jetë shumë kurishtare dhe të mos harrojë për asnjë moment si
untat e vështrura që ekzistojnë dhe kërçeninë për luftë. Pran
daj si konkluzion këto probleme jeto Partia dhe organet shtet
ëtore duhet të keni kundërherë parasysh.

"Raporti i flutur 1974-1975", f. 141-147

**KUADRI DUHET TË EDUKOHET NË SHKOLLËN E KLASËS PUNTOTRE**

Nga diskutimin në mbledhjen e organizatë-s bazë të Partisë
ka bën pjesë

31 mars 1975

... Me fitoren e revolucionit tosë popullor dhe me përmbys
jen e pushtetit të vjetër jëndëjë ndonjëisht, ne e kemi zhdukur për
gjithmonë burokracinë si sistemin, por nuk kemi shpëtuar nga
shfriqet e burokratizmit që, në një formë ose në një formë tjetër,
dukon edhe në kushtet e shqetërisë socialiste. Një ndër aspektet e
rezikshme të burokratizmit është krijimi i organizimeve të
përanvojshëm, të kallave të ndërmejta dhe shtetës i organik
ve. Fryrja e organikave dhe grumbullimi jashtë masës i nëpou
mëve në një kohë të një i specialistëve të ndryshëm nëpër zyrat e ndërmarr
jive, të institucioneve dhe të organizatave, në quajtë e në bazë,
e kanë bërë administratat shumë të rëndë, të përanvojshme,
kanë shkëmpitur njërësit nga pune drejtëprej të problem
rim dhe nga libhjet me manast dhe i kanë këtë në mënumur të vërej
më të zyrtar dhe rrëzimi. Në përsë, në komplekshetin e luftës
klasëve kundër shfaqjeve të burokratizmit, shkurtimi e thjeshtës i organikave është bërë nevojë e do
mosmërisë dhe urgjente. Por me rëndësi të dorësë është të kuptohet gërmë burokratizmi.

Burokratizmi është një e keqe, që, sikurse thonse me të
drejtë Leniniz, mbetet pjesërisht e ringjallet edhe pas thyerjes si
sistem burokratik, pranë një luftë që zhvillohet vazhdimisht
kundër tij duhet kuptuar jo thyesht si masë tekniko-administrative, por sidomos si masë me karakter të theksuar politik, ideologjik dhe organizativ. Po nuk u kuptuan thellë edhe në këto drejtume, shfaqjet e burokralizmit edhe pasi të jenë lutiuar një herë, do të sëllindë më pas. Këtë ne a vërtetoi eksperecienon janë. Bysqja Politike kishte vendosur të bëhen shkurtimet në organizat dhe shkurtimet u bënë, në kishë në shoqje të dhimbëse tani numri i njërëzve që marrin vrego koi, që sërolliten, që ushqijen burokralizimin, çoftë shtuar përsëri, duke fryrë organizat dhe listorganizat në aparatet e qendrës, në rrethete në ndonjëmat jetë ekonomike, në organet e pushimit e të Partizan. Kështu do të mbajmë gjithë këto njërejtë? Jo. Do të jetë gjerësinë atyre që janë të lepër. Gjithsej 600 komunistë-ishim kur gua i luftën dhe 70 000 partizanë kur bëmë luftën, por veprimi i ndërgjegjishëm e të bindur për atë që na thashte Partia. Shkonet shoku në fshat, mbështete fshatratë, bënte punën politike me ta, pastaj, kur kërkehë, na shihet prej anët dhe bukën për partizanët, bënte dhe luftën e armë. Tani, për të bërë dakshë, shoqjetë organikë. Gjoja po specialezimi!

Duhet të bëjmë kujdes për shpërtharjen e drejtë të kundër. Kemi gjithë atë inxhinierë që në janë mbledhin në zyrë, në një kohë kur ushtriçi dhe mungon shumë inxhinierë elektrikë dhe mekanikë. Më mirë të punohet në torno se të rrithet pa punë në zyrë.

Partia ka orientuar që të ngrihen në ndërmarrje, në fabrika e tj. byrovë teknologjike, të cilat duhet të keni në përbërjen e tyre një, dy inxhinierë dhe në numër punëtorësh, sa të gjohtet me vdek, por jo as ose 100 veta. Përze duhet të bëhë këta?! Për shpërtharjen dhe për transportimin e plehavëre e për të tjera çoftësi si këto janë krijuar drejtori të punëme në Ministri të Buqësisës, në sistemet e së cilat (në aparatur qendror, në ndërmarrjet buqësore dhe në institutet kërkimore) janë grumbulluar afër 10 000 veta në administrata, nga 3 000 që ishin në 1966! Po kështu çoftë vepruar edhe në ministritë e tjera. Për se nuk shikoien këta organizma, institucione e drejtori që na

janë krijuar vend e pa vend? Në gjithë se i shkoiqë, mos vallë duhet t'i duartrokosin? Jo! Këto shfaqje duhet të mos shkoiqën të vepruar, por në tërësi, të lidhura me njëra-tjetrën dhe të likuidohen sa më parë.

Fryra e organikave dhe shtimi i kundrove që merrë me punë administrative në kurriz të prodhimit çoftës shtetërore. Ky veprim, vec të tjera, përkon edhe me二维oqë reaksionare revizioniste, e cila pretendon që në kushet e revolucionit tekniko-shkencor e të kapitalizmit monopolist-shtetëror, klasa punëtorë po integrohet me borgjezënë dhe po humbet fryrnë në revolucionare, duke i lënë të interesojmë të rrymbëtaroqësh në revolucionin! Meqenëse klasa punëtorë po shndërrohet në »bashkëpërshëm dhe bashkëdrejtuescë« ndërmarrjeve kapitaliste, sipsë këtët politikë e revizionistët më paskull më nevojë të bëhet revolucionari për të përmbytë borgjezënë, se ky qëllim qjoja mund të arrijet me revolucionin tekniko-shkencor!

Partia në mason se rrethim kapitalist-revizionist ndaj Shqiptërisë socialistës qëshët real, por disa kundër e përdorin si slogan këtë mësim të vlefshëm, këtë përfundim të saktu që të kemi arrijuar në nga eksperecienon janë. Rrethimi kapitalisto-revizionist më shkoiqet fantastik, por rrezik i vërtheqës që bëhet do të ditet e më seriut. Armigjet e shkojnë Partinë të njezë, së e qëllë, të fortë, komunistë e përmendë. Ne u kemi shqiposur luftët imperialist, revizionizmit dhe rivalitë të botër. Shqiptëria e vogël më përgjegjë nga pas, por u çerrin maskën pa frikë qëllimeve të tyre të errëta, pranëjat ata kanë reaguar dhe do të rrymbëtaroqësh për ardhur në këto. Këto rrethimë situata politike dhe lufta që zhvillojnë me kundër armigje janë do të jenë të rrepta.

Disa shokë mendojnë se «armigjet s’kërcë e na bëjnë, ne jemi të fortë, pranëjat ata të qërrer sa të duan». S’ka dishim që ne jemi të fortë, por, po t'i mos i veqerrësimi realitet armigjet, po të ne rrqitet mendja, nuk do të jemi të fuqishëm dhe, një ditë armigjet mund të na godin dhe të na shkatërrojnë. Me qëllime të kërpja dhe me këto parulla qjoja revolucionare dhe për poqë të na vëshë nga gjumë dhe të na godin në bëfasit ar-

KUADR TË EDUKOHET NË SHKOLLËN E KLASËS PUNËTORE 641
mijë Fadil Paçrami me shokë në fushën e kulturës, të lëkurishti dhe të arreve, Beqir Balluku e kompani në fushën e mbrojtjes së atdheut dhe Lipa Nashi q.ti, në ekonomi, në industri të naftës. Epigjendra e tërë kësaj veprinjëse të qërgjegjësisë si dhe në ushtri. Armëlë i kushin vënë vetes detyrë që, pasi të përpunonin njerëzitet ideologjikisht, të demoralizojnë ato dhe të tij thyejmën, ta limin vendin pa naftë dhe të organizojnë një paq, ashtu sëkuruse po dëgjiminë të ndodhë në vend të të djerë.

Këto veprime të ndyra jetënë të bashkëkadardha mësëm armiqve të jashtëm e të brendshëm. Prandaj neve nuk ka jishtë jetënë një gjendrim mëspërillës ndaj këtyre armiqve. Të ne ka pasur mënyrëve të punës armiqësore, aq sa disa shqipje të armiqve janë njëjtor që gjëra të vogla, të rastë, duke u justifikuar se kjo gjë ka ndodhur kështu apo ashtu. Duhet vigjilencë. Ai që është vigjilent është revolucionar. Dhe në ballë të punës për forcimin e vigjilencës duhet të jetë Partia dhe klasi.

Njerëzit tanë duhet të punojnë me vrull, gurim, iniciativë dhe vetëveprim në të gjitha fushat e zvërsimit tonë socialist. Vetëm puna është burim i mirëqenjes në Shqiptarët e mirëqenjes në klasi. Prandaj disa, në vendin e punës së tij, në brigadë, sektor, institucion shqenocë e kulturore, qenëpër punë e prodhimi, çdo dëli dhe çdo orë, të punojë me mërdhajmgjë të lartë dhe më dilemblën proceset për realizimin e detyrave. Kjo është anë e çështjes. Ana tjetër, çështja e rëndësishme është nje e mbrojtjes nga armiqve, gjobin këta e brendshme ose të jashtëm, të punës sonë dhe të fitoreve të arritura. Nuk ka kuptim të derdhës dyjet, kurr neve mës mëna për të mbrojtur, po të jetë nevoja edhe me njëk, atë që është ndryshim i mundit dhe i djerësës së popullit. Njerëzit duhet të trojtë gjithështë dhe të mendojnë më gërë për të mirën e atdheut, pastaj për të pyritur personalë.

Partia ka vijë të drejtë, vetëm se duhet të shumë që ato shumëgjeti dhe disa shqenësim me lëkurisht në shkrimin e kësaj vijë. Për këtë qëllim duhet që njerëzit tanë të kuplojnë drejt vijën e përgjithshme politike të Partisë, të bëjnë në drejtësinë e saj, të kryojnë mirë detyrat që u ngarkohen dhe të marrin përgjegjësi që një ndihmë nga të këto detyrë. Çështja është që nga mendimi revolucionar të hidhemi në lëkurisht revolucionar. Për shkaktatë ishte në kështu vepërket, sepse njerëzat janë të bindur që e ardhjen e tyre është e sigurt nën ndihmën e Partisë, se nivel i jetës së tyre do të ngrijhet, më iart vetëm me punë të ndëshme. Populli ujë është punëshësi, ai lo ngjarlet e njëjtë e tj. që iuq kursejë mëndim e tyre për perspektivën e ndihmë të Shqipërisë sociale. Shembuj të tillë s'ka nevojë të përmendim, se të gjetë ne e dimë sa të njihem shëndetësinë që merëta, këtu nuk janë ngjë e dy, por me qëndra mijërë. Zelli për të bërë elektivinë tërë orë në punë, si dhe gatshmendin për të shërbyer atje ku ka nevojë atdheu janë vigjile të njeriut tonë të ri të mërgime dhe të eduqati nga Partia. Me gjetë shkaksek e shënuara, nuk do të shtoj se oty-këtu nuk ndëshemi edhe me punonjës apo specialistë që para interesave të socializimit veçoi egoizmin e tyre. Me zor e bëjnë një interesë e faksulltar, që e ka pavjetën në mbështetjen në marrëveshje, të jetë nërregjësi e ëmblëtit të Partisë për të marrë në kontrolet e tyre dhe të ndihmët e tyre. Vjen puna për të shkuk varët dhe ku ka nevojë atdheu, por nuk më të mëna të shkuk. Kurr vjen puna për të shkuk varët dhe ku ka nevojë atdheu, gjen shumë aspoq për të shumqit kryim dhe të gatshëm me lëkë.

Te ne janë arritur shumë sukses në fushat politike, ideologjike, ekonomike, shqipërore, kulturore, të mbrojtjes etj. Populli ujë nënjësit me kërcenë rrugën heroike që ke përkrahuan gjatë ato prej ndihmë se të jenë të përmendur me përfaqësueshëm vazhdimisht kotjet e tj. Ai është tërë Shqipëria ndih vendi me industri moderne e me bujqësi të zhvilluar socialiste, me një art dhe kulturë që lëhijon në huellin kombinat.

Të gjetë e dimë e po bëhet përcitë nesër. Bota kapitaliste dhe revolucionare është kredhur e të rëna në një krizë të thollë
ekonomike, financiare, politike, ushtarake etj. Si rezultat i kësaj krize janë agjitur pa precedent qëmiet e malhve të konsumimit, nivel i jetësisë së punonjësve në vendet kapitaliste po ulet që do të më tepër në mënyrë të ndajshme. Te ne, Partia, me politikanë e saj të drejt, ka bërë që pesha e rëndë e kësaj krize të mos ndihme nga masu punonjëse; dyqanet tona janë të mbushura me malh dhe qëmiet nuk janë agjitur. Edhe të huajtë, që kamë vizituar dhe vizitohet vendin tonë, janë habitur me stabilitetin e ekonomisë shtiptaire dhe me zhvillimin e qëmëshën të saj.

Sukseesi nuk duket të na marrin mendjen, sepse mundësitë për të cër i më shrpej të drejt arritjeve më të mëdha i keni. Ne duket të vështrojnë përmirë, prandaj të mërtimin akoma më tepër aktivitetin që puna janë të jetë më frykëndëhëse, që zhvillimin ynë të jetë e ndihmë për pasifikuar nga Partia dhe ngjittja e niveltit të jetësës të tëhat për të gëjtë gati njësoj dhe jo të krijojnë privilejie për disa shtresa.

Lufta e Klasseve, e zhvilluar si pasq mësemeve të marksizmit-leninizmit, foron ndërkugjien me masat dhe u tregon kërkimi qëpunës i pushtetit tonë popullor, u tregon se diktatura e proletarit. Duket se të u shëruhet pa u ndalur që, së njëzën Marksi, të zhdukë kryqësisht të gëjtë dëllëtët klasore, pse te në ekzistencë e dëllëtët ekonomik të thëktura, së janë marrëdhënët e mbetur të mbajtëse borgjeze në prodhim, marrëdhënët shoqërore, që u përgjigjen marrëdhënët e vjetra në prodhim, si edhe të revolucionizojë të gëjtë idësë.

Populli ynë, nën udhëheqjen e Partisë, u divirua dhe ai e do socializmit. Por rëndësia të madhe ka të kuptojë që nëkësë socializmi, si ndërkohet ai dhe që që nga udhëheqin këtë ndër-tën. Ky njerëzim nuk këhet si në gjalpë, pse socializmi rrezikohet jo vetëm nga jashtë, por edhe nga brenda, jo vetëm nga elementi të deklasuar të është mundur të borgjezësë dhe të agjitur, por edhe nga elementi të borgjezësë së rë që lind terreni i infectuar nga mbeturin borgjezës dhe mbrëm borgjezёsho nga ndërkohet socializmi. Kjo borgjezi e re mund të lindë te ac si ai bari i çqer në një fushë të pastër me qarë.
Një situatë e tillë krijojn atë elementë të borgjetezisë së re që lind nga gjirë i klasës, nga gjirë e partisë, të cilët, në rast se nuk ndryshin e nuk spashtohen, bëhen të rrezikshëm. Është e vërtetë se për këtë duhet edukatë politike dhe ideologike, por duhen edhe masa në përheshje me këtë edukatë ideologike.

Këtë që Byroja Politike ka vendosur që sistemi aktual i pajgave duhet të rëndohet, por studimi akoma nuk po paraqitet. Duhet të shkoi duhe u mbyllur gërshën, pajat e karta akoma të ujen, në mënyrë që niveli i urgjat i jetësës për një kategori nga një në të njëqirëzues të mos nxit jetëshën e një jetëse borgjete, dëshirës e fitimit e të stimullt material. Duhet, pra, të marrin masa që kjo pabarazi në sistemin e pajgave të punës të zvogëlohet dhe këtë mund ta bëjnë me plot ndërjetje se niveli i jetësës do të jetë i mirë. Ndryshim lejøjëm zhvillimin e elementit kapitalist në qytet, sidomos nën prektofin se këtë pronë personale "në ka garantuar Partisë".

Duhet ta kuptojë mëriçësit se ndjenja e pronës është një niveli të një nivëltjeve të imrëshme dhe arrinike e socializmit. Ajo nuk zhduket ca me 10 dhe as me 100 vjet, duhet një luftë e ashpër në ndërjetjen e njëvjeve dhe një luftë e përditshme, pse kjo ndjenjë shtatë të marredhënjen shoqërore e familjare reciproke dhe spikat përmbajtura në jetën e përditshme: në shitjen e bërjen, në sa të ardhura kan unë, sa ke ti, ç'fuqi bërjesë kan unë, ç'fuqi bërëse ke ti etj.

Duhet të mos burrojnë komunistë, punëtorët e vërtetë, ishtalatë patriotë dhe nëpunësit e tjeshët dhe besnikë, amëtarë partje e ka, që, po të mësohesh të rrosh si borgjezi (pse pronë personale e shfryntar, lufta për të pasur sa më shumë komodite dhe përfshin të çojnë të borgjezat), ky është një rrezik i madh që na turrej, të cilin duhet ta luftojnë dhe jo vetëm me fjalë.

Lufta e klasave duhet të vepratje kudo. Ajo është ushtarake dhe ne pemë se ç'na bënë armqitë në ushti; ajo është edhe ekonjikë dhe ne pemë ç'na bënë armqitë në ushti; por ajo është gjithashtu edhe administrative dhe ne po shohim ç'po na këtë me fryrjen e imrëshme të aparateve.
ATDHEU yoq socialist është i rrethuar në të gjitha anët nga shkëte borgjeze, kapitaliste-revizioniste, premdaj në politikën tonë duhet të kemi kurdohërë parasysh këtë erëthim të rrezikshëm. Jamë të dëmtime kërkimin pikëpamjet e mburaveçevë që kujtojnë se një rrezik është i tillë i madh mund të i rëndësohet me lehtësi. Për ta përshkruar rrezikun në rreth të parë situaton brenda duhet të kemi të fortë. Në këtë drejtim mbërshëjta kryesore e forcës sonë në mbrojtje të atdhetë është unifikat i popullit, përgjana na e dobëson mbrojtjen. Ky unifikat duhet të bazohet në kuptimin e drejtë nga ana e popullit të vijnë së Partisë. Nuk duhet të llohem kur këtë që shpëtësuar pasave politikën e Partisë, domethënë të propagaundojmë që jetë në këtë politikë. Sigurisht, propaganda është kurdohërë e mirë dhe shoqërohet e topat, por vijën politike të Partisë dhe të qëndrohen populli duhet ta shihet të rëndësishet me sukses në jetë, ndryshe ai mak bindet lehtë. Dhe në luftojnë për një bindje ishë, të plotë, jo të ëmre me ose gjashtëse, pse vetëm në këtë irregj sigurohet unifikat i vërtetë, i pallateshëm.

Dësa njërorë mendojmë se është gjë varet nga ekonomia. Natyrisht, ekonomia përbëhet gjithnjë bazu, por jo faktori i vetëm përënkatë, politika të kurdohërë dhe në gjë gjë vendin e parë. Le të marrin gjëshjen e Luftës Nacionale qëmërë, Ralin kryesor në të atë dotë i luftës politika e drejtë e Partisë, qëndrojen e saj politike ndaj problemët të luftës kundër puneve, uniteti politiko-ushtrarëk dhe popullt, problemi politiko-organizativ i ndërtojnë të pushtetit të ri popullor. Me shpallimin e luftës dhe me marrjen e pushtetit nga Partia, në ndërtime e socializmit qëndron gjithashtu në rradhë të parë vija politike e Partisë.

Problemi i unifikat të popullit, ndërtimi i një ekonomie socializiste moderne, njëjta e arsimit dhe e fshatërës popullore, përgatitja e popullit dhe e atdhet për mbrojtje, problemi i njohjes në arenën ndërkombëtare të Republikës Popullore të Shqipërisë dhe sigurimi për të i njoh numri su më të gjërë qëllja e shqiptarëve dhe të ndërtuesve e popullit, në shkëk dhe e ndryshme dhe në proletarët e ndërkombëtarët, të gjitha që këto e të fjera të tillë janë më paraçë se gjo gjë ççshjen e të rëndësishme politike, të cilat përfshijnë politikën e Partisë dhe të Republikës popullore.

Mund të themi se më të gjitha problemet që përmendë më lart, ne kemi fituar një eksperecësi jo të vogël. Kjo eksperecësi është shumë e vleshe dhe e çmueshe, në gotë të studojmë nude zëll, me arsikolet dhe me këmbëngjë nga një të zhvillim i të ndërtoni më të lartë të luftës dhe në rast e tjetër dhe të tërheqë të mëshojet që ato të shqyrtohen e të zbutohet drejt. Zbatimi i markisizmin -leninizmit nga Partia jonë, pa u mbrojtur, është i ngjashëm për zhvillimin pozitivish, jo në mënyrë dogmike, por, duke ruajtur parimet, ky zbatim i është përshtatë situatave konkurse të vendit. Gjë tabes sonë në kemi pasur sëndësh dhe gjobëse, shumë vështirësi kemi kaluar, premdaj, derisa kemi bëhë gjithë këto përparimë, në rast se do të jetojë në mështelëm këtë eksperecëse të fituar, sukseset tona do të jenë akoma më të mëdha.

Dësa mendojmë se ne jemi bërë administratorë të mirë të ekonomike socializiste dhe mënjërisistë kaquluzioni të gëbuar subjektiviste, mbërriten dhe më këtë ata dëmtojnë ççshjen. Ne mëk mund të themi që s'kemi fituar njëfëtar eksperecëse.
nè administrimin, por, nè rast se mjerësit tanë qëderon më shumë dhe është gërmë më të vëmëndashëm, ato do të konstatojnë se brenda globalitë të administrimit, që mund të ëmëhet disë i mëte, ka edhe administrore të këqij, që bëjnë gabime të pulejushme, që bëjnë shprehimi, që nuk planifikojnë drejt, që drujojnë dhe administrojnë në sipërfaqe dhe që nuk kontrollojnë. Këto janë çështje të një lufte të përditshme që duhet bërë, prandaj nuk mund të lejohet askush që jo vetëm të mburrët, por as edhe ta rumbullkosoq këtë se shprehjen justifi- fikues se "çështë e përmendur të mos në nga jasën". Por, kur purnojësin e bankës e kemi njeri të mësuar, pse të ngjasë që banka të pagaとなりdëmëranjen bujqësore për njerësë të cështjes të konsiderueshme misë, që kjo nuk e ka dorëzuar kurri? Ose përsë tu pagaunjë për kërë vetë vresh prerëve së lindës së drurit për një sasi lindë që ata nuk e kanë prerë dhe nuk e kanë dorëzuar kurri? Të tilla nejërje, të natyreve të ndryshme, e dëmlojë dhe e do të dorëzë të për ndryshëm politikë dhe ideologjikë dhe njerëzit, që, për një sërë arsyesh, i bëjnë këto lëgjërën.

Të gjitha këto çështje, edhe kur zbaten drejt, edhe kur zbaten gabim, mund të quhet vallë se janë probleme vetëm ekonomike ose në rëndë të parë e mështrimë? Jo! Ata janë në rëndë të prarë probleme politike. Një politike në rëndë të parë, se njëpërmjet politikës ekonomike markiste-leniniste dhe jo njëpërmjet "ekonomizmit" Partia synon të ndërtojë socializmin, i cilë, derisa ekzistojnë klasse, nuk mund të konsiderohet i ndër- tuar plotësisht.

Socializmi nuk është si socializmi vetëadministres që trimbheton Titotja. Titotja mund të mburrët sa të dojë, por ai lloj "socializmi" që predikojnë të ndihë nuk do të ajëllë kurri asgji të mirë popullje të vendive të Afrikës, të Azisë dhe Amerikës.

Përc pre çështja qëndron që socializmin e vërëlten, që po ndërtojnë në të gjitha fushat në mënyrë revolucionare, ajer- rëzit tanë, njëpërmjet një lufte të ashpër klasash, në të gjitha aspektet e zhvillimit të tij dialektik të ndërtimit, duhet ta shpej- gojnë dhe ta kuptojnë politikisht, pse vetëm kështu do të kuptojnë pasë e gjërrave, do të dali në analiza dhe në konklu- zione të drejtat, do të dënë të ndaljnë të mërin nga e konja, do të prashkojnë dhe do të përgjithësin të ardhmen.

Dita nuk ekuptojnë atëka si duhet rolin e madh që huajt klase punëtor dhe fsahatarësia në ndërtimin e socializmit. Ata i përsëritin paran e pavëduhme të marksizëm-leninizmit mbi pozitit të këto dy klasave në shoqëri në të shumën e djathtë politikisht dhe ideologjikisht dhe njerëzit, që, për një sërë arsyesh, i bëjnë këto lëgjërën.

Të gjitha këto çështje, edhe kur zbaten drejt, edhe kur zbaten gabim, mund të quhet vallë se janë probleme vetëm ekonomike ose në rëndë të parë e mështrimë? Jo! Ata janë në rëndë të prarë probleme politike. Një politike në rëndë të parë, se njëpërmjet politikës ekonomike markiste-leniniste dhe jo njëpërmjet "ekonomizmit" Partia synon të ndërtojë socializmin, i cilë, derisa ekzistojnë klasse, nuk mund të konsiderohet i ndër- tuar plotësisht.

Socializmi nuk është si socializmi vetëadministres që trimbheton Titotja. Titotja mund të mburrët sa të dojë, por ai lloj "socializmi" që predikojnë të ndihë nuk do të ajëllë kurri asgji të mirë popullje të vendive të Afrikës, të Azisë dhe Amerikës.

Përc pre çështja qëndron që socializmin e vërëlten, që po ndërtojnë në të gjitha fushat në mënyrë revolucionare, ajer- rëzit tanë, njëpërmjet një lufte të ashpër klasash, në të gjitha aspektet e zhvillimit të tij dialektik të ndërtimit, duhet ta shpej-
Gësishë të këshlu me radhë në marrjen e një sërrë masush të tjerë që e bindën shkatërron tonë për rrugën dhe për politikën e drejtë të Partisë në ndërtrimin e ekonomisë socialiste në fshat. Kur mendojmë zhvillimin e kësaj pune në kompleksi të jetë, brenda kundrit të ndërtrimit të socializmit në qytet dhe në fshat, shihom drejtisënë e viçës së Partisë pëz zgjidhen e harmonishe të një sërrë problemesh shumë të kokavësura me plot rrezigue e të papritura, me plot vështrësi, të mëdha e të vogla, të breshnshme dhe të jashme. Një gabim politik ose edhe organizativ, mund të na rrezikonte atëthen që kërkojohej vazhdimisht nga brenda dhe nga jashthe.

Cështja qëndron këtu që fshatavësia shqiptare, atelaja e klasës së punëtorëve, është treguar në do moment me një ndjenjë të lartë revolucionare, direktohet e Partisë, ajo i ka bërë të sajat dhe i ka mbrojtur. Bulqësia është sot baza e ekonomisë sociale, kurse industria — udhëheqësja e kësaj ekonomie. Prandaj në asnjë kohë dhe në asnjë mënyrë vëmendja e Partisë dhe kundret i saj dhe i klasës së punëtorëve nuk duhet të dobësohen në drejtën të fshatit. Pra të luftohet mbi mirë se deri tani që jeta e kooperativitëve të shkjojdu duke e përmirësuar.

Përmirësimi, urgjula e nivelit të jetësisë në fshat, nuk duhet të konsiderohet, si mendojmë disa majlëshi, sëkurr qenka një sakrifici që qyteti pa bën për fshatin. Dihet se është shkatërra ajo që bëri dhe vazhdon të bëjë më shumë sakrifik, por niveli i jetësisë së saj qëndron më i ulët se ai i qytetit. Disa se është në normale gjendja ekzistuese, që nëpunësit dhe punojnët me rrugë më të ulët në qytete kanë të ardhura më të mëdha se kooperativistë më punëtor në mjaft kooperativata bujqësore.

Të ardhurat, sëpërblimi duhet të vazhdojnë të jenë të diferencuar, sipas punës, por nga organet hërtefërore nuk duhen të është vendimet e Komite të Qendrë që kërkonjë të shërbejan diferencat në pasat e punonjësve. Fshyra e organikave parazitare e shumë të kërgjat të jeron në qëshjen e planifikimit dhe të investimeve pa bukë dhe pa kritere të shën-
dosha, jo vetëm shkaktojnë anomali në jetën e njerëzve, por ato godinë renjë dhe dobësajnë vijën politike të Partisë. Zhvillimin e fshatit tonë socialist nuk duhet ta shohej duke u udhëhequr vetëm nga disa sukse dhe mirë për të përfshirë në disa rajone. Këtë zhvillim ne duhet ta shohej me intensitet në të gjitha anë të fshatit tonë kooperativist. Duhet të ka në tërheqë vënëndjen fakti se një numër i madh kooperativash, sidomos malore e gjashtëmalave, kanë akoma të ardhura të ulëta dhe shumë të ulëta për ditë-punë. Shumë arsye në jepen dhe shumë arsye ka, por të gjitha këto Partia duhet të shohej një nga ndryshimi më të madh dhe që do të jepet zgjidhjen e drejtë.

Kolektivizimi duhet të konsolidohet dhe jo të dobësohet, praj po u dobësuan, kjo do të jetë kaftelefri për socializmin. Po tu kohë të përdorë këtë vend e vendi i revizionistë, do të shohej se është shkaktuar kolektivizimi i bujqësisë edhe atje ku kishte filluar të ndihmuar, gje që ka sjellë likuidimin e socializmit. Në këto vende revizioniste ekziston një industri e fuqishme dhe një klasë punëtore, e cilë, në vend që të mëkëmbëte, të ndihmuhe e ta fuqizonte atelen e saj, lëndtarështë kooperativiste, lejoi likuidimin e saj dhe humbi këshhtu bazën e madh të socializmit në fshat, lejoi krijojen e promovë të mëndhjes dhe të mosën të tokave, krijojen e rezervës së njërisë të pronëve në qytet e nëpër fshatran. Partia duhet të luftojë çdo prurje mbijetër të mbuluar me slogane pseudomarkiziste në këto probleme kyç.

Natiyrishë, problemi i bujqësisë dhe konsolidimi i kolektivizmit nuk mund të tolerojnë një mënyrë, një metodë dhe një stil punë bukurfak. Vendosja përgjithshme e kooperativist në fshat, popullimi i fshatrat dhe i ndërmarrjeve bujqësore të shtetit me qytetarë të rinj, nuk mund as të mbahet, as të bëhet me dekrete, por më shtro shumë ofikale në vend, që atje, në kooperativat dhe në ndërmarrjet bujqësore, të krijojen mundësi akoma më të mëndhur më të mira, të bëhet investime më shumë për zhvillimin e ekonomisë dhe të kulturës, njëritja dhe familjet që vendosen në fshat të Konë ku të mënë, ku të

jetojnë. Për kurot që të dërgon atje shteti, nuk po ndërtohen akoma bune, nuk merren masa sërish për të gjetë ato që duhen vendosur në ndërmarrje e në kooperativa bujqësore. Çdo pritëm bëhet në qytet, që po na fryohen, po na fryohen gjithashtu aparatet me njerëz që duhet të thithë fshati. Po si të thithë e çdo mbajë fshati, kur politika dhe vendimi e Partisë nuk po kuptohet dhe nuk po zbatohen si duhet?

NJë numër i madh specialisësh të lartë dhe të mesm të bujqësisë, në vend që të dërgon të punojnë në fshat, po mbahen në qytete dhe janë fshirë zyrtar me të, gjëra sikur drejtajn, sikur bëjnë studime, sikur supervizojnë. Zyrë dhe ndërmarrjet e qyteteve janë mbetur gjithashtu me ekonomistë e me financierë, në një kohë të ekonomitë kooperativiste kanë mbetur lakuri.


Partia duhet medemos të vërë në radhë të parë klasën punëtorë që të drejtë dhe të vigjilojë dhe zyrtarët të zhatojnë si duhet deliynt që u cakton Partia dhe dikatura e klasas. Kontrulli punëtorë do të thotë vigjilencë punëtorë në veprim, dikatura e klasës në veprim. Kontrulli punëtorë është klasa në drejtën, ai është rektifikimi i gabimeve dhe i shprehërimve të zyrtarëve burokratë. Kontrulli punëtorë është zbulimi dhe dënnimi me shpërthimi i punës armëqesore dhe ai aty që e bënte aq, Partia dhe klasa punëtorë duhet të hapin sytë nga hershëm, të cilët për sy e për faze pranojnë ndonjë kritikë që u vjen nga pashte dhe pasaj, duke shpërtojnë pozicion, hakmerren kundër kritikës. Ky fenomen nuk është i madh i rëndësishëm e përmendur në përshtatshëm e luftës kundër tij. Në përgjithshëm, ata që hakmerren dhe mund të zhvillojnë këtë veprim të shëmbuara, ose janë në vende drejtëma, ose janë njerëz që shpifin. Kënyre duhet të vëmën përballë opinionin e shërbyeshëm, dërmues. Prandaj në këtë luftë kërkohet unjët për mbarojnë e e drejtën dhe të të drejtë, duhet gurumi, timimi dhe luftë kundër indiferentizmit, Partia dhe klasa janë të përpjekur, të masur, të ndihmojnë këtë fshatër të shëmbuaret, e gjithë që njerëzit të ngjallin në flaim, se e pësojnë nga zyrtarë të tille të pasuhtë në masën e pozitës, të cilët synojnë të forcojnë pushtetin e tyre dhe të krimbin pushtetin popullor.

Këto parime e probleme që u theksuan në të tairë një rëndësi të madhe politike dhe ideologjike, pse duhet të dimë që Leninini në mëson dhe eksperecë masën dhe e Partisë sonë në ka vërtetuar se divergjencat e ndihmët në masmarrëveshjet e vogla. Disa duket që nëshojnë në rëndësi këtyre masmarrëveshjeve të vogla, i nëndërtosjuan, ai zgjidhin gabinet, disa herë me rrugë administrative dhe harrojnë se jeta çështjet e drejtë dhe të tilla gjëra krijojnë pakëngjes. Këto pakëngjes të ndryshme, në formë dhe në përmbytje, janë të shumta, bëhen akoma më të shumta po të lësh dhe vepërja si në plagë e vogël në trup qetë, po më e shërrove si duhet, mund të akusatojë vjekën e njerimit. Leninini në qoftë se është divergjencë dhe kërkoi e përditësimve, mund të bëhet politikisht dhe rrezikohme, në qoftë se paraqitet mundësia që ajo të zhvillohet në një përgjegjësi.


Prandaj të ndash politikan gjërdhëna në ekonomia, të quajt veten "ekonomistë" dhe të mendon se jetët këshillatë dhe të renditet politik markizist-leninist, po bëhet përprérje për të qenë i tillë, që pa anë të dyjëm, të çon në gabime politike dhe në gabime ekonomike.

E njëta gjë në ngjau në ushtria. Tradharet Beshir Balluku, Petrit Dume, Hito Çaka, e një, ai qëshin si "durrakë të zafër, strategjë dhe taktikësë të mbështetë". Po qëshihej në kufondat e tyre? Një qëndrueshme e madhe! Afa politikën e Partisë e kishtë në qëndrueshme, qëshin si "durrakë të zafër, strategjë dhe taktikësë të mbështetë". Po sy të dëjë asejërën, pas që dëjë asejërën, pas që dëjë asejërën, pas që dëjë asejërën. Afa tradharet asejërën, dëjë asejërën. Afa më të parë tradharet, politikanit dhe kjo i çoi edhe në tradharet. Tradharet si të ekonomia, si të çështjet e mirërisht, si të çështjet e asurrit dhe të kulturës, politika e drejtë e Partisë duhet të shundojë, të udhëheqë, të qropaqë. Kjo lipset të bëhet...
e qartë. Të thellohen nërëzët në të, të studojnë ata me kujdesin më të madh marksizëm-leninizmin dhe ekspriencën e Partisë sonë dhe të kerë këto parasish në punë, në jetë, në luftën e përditshme. Nga një punë e tillë, nga një kuptim i tillë dhe nga një zbatim i drejtë i vijës së Partisë varet ekzistenca dhe kalitja e unitetit të populli rrësh Partisë, varet ndërtrimi me sukses i socializmit dhe mbrojtja e tij nga suhnet e rrezikshme të amiqve të jashtëm dhe të brendshëm.


SHTETI VNE U NGRIT ME GJAK PER TË QENË DHE PER TË MBETUR PUSHTET I POPULLIT PUNONJES

Nga diskutimi në zhbylljen e Sekretaristit të RQ të PPSH

15 prill 1975

... Në «vetëministrimin» titijat ne shohim blofin e madh sikur gjoja «administron klasa punëtorë». Në fakt, në Jugosllavi, kjo klasë robëtahet, ndërsa drejton dhe administron borgjëzën e re e nëpunësve, e burokratëve etj. Rëndë atje këta burokra të anëtarë në Lindjes së «Komunistëve» të Jugosllavisë dhe nuk mungeshet të fitet «për ndërtrimin e socializmit», «për rolin e klasës punëtorë» etj.

San rrezik është për ne, në rast se nuk marrim masa të rrepta të çdo lloji për të mbetur në vizë atë krimb, që mban erë të qëllur revizioniste, të cilët. Edhe në vendet revizioniste transformimet rrënjësore nga socializmi në kapitalizmin nuk u bënë në një ditë, por ato kahun gradualisht nga një proces degjenerimi dhe korruptimi politiko-ideologjik dhe organizativ-ekonomik i njërëzve, i Partisë, i institucioneve qeveritare, i ndërmarrjave ekonomike. Nga hoxhahotet u kalon në «vetëministrimin», nga centralizimi në decentralizim, nga një aparat operativ revolucionar, në një aparat të zgjerruar dhe të rënët e burokratëk, nga kontrolli i «lekur», në ndëkurjen kërci të kontrollit, nga një treqti e jashtme në duart e shëtit, në një trogti të jashtme në duart dhe nje duart e cdo ndërmarrjeje, nga stimujt moralë, në stimujt materialë etj.
Në të gjitha këto probleme që po këqyrin të zhvillohen në Jugosllavi, në Bashkimin Sovjetik e në vendet e tjera revizioniste, ne dhetat të ndëllimi seriiosizhet dhe ta shkojnë te ne edhe gje nën prizmin e teosiosi sonë, të analizojnë imitësisht çështjet "si janë te ne" dhe jo të themi me mendjelehtësi se "jani është mirë". Dhetat të shkojnë nga ajo analizë markisiste-lenisti si "dhetat të janë" mendimet e veprimt e tona në periudha të caktuara të zhvillimit tonë dhe të dalem ndëre atë tërësia mësllulohet "si janë, janë drejt apo ka shtrebimi, ka devijime?", Atëherë, pa humbur kohë dhe pa hesitur, po të këtë devijime, dhetat të merren masa të kriqogjën.

Unë nëk thon se këto studime, këto vëzhgime, nuk dhetat t'nu besojnë, për radhë të parë, njërcëve dhe shokëve të mësuar, por them jo vetëm këtyre; asnjëherë nuk i dhetat besuar atij që këto probleme kapitale i shih me syrin e ideologisë borjezëse e mikonborjezëse. Por, mund të thuhet, si çështë e mundur që shokë, bide dhe shokë parte, që përgatitet në vend nje të Komsomollit të Përpiçë të Shtetit, në financat shtetërore, në bankë e në trëshqësi, të arritje të shkojnë problemet me që të duhet gabuar? Për lehtë, nëse ndodh se këta njëzës, duket e bërë "specializatë" e quajtë velen "të pagabuar", ata me kohë janë bërë "papël" e drejtësit të ekonomisë, të specialiteti ushtarak, asjëtor, kultura ijet. Me kulimin e kohës këta nuk i kritikon kush seriiosizht për të metaj në punën e tyre, pse rrithet veçak këtë përshkak të njerëz që mendojnë dhe veprojnë si ato, që mbëshëlëjnë huji-nhuqitin, ata bërën "kuhën e mirë", se "të keqen", që rrjedh nga "puna e mirë" e tyre, e kanë bërë të tjerët, ata që duhet të pyeten, por që s'pyeten. Një shtatë e lënë mund të zhvillohet fare mirë dhe të mbyllen me një esori "revolucionare", me një metodë që gjëra "pysim masën", kurse ajo s'pyetet për ato që duhet, po pyetet për tjerë të parafleshme, që të krijohet përshtypja fikshur pyetet.

Vëreni, në "studiimet" që bëhen, në fakt nuk marrin pjesë punëtorë dhe kooperativistë dhe kur këtyre dhe drejtësit më të ndonje pyetje "si thoni ja?", kjo çështë formale, çështë vetëm një përpijke për të krijuar iluzionin se "po merret mendimi i masës", ndërsa në fakt dominon paramendimi, koncep të formuar me kohë.

Pëtljet se sfatari cilëse pyetet, po nuk është kështu kurdoheri. Në huq një capë e oborrit se kjo u gijkuva nga lart si e tepër dhe u bë me dekret. Ne lart e gijkuam të drejtë dhe në rrugën leninistë këtë mësi, që çon në rrjet dhe në forcimin e vazhdueshëm të pronës së grupit dhe shndërerrin gradual të saj në pronët të përgjithshme, u isën edhe nga dismëvë në standardin e jetësë së sfatari në kruhazim me gytetarin. Ne bëmë deklaratë t'ja nga loka që iu mor oborrve, prodhimet t'u jepen të gjitha kooperativistëve dhe këtë nga shumë sfatari dhe u thamë: "Jeni dakord?". Ata u sprehën se iishtin dakord. Po c'ngjau pas kësaj mase? Si u zbato ky vendim i drejtë i Partisë? S'u zbato aspak mirë dhe më vonë as që u zbato fare! Sfatarët s'vori asgjeg nga prodhimet e realizuara nga këto loka të oborrve, se të gjitha i përpara plani i shtetit, mbasi duhet të furnizohet më rregull dhe pa ndërrprjeqjet. Po kush e bëri këtë gjobin? Kush e shkel këtë vendim? "Kush" më ejetë valkë si i vogli? Jo, në vend të pari janë drejtues të Larë të dikastërve ekonomike. Duhej kontrolluar ky vendim se si po zbatohej në jeti. Të gjitha këto gjëra nuk fasin për mirë, kush ektërën e drejtë të zhvillimit nuk e pengon të c'cën përhani një kërquezë e vogël, por gurë që duhen apastruar seriiosizht.

Shteti iyo, që u ngjat nga një luftë e përqjaskime, nuk u krijua që të shëndërohet në një aparat burokratik borjez, si lindi mbi gjërmadhat e shtatit të vjedh, që u shemb më luftë dhe me gjak për të qeni dhe për të mbijet pushteti i popullit punonjës, për të qeni një armë e proclamimit në luftën e tij të klaseve, për të qeni, siç thotë Lenin, një "dajakë" i veçantë dhe i ashpër për të gjithë atë që do të duan tu dobejshëm, ta deformojnë dhe ta shkatërrojnë.

Të kemi kurdoheri paraqysh se ne jemi në periodhën e kalinim nga kapitalizmi në komunizm. Kjo do të thotë se gjatë kësaj periodhë kapitalizmi dhe socializmi janë në luftë të pa-
Në rrugën tonë dhe të mos harrojmë se gjatë gjithë periudhës së dikëtardisë së proletariatit vazhdon lufta e klasave. Pas ndihmës së bazës ekonomike të socializmit klasas shfrytëzuese vër lijet janë mundur dhe janë zhdukur si klasë, por vazhdojnë të ekzistojnë mbeturina e tyre. Lenini në moson se pas përmbytjes atyre u mbylet baza ndërkontërme, u mbeten të hollë dhe lidhjet shoqërore.

«Energjia e rezistencës u është rritur, pikërisht së pasojë e disfartë të tyre...»

Mbi këtë bazë ekziston edhe mundësia e lidhjes së një klase të re borgjeze. Këtë e proaktiv Jugosllavia, Bashkim Sovjetik dhe vendet e tjera revizioniste, në të cilat kapitalizmi brenda vendit ngrijt krye dhe baza kapitaliste ndërkontërme të erdhë përmyjëshër në edhëmje me armë, me kredi, me ideologji, me politikë, me diplomacj, që ta morre përflundimisht dhe plotësisht fuqinë siç e mori.

Këto mësimë të mëdha nuk duhet të harrojnë kurër Partia jonë dhe klasa punëtore. Armiku i klasës shtaquette, luften e hollë bëhe në shrënë mënyra, në shrënë fusha. Brallë ai shfaqet hapur, por veprimtarja e tij armiqësore, në gëfëcë se nuk zhbaroitet dhe nuk goditet me kohë për vendje, ajo rritet e bëhet e rrezikshme dhe atëherë kur armiku e ndjen veten më të fortë godet hapazi. P Rajasthan dhe klasa duhet të jenë sidomisë vigjende ndaj armiqve të dë nga jëtvë dhe të dë ka libri, që, me formula gjoja partite, gjoja leniniste, gjoja pari pore, fshatin luftën që të sëmënjë në favor të restaurimit të kapitalizmit. Në punën e këytër armiqve Partia dhe klasa nuk duhet të shohin veçem lastërën e jashme, fjallit bombardake dhe rrahjen me grush të gjokshet, por të shikojnë dhe të gjobojnë me vigjendisht edhe «veprimet e mëdha të tyre, edhe veprimt e vogla», pse veprimet sabotaze të mëdha mbështellen shrënëherë me një iluzion euforik të rremë, që u del boja në veprimet

1 V. I. Lenin, Vepral, vrolla 30, f. 113.

Paragrafikulti ose mbeturinat e vjetra në lidhje me shtetin, në lidhje me njerëzit në pushhet dhe me kompetencat e tyre, duhet të fashion me fashësen e ideologjisë proletare. Në kohën e njerëzve të Shqipërisë së re socialistë duhet të rrënjosen identë e vija të socializmit, të rrënjosen e cila si diktatura e proletarit të shkatërrimi i diktaturës së borgjezisë, si diktatura e proletarit të shkatërrimi i diktaturës së demokracisë borgjeze.

Të mos kemi iluzione se te ne janë zdhurur shfaqjeve të demokracisë borgjeze dhe ndikimi i tyre në shqëri. Joi! Do të bëhej gërmim po te menduhet kjo, se atëherë kemi rënë në një gjëmën e rënë dhe ky sjell atë «paqen borgjeze», atë «shqarje të kriktës proletare», atë «moszvillën të luftës së klasave» për të cilat fola më hart, «Të mos e krikoj, që të mos më krikoj», «Të më e krikoj se i mbretit qejfi, se e kam kushëri, se çhët në afiq më të lartë», «Çmë duhet mua të përzhemin», e të tija shfaqje të tilla spikatin kudo dhe muk janë verse shfaqje të botëkuptimeve jorevolucionare. Këto, po të lihen, po të mos shpjethen, po të mos lutfohen, bëhen një lënsh i tivistëm dhe përgatit të terrenit për kuratërta.

Prandaj muk na lejohet të kemë që të zhvillohen të tilla tipar e botëkuptime të një klase shqiptëzësisht të përmbyt e të mundur si klasi, por jo të zhdukur plotësisht, sidomos si ideologji. Të mos harrojnë se në socializëm ekzistojnë akoma klasa, por nga ana tejër socializëm do të thotë të shkosh drejti zdhukjes së plotë të klasave. Kjo do të thotë, sigurisht më të mësoj Leninin, të zhdukjet ndryshimi në mes punëtorit dhe fshehurit,
NGA RAPORTI

"MBI VEPRIMITARINË E KOMITETIT QENDROR TË PARTISE SË FUNËS TË SHQIPËRISË."

Mbaftur në Kongresin e 7-të të PPSH

I nëntor 1976

I

KUSHTETUTA E RE — FITORE E MADHË HISTORIKË E PARTISË DHE E POPULLIT

Shokë dhe shoqë,

Delegate të Kongresit të 7-të u takon nderi dhe defyro me përjashtimi të madhe që të shprehin mendimin e gjithë Partisë për Ligjin e ri Themelor të Shqipërisë socialiste, për Kushletutën e re të shtetit tonë.

Kongresi i 6-të i Partisë shqiptarët që të hartojë të Kushletutën e re dhe porositet që ajo të jetë vazhdimi i asaj ekzistuese, që të shprehhe vazhdiminë e revolucionit në Shqipëri, të lumisë se pandërryerë për sigurimin e livisë dhe të punarçësë së atëheut dhe të ndërtimit të socializmit. Nga ana tjeter, ajo duhej të mbështeti pasasysh realitetin tonë të tamisëm, etpën në të cilën ndodhet zhvillimi i revolucionit. Në Kushletutën e re duhej të sanksionoheshin transformimet e madha revolucionare të kryerë dhe flitet të arrijra, të pasqyrohej vija e përjashtetme e Partisë për ndërtimin e plotë të socializmit dhe për zhvillimin e mëtejshëm të shtetit tonë të diktaturës së proletariatit. Kushletuta e vjetër ishte Kushletuta e ndërtimit të themeleve të socializmit, ndërsa Kushletuta e re do të jetë Kushletuta e ndërtimit të plotë të shoqërisë sociale.

Kushletuta ekzistuese ka sërbyer zhumi për arritjen e të gjitha realizimëve madhështore të derisotme. Por tanimis ajo e ka kryer misionin e vet. Ajo përbën mbetjet norme juridike e politike që janë bërë tepër të ngushta dhe nuk u përpijgjen zhvillimit e thëllimit në front të gjerek të revolucionit. Kjo është e lidhur me etapën dhe rrethat historike kur u adoptua Kushletuta e parë.

Në ajo kohë përpunuar Partisë dhe vendit shfrytëzohin probleme të medhë të ndërkukura që duheshin zgjidhur me guxin, por edhe me urrësë të madhe, probleme që kishte karakter urgjent, por që edhe etapat nuk duheshin diqëur. Duhej konsoliduar dhe perzakuar pushitet popullor, që doli nga Lufta Nacionale e fillimtarëve. Duheshin thyer e shitëshëm rezistencë e tërrehe e klasave shfrytëzuese të përmbysura e orafjet e tyre për të rikthyerë të kaluarën. Duheshin jikuiduar marrëdhëniet e vetu e ekonomikes dhe të zëvendësohin e apo me marrëdhëniet të reja socialiste. Duhej vënë nën kontrol, kufizuar e mënaquar vata e spontaneitetit të prodhimit të vogël të mallrave dhe të tëdheqesh të rrugës së socializmit shpresë dhe borgjëisë së vogël të mjetët e të ndarë të parë, sëbatinëdha punonjësë. Duhej të kapërshej pranumpetja shekullore e trashtësuar nga e kaleura dhe të sigurohej zhvillimi i lirë i e pavarët i vendit në rrugën e socializmit. Duhej formuar vazhdimisht mbrojtja e atëheut për të përballuar që apo agjesion të mundshem nga jashet. Dhe, kruhas të gjithë këtyre, duhej realizuaj nga përmbysje e thelë në botën shpirtërore të njërajetë mbë të bazën e botëkurimit të e moratit proletar.

Kushletuta e parë e Republikës Popullore të Shqipërisë, që Partia i dha popullit dhe vendit, sërbytet për zgjidhjen e të gjitha këtyre problemeve dhe defthroheve të madhë historike. Ajo u bë bazë dhe programi për të gjitha ato transformime kolosale revolucionare, që kanë ndodhur në këto tri dekada të
Socializm, thoshte Marksi,

"...ehtë diktatura klasore e proletaritarit, si shtatë e domasoshme për të kaluar: në zhukujen e dallimeve klasore në përgjithësi, në zadukjen e të gjitha marrëdhëniesë në promdhen mbi të cilat mbështeten këto dallime, në zhukujen e të gjitha marrëdhëniesve shoqërore që në përgjigjen këtyre marrëdhëniesve në promdhen, në përmbytjen e të gjitha ideve që burojnë nga këto marrëdhënie shoqërore".¹

Në përvojën revolucionare të vendit tonë ehtë vërtetuar katërçëpërisht drejtësitë e këtyre mësimeve gjënsiale të Marksit. Diktatura e proletaritarët përben armën efaqshme e vendimtar për ta gua përpara, deri në fitorën e plotë të përfundimit të revolucionit, shumë i rënë. Nëpërmjet saj realizohet deltori jetësore e revolucionit, zhvillimi i gjuhës së këtij kulturës socialiste, organizimi dhe drejtimi i ndërtimit të socializmit të shoqërisë komuniste pa klasse. Një rol jo më pak të rëndësishëm kryen ajo në luftën për të zhdukur nga jela shoqërore sociale të gjitha gjurmët e shoqërës së vjetër, për të rrënjosur nga ndërm-njëja e përshtatjeve nga të huaj që i tërheq prapa, për të kryer edukimin komunist të tyre.

¹ K. Marks, F. Engels. «Vepër të zgjedhura», vull. 1, f. 226.
për të bashkuar rreth forcën pararojë, klasës punëtore dhe Partisë së saj, të gjithë punonjësit në rrugën e socializmit e të komunizmit.

Përpejja e revolucionit dhe e ndërtimit të socializmit në Shqipëri vërteton se diktatura e proletariatit i duhet klasës punëtore për të shtypur resistencën e armisëve të klasës, të vjetër e të rinj, dhe orvotjet e tyre për restaurimin, i duhet përmbyt kërkuar e jashtëm, që vjen si nga synimet agresive të imperializmit të socialimperializmit për të mbytur e për të shkatërruar rendin socialist me zjarri e me hekur, me blokada e uni, ashtu edhe nga agresioni ideologjik i botës kapitaliste-revizioniste, që përplas qdo dite drejt nesh valët dhe degjënerimit e të kundërrevolucionit.

Runaja dhe forcimi i pandëprerë i diktaturës së proletariatit gjatë gjithë periudhës së kalimit nga socializmi në komunizëm dikuq, edhe nga përpoja negative e Bashkimit Sovejtik dhe e disa vendve të tjera, ku praktikja e parimeve të diktaturës së proletariatit lindi revizionizmin, arrin i më të rrezikshme të kundërrevolucionit, që gë di te shkatërrimin e rendit socialist në rivendosjen e sklavërise kapitaliste, në socialfashizëm.

Armiqet e socializmit, të brendshëm e të jashtëm, i kanë drejtuar e i drejtënajt godiçet e tyre kryesore kundër diktaturës së proletariatit. Tani, për të gjithë renegatet revizionistë dhe lakojtë e borgjezisë, është bërë e modës të sulmojë me egërzi diktaturën e proletariatit dhe të zhvillojë një demagojji të shihrenori mbi rivendosjen glija të demokracisë së humburi. Qëllimi i tyre është të godisni esencën e markizëm-leninizmit e të revolucionit dhe të shkatërrojnë instrumentin themelor të proletariatit për ndërtrimin e jetës së re socialistë. Prandaj qëndrëni ndaj diktaturës së proletariatit ka qenë dhe mbiqet guri i kufirit që ndan markizës-leninizmit e revolucionarët e vërtësë proletarë nga oportunistët e renegatet e klasës punëtore të të gjitha ngjyrave.

Në vendin tonë diktatura e proletariatit ka qëndruar kurdoherë e fortë dhe e pathyesme, sepse Partia ka zbatuar me hënimëri mësimet e markizëm-leninizmit, ka zhvilluar drejt luftën e klasave dhe ka mbajtur gjithmë të imprehtë vijgjilën-cën revolucionare. Ajo ka forurur e përsosur qdo dite e më shumë shtetin proletar dhe mbrojtjen e vendit, ka luftar me këmbëngjulje të gjitha shtatë që huaja që çojnë në degjene- rimin paqësor të rendit shoqërë e shtetëror socialist.

Duke pasqyruar e sintezuar përpojët e pusur revolucionare të vendit tonë, si dhe përpojët ndërkombëtare, duke flakur tej teorizimet antimarkizë të revizionizmitëve mbi glioja kapiremin e diktaturës së proletariatit, apo mbi «shtetin e gjithë populilit», në Projektin e Kushtetutës së së afirmohet nër mënyrë të qartë të të prerë se «Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë është shtet i diktaturës së proletariatit, që shpreh në mbrown intereset e të gjithë punonjëseve».

Projektifikusheti është një pasqyri e gjallë e demokracisë dhe e humanizmit të vërtëtë socialist. Ajo është një konsfirmim i mësimve të markizëm-leninizmit se diktatura e proletariatit është e pandarit nga demokracia më e gjerë, më e thellë e më e plotë për punonjësit. Sigurimi i një demokracie të gjerë socialiste përbën një kusht themelor për vetë runjë dhe forcimin e diktaturës së proletariatit, ashtu sikurse kjo e fundit përbën kushtin e domosdoshëm e vendimitar për ekzistencën e një demokracie të vërtëtë për punonjësit.

Demokracia jonë sociale unta kë së gënuar punonjësve të drejtën e madhe për të thënë fjallën e tyre në zgjdhjen e problemeve shoqërore e shtetërore, për të ushtruar kontroll mbi këdo e mbi gjithkëta, për të marrë pjesë efektivisht, në skallat e gjerë, në mënynë të organizuar e në format më në mënyrëse, në gjerësisjen e vendit. Këto pjesëmarrje dhe thëllimin e vazhdueshëm të saj Partia e konsideron si drejtimin themelor të zhvillimit të demokracisë sociale, si një forcë të madhe të vizëse për të quaj paraqë ndërtrimin socialist dhe si një ndër faktorët më të rinjëshëm për ta ruajtur shtetin dhe shoqërinë tonë nga rreziku i degjenejimit borgjez-revizionist. Kjo vendi të Partisë është sanksionuar plotësisht në Kushtetutën e re.

Pryma e demokracisë sociale unta, që karakterizon tërë jetën
pushetit populor është emancipimi i gruas shqiptare dhe barazia e saj e plotë me buxh. në punë e shpërblim, në tërë fushat e jetës sonë. Të gjitha këto frikore kolosale, politike e shoqërore, të arritura nga Partia e populli ynd, në Kushletatën e re zënë një vend të rënësishem.

Realiteti ynd, demokracia jonë sociale, hedhin pohtën të gjitha Shpërbljet e ideologjive borgjezë e revizionistë, të cilët e akuzojnë rendin socialist për mungësi demokracie. Liria dhe demokracia të ne janë vetëm për masat e gjera punonjësje dhe nuk janë e duk mund të jenë demokraci e liri për arrinë klasës punëtore e të popullit, për ata që duan të mënojë pushetin proletar dhe rendin shoqëror socialist, si do tu përgjente borgjezisë dhe tradharrave revizionistë. Këtë fakte demokracia Partia dhe diktatura jonë e proletaritët, në përpjehje të plotë me mësimet e marksizëm-leinizimit, as e kanë lejuar e as do ta lejojnë kurrë. Demokracia jonë sociale është demokraci e vërtetë për popullin, për masat punonjësje dhe vetëm për to.

Gjata diskutimit popullor të Projekt Kushletutës mbishtë popullor e përshtatësi me entuziazëm vânë në themel të Kushletutës të parim bazë se "Partia e Punës e Shqipërisë, punarja e klasës punëtore, është fora e vetme politike udhëheqës dhe shkatërrë dhe e shoqërësë."

Partia jonë është përmbajtur me besnikëri të madhe dhe me konsekuenç të parandar para në mbështetje të madh se sigurimi i rollit udhëheqës të Partisë marksiste-leiniziste përbën kushin vendimtar për kryerjen e revolucionit, për vendosjen e dikta-turet së proletaritët dhe për ndërtimin e socializmit. Ajo ka qenë kurderë e ndërgjegjshme se udhëheqja e Partisë përgrajjen shprehjen e koncentruar e në të flaktë të rollit udhëheqësë të klasës punëtore dhe faktorin subjektiv numë një për të vënë në jetë programin e saj revolucionar.

Pakti që ky parim është vënë në themel të Kushletutës, është një dëshmi tjetër se Partia janë, si kurderë, është e vendosur të zbatojë e të mëpojë në shëndetje dhe në të gjitha fushat mësimet e pavëkshime të Markisë, Engelsit, Leninit i
Stalinit. Roli udhëheqës i Partisë në shoqërinë e në shtetin tonë përbën jo vetëm një kërkesë themelore të marxizëm-leninizmit, por përfaqëson edhe një realitet historik.

Me Partinë në ballë populli ynë bëri Luftën Nacionalçirrmatare dhe fitoi lirinë e pavarësinë, përmbyet regjimet e vjetra dhe vendosjet pushtetin popullor. Me Partinë në ballë u bëhe transforme të mëdha revolucionare. Nën udhëheqjen e Partisë populli ynë mbrojtë vendin nga sulmet e tërhuara të armigjve të jashtëm e të bredhshëm, siguriu e konsolidi pavarësinë politike dhe ekonomike. Me Partinë në krye u bë kjo Shqipëri që ne gëzojmë sot dhe që duhet ta forcojmë e ta lu-lëzojmë gjithnjë e parashitur.

Por, sig na mëson marxizëm-leninizmit dhe sig na ka bindur edhe përvoja jonë historike, roli udhëheqës i Partisë nuk është i nevojshëm vetëm për një perëndim të caktuar. Ai është i domodoshëm gjatë tërë periudhës së ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste, deri në komunizmin. Sa më tepër revolucioni shkon përpara e theylohet, që më tepër roli udhëheqës i Partisë duhet forcuar e përsosur në ndonjë fjuflje të jetës e të veprimtarës së shoqërore. Në çoftë se lejohet që kjo rol të dobësohet osa të mënjohet, revolucionistet e socializmit u kanonizojë rresht të mëdha dhe i presin disfatë të rënda.

Teoritë revolucionistë që pretendojnë se roli udhëheqës i Partisë në periudhën kalimente merr fund, osa kthenet në një funksion vetëm edukues, kanë për të jenë të lënë klasën punëtore dhe popullin pa udhëheqje, në mënyrë që të përmbyset diktatura e proletariatit e socializmit dhe të triumfojë kundër revolucionit.

Duke të vënë në shenel të Kushtetutës parimin e rolit udhëheqës të Partisë, ne mbrojtë marxizëm-leninizmin nga këto sulme të tërhuara, mbrojtëm e cajmë përpara çështjen e socializmit të vërtetë në Shqipëri.

Një realitet tjeter historik përfaqëson fakti se tashmë në vendim tonë marxizëm-leninizmit është bërë ideologji sundues. Gjithë jeta jonë politike, ekonomike, shoqëreore, asimore e kulturore udhëhjuajt nga parimet e ideologisë së klasës përtëre dhe përshkohet nga normat e moralit proletar. Si rrjedhim i punës së madhe të Partisë, i revolucionit ideologjik e kulturor, teoria revolucionare e proletariatit është përfshirur nga masat e gjera të popullit, i jep tonin dhe përcakton drejtimin e zhvillimit të të gjithë jetës shpirtërave të shoqërisë. Markizëm-leninizmi është shadëruar në një forcë të madhe lëvizëse, që në adriçon rrugën drejt socializmit e komunizmit.

Ideologja markizëm-leniniziste, vija e Partisë i bëhni një rëzist të kuptojnë më mirë të solmen dhe të kenë akoma më shumë besim në të ardhmen, çeta gjatë këtyre tridhjetës e pesë vjetoreve e ka bindur në mënyrë të patundur popullin tonë në vetëm mbi bazën e botëkupimit revolucionar të klasës punëtore është e mundur të vendoset, të ruhet e të forcuhet dikttatura e proletariatit, të ndërtohet me sukses socializmi dhe të eecet me sigurij drejt shoqërisë komuniste pa klasa.

Kjo përvioj dhe kjo fitore kanë bërë që mbrojtja dhe qëzalbit konsektuq i marxizëm-leninizmit të jetë një prekupin i të gjithë punonjësve, të konsiderohet nga të gjithë si një çështje jetike për fatet e socializmit. Prandaj, përcaktimi në Kushtetutë se në shtetin tonë socialist «ideologja sundues është marxizëm-leninizmi», se «së lënë përmirëse të tij zhvillohet gjithë rendi shoqëror socialiste», është një fitore e madhe historike e socializmit në Shqipëri.

Një nga parimet e mëdha të marxizëm-leninizmit dhe një nga konkluzionet kryesore të ekspertëve revolucionare të Partisë sonë është domodoshmëria e zhvillimit të luftës së klasave edhe në periudhën e ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste, deri në komunizmën.

Revizionizistët modernë, me ata sovjetikë në krye, pretendojnë se në zhvilljen e klasave shpirtizuese merr fund edhe vesh lufta e klasave. Ky është një mashtër që synon të çamatosë e të vërti në gjumë klasën punëtoare, t'i hapë rrugën rivendosjes së kapitalizmit. Kjo u vërtetua më së mirë në Bashkimin Sovjetik në vend të tjerë ish-socialiste, ku çrduhen në tregi kohëzivë të rinj kapitalizmit.

Ekspertëve e vendit tonë i hesh poshtë këto teoria false e
kapitulluese mbi shuarjen e luftës së klasave në socializem. E gjithë historiia e ndërtimit të socializmit në Shqipëri është historia e një luftë të papajueshme midis revolucionit e kur- dërevolucionit, midis dy rrugëve të zhvillimit, me armiqtë e jaqitëm e të brendshëm, si dhe në gjirin e popullit e të vetë Partisë. Kjo luftë është zhvilluar pa ndërprerje e kurdoherë e ashpër, duke ndryshuar, sipas rrithanjave e faza të zhvillimit, vetëm forma, e metodat e saj. Edhe pas likuidimit të klasave shfrytëzuese si klasë, armiqtë e brendshëm e të jaqitëm për anëtë c'ë na i kanë hedhur armit dhe nuk e kanë pushtuar luftën kundër socializmit. Prandaj Partia dhe populli ynë e kanë zhvilluar luftën e klasave në të gjitha fushat me konsekuenç të rreptë e në rrugë të drejtë markisëm-elenistike, si kush vendimtar për sigurimin e fitores përfundimtare të rrugës socialiste mbi atë kapitaliste.

Në përputhje me mësimet e markisëm-elenizmit dhe me këtë përvojë të pasur revolucionare, në Projekti kushtetutë të hujhet hapur se shtëpi ynë socialist, në tërë veprimtarinë e tij, i përmahet parimi të madh markisëm-elenistit të luftës klasore, e cilëp përbin forcën e madhe lëvizëse për të ç'hu çë parapar revolucionin socialist.

Në hartimin e Kushtetutës së re Komiteti Qendror është kujdesuar që në të të gjëjë një pasqyrim të plotë e një formulim të qartë vijë e Partisë lidhur me çështjet e mëdha të sovranitetit kombëtar, të mbrojtjes së lirisë e të pavarrusisë së vendit. Në kushtet kur vendi ynë ndodhet i rrethuar nga imperialistët e revizionistët, kur kundër tij zhvillohet një presion i gjithashtëm politik, ideologjik, ekonomik e ushtarak, kur në botë po përhapen e imponohen me dhunë teori e praktika shoqiniste të kufizimit të sovranitetit dhe të grabitjes së pavarrusisë së pavarësisë së poprive, këto probleme marrin një rëndësi të madhe jo vetëm teorike e juridike, por edhe praktike e politike.

Duke u nisur nga qëllimi i shenjtë i ruajtjes dhe i forcimit të pandërprerë të lirisë, të pavarrusisë, të mbrojtjes së atdheut dhe të fitoreve të revolucionit, "Projekti i Kushtetutës sanksio-

non se askush tjetër veç organeve përfaqësuese të pushetitit nuk mund të ushtrojë në emër të Republikës së tretë sovranitetin e popullit dhe çdo atribut të tij, se territori i atdhend është i patjetërsueshëm dhe lufti të tij janë të pakepshëm. Me kushtetutë ndalohet vendosja në çdo formë e bazave dhe e forcave ushtarake të huaja në territorin e Shqipërisë socialiste. Po kështu, askuajt nuk i njihet e drejtja të nënshkruese ose të pranojë kapitalimin apo pushimin e vendit.

Këto parime revolucionare e me rëndësi jetikë shprehin qartë e prerë të drejtën sovran e vendosmérinë e popullit shqiptar për të mbrojtur deri në fund jetën e tij, fitoret e arritura, at dheun e vet socialist të lidh të të pavurur. Në të njëljen kohë, këtë parime të sanksionuara në Kushtetutë, e në mënyrë të veçantë ai i mospranim të bazave dhe të ushtrive të huaja, përbyjet në katë të zotim të dominu i territori i Shqipërisë socialiste nuk do të përdoret kurriç si bazë për të kryer agresione kundër vendeve të tijera.

Rëndësi të madhe për ruajtjen e pavarësisë së vendit dhe të rendit socialist ka edhe afirmimi në Projektin e Kushtetutës se ndalohet dhënën e koncesioneve, krijimi i shoqërives dhe i institucioneve të tjerë ekonomike dhe financiare të huaja ose të përballështë me monopolet dhe me shtetet kapitaliste, borgjëze apo revizioniste, si dhe marrja e kredive prej tyre. Kjo është një çështje tepër parimore. Asnjë vend, i vogël apo i madh gottë, nuk mund të ndërtojë socializmin duke marrë kredën e ndihmë nga borgjëzia e nga revizionistët, duke i integruar ekonominë e vet në ingresuarëm e sistemit të ekonomisë kapitaliste botërore. Një lidhje e tillë e ekonomisë së vendit socialist me ekonominë e vendeve borgjëze e revizioniste i hap dyort veprim të ligjve ekonomike të kapitalizmit dhe degjacionit të rendit socialist. Kjo është rrua e tradhës dhe e ri-vendosjes së kapitalizmit, që kanë ndjekur e ndjekin kllakat revizioniste.

Mbrojtja e lirisë dhe e sovranitetit kombëtar konsiderohet kurdoherë nga populli ynë si detyrë mbi të gjitha detyrat. Pranndaj Partia e pushetit popullor kanë marrë një varg masas
shumë të rëndësishme me karakter politik, ideologjik, ushtarak etj., të cilat janë fiksuar edhe në Projektkushthetutë, për organizimin e një mbrojtjeje të sigurt dhe të pathyeshme, të afë të garantojë fitoret socialiste dhe të përmbajtjej çdo agjesion të armiçave, ngado që të vijë. Në Kushtetutë është sanksionuar parimi i madh marksit-leninist se mbrojtja e atdhën dhe fitoret e socializmit sigurohen nga populli i armatosur, i organizuar në forcet e armatosura.

Sigurimi i sovraniitetit kombëtar, i pavarësisë politike dhe ekonomike, garanti i mbrojtjes së vendit janë plotësllit të mundshëm, në nje Shqipëri në fuqi është populli, sovraniiteti i plotë i takën popullit punonjës dhe ushtrihet vetëm prej tij, se te ne sundon diktaturë e proletariatit, e udhëhequr nga Partia e Punës.

Këto parime themelore, që janë sanksionuar në Projektkushthetutë, pasqyronë politikën dhe vijën revolucionare markse- leniniste të Partisë dhe, në të njëjtën kohë, u përgjigjen aspirata të ziartë të popullit shqiptar, i cili ka luftuar qindra vjet e ka qëlluar lumenj gjaktu për lirinë, pavarësinë e për të drejtat e tij sovra. Kjo është arsyja që i gjithë populli ka shprehur njëzërii aprovimin për këto parime të mëdha të Kushtetutës dhe gatishmërinë që, si një trup i vetëm, të mbrojë me qëdo kushtet e në qëdo rrethi sovraniitetin kombëtar, që pëllëmbë tokë të atdhën sociali.

Përvojë e vendit tonë tregon se rrymatja e pavarësisë ekonomike e politike dhe mbrojtja e sovraniitetit kombëtar janë të lindura ngushtë me zbatimin konsekuant të parimit të mbështetjes në forcet e veta. Lidhur me këtë gëzhtje të madhë se projektet mbështetjes të mbështetjes në forcet e veta. Lidhur me këtë gëzhtje të madhë se projektet mbështetjes të mbështetjes në forcet e veta.

Ashtu së liria e pavarësisë e një vendi nuk dhurowen, edhe revolucion e socializmi nuk importohen. Ato janë rezultat i luftës së vendosur revolucionare të masave të gjera punonjës të edo vendi, me klasën punëtore në krye dhe nën udhëheq-

jen e Partisë markse-leniniste. Parimi i mbështetjes në forcet e veta nuk e përjashton ndihmën internacionale të proletariatit, të revolucionarëve dhe të vendëve socialiste. Por faktori i jashtëm, solidariteti dhe ndihmë internacionale, me gjithë rëndësinë e madhe që ka, është një element ndihmës e plotësues, por jo faktori vendimtar.

Partia jonë, si në Luftën Nacionalë, lirinë, ashtu edhe në ndërtrimin e një mbrojtjen e socializmit, ka zbatuar me vendosmëri parimin markse-leninist të mbështetjes në forcet e veta. Pikërisht për këtë arsye vendi yëllu kë të bërë ballë me sukses pushtuese nazifashistë, si dhe të gjitha presioneve dhe blotëdave të imperialistëve e të revolucionistëve, në këtu ndërtojë një ekonomi të fortë e të pavarur, kur përgatitur një mbrojtje të fushimës e të sigurt, një kulturë e arti me përmbajtje të shëndoshë socialiste. Duke ndjekur pa lëkundje kursin markse-leni nist të mbështetjes në forcet e veta, Shqipëria do të korri fitore të reja edhe më të mëdha në ndërtrimin e plotë të shoqërisë socialiste.

Projekti i Kushtetutës sanksionon, gjihbashui, një varg parimesh e normash të tjera të rëndësishme, që qëndrojnë në themellet e ndërtrimin e të funksionimit të tjerë jetës ekonomike e shoqërore, politike e shpërthërore, sigjan ato që rrëftarë, marredhënet e pronësishëm të shpërthuarë, zvillimin e planifikuar të ekonomisë, ligjshëmërinë sociale, marredhënet midis kuadrove e masave, midis shtetit e shoqërisë, si edhe ato që përcaktogeni të drejtat e detyrat e shtetit e ato, si edhe ashtu që që shërbyeshë të drejtat e detyt e shtetit e ato. Me rëndësi të vegant të është edhe sanksionimi në Kushtetutë i parimeve themelore nga të cilat udhëheqet politika e jashtme e shtetit tonë.

Kushtetuta e re e pjesë pasqyren e një shoqërie të vërshëtë socialiste, që ndërtohet sipas mësimeve të Marksit, Engelsit, Leninit e Staalinit, të mishkëruar dhe të vërtetuar në praktikën revolucionare të vendit tonë. Prandaj, duke e qajtur Republikën tonë Republikë Popullore Socialiste, Kushtetuta e re shpreh në mënyrë më të plotë e më të qartë përmbajtjen klasore dhe renalitetin e sotëm socialis të Shqipërisë.
Aprovimi i Ligjet të ri Themelor të shtetit tonë socialist, që do të bëhet nga Kuvondi Popullor, do të japë një shytje të re e të fuqisëm tërë punës dhe luftës së popullit tonë për ndërtimin dhe mbrojtjen e socializmit. Kushetuta e re do ta bëjë edhe më të fortë e më të pathyshme diktaturën e proletaritë në Shqipëri, ajo do të hapë horizonte më të gjera për përparimin dhe lulëzimin e alëheut tonë.

II

5. — Të ngërëm më lurt drejtimin shkencor të ekonomisë

Partia i ka kushtuar një kujdes të vëngjëshëm së nivelit shkencor të drejtimit e planifikimit të ekonomisë dhe përsosjes së tyre nëpërmjet zhbatimit të parimit të centralizmit demokratik, të drejtimit unik dhe të vigjës së masave.

Drejtimi i ekonomisë ka ardhur duke u përminëruar dhe është ngriiur në një nivel më të fortë, është forcuar më tëj disiplina, kontrolli dhe ndjenja e përfaqësueshëm në punën nga baza deri në qendër dhe është rritur rol i masave. Për këtë kanë ndikuar pozitivej masat që mori Partia për rritjen e rolit të organave të pushtetit dhe të ekonomisë në bazë, për ndihmën e apartatit dhe për tërheqjen më gjerësisht të punonisjes së drejtimit të ekonomisë.

Partia ka punuar e ka luftuar me këmbëngjësh që të kuptohet mirë dhe nga të gjithë se, si në edo lushe tëfër, edhe në ekonomi, drejtima ka një karakter të thëllë politik dhe ideologjik. Përcyrishe ai merr karakter të njëshëm dhe rrezikohet nga ekonomizimi e teknokratizmit. Zbatimi i plotë dhe i drejtë i politikës ekonomike markiste-jeninistë të Partisë, i orientimeve dhe i direktivave të saj, ka qenë dhe mbetet gëshhta themelore në tërë procesin e drejtimit të ekonomisë.

Në luftën për përsosjen e organizimit e drejtimit të ekonomisë, faktori vendimtar ka qenë dhe është rritja e vazhdueshme e rolit ndihëqës së Partisë në gjithë veprimtarinë e ndërmarrjeve, të kooperativave bujqësore, organëve të pushtepër dhe të ekonomisë. Duke luftuar për forcimin e rolit udhëheqës së Partisë në ekonomi, organizatat e Partisë të mëmjaqenjë shfaqjet që vijen re në disa raste, kur ato dublojnë organet shtetërore dhe ekonomisë.

Partia e ka konsideruar dhe e konsideron pjesëmarrjen e gjerrë të punonjësve në drejtimin e ekonomisë si një çështje themelore të parimit të centralizmit demokratik. Ajo ka kritikuar e dënuar si të huaja koncepte teknokratike e intelektualiste që i shihojnë masat thjesht si fuqi punëtore si dhe shfaqjet e formalizmit në dëgjimin dhe tërheqjen e mendimit të tyre. Klasa jonë punëtore, e edukuar dhe e udhëhequr nga Partia, luajnë një rol të pazëvendësueshëm në organizimin e drejtimit e prodhimit dhe të kryjt jetës politike, ekonomike e shoqërore të vendit. Aparatet administrative dhe të ekonomisë janë në shërbinë të klases punëtore dhe të masave të tjera punonjëse dhe, si të tilla, ato dhenet të nënshiron tërësisht interesave, vulnësit, disiplinas dhe kontroll të tyre.

Sot, kur prodhimi shoqëror merr përparësim të gjera, kur problemin ekonomiko-shoqërori bëhën më të ndërkakur, është e domosdoshme që veçanërisht dikastet dhe institucionet qendrore të përsosin drejtimin dhe organizimin shkencor të ekonomisë, të revolucionarizojnë më tëj metodën dhe stilin e punës së tyre, të mbajnë përkujdesi të plotë për realizimin e detyrave të planit dhe për vënim në jetë të direktivave dhe të orientimeve të Partisë. Ato të forcuarin kontrollin dhe ndihmën për organet e bazës, të njihin nga afër gjendjen, të japin zgjidhje në kohë të kërkesave që ngro banza dhe të ndërmarin studime shkencore për zivillimin e degjëve dhe të sektorëve të tyre.

Partia është kujdesur vazhdimisht për ngrijen e njëvejt shkencor të planifikimit, që në planin ekonomik-shoqëror të gjegjë të konkretohet sa më të plotë politika ekonomike, orientimet dhe direktivat e saj për zivillimin e pandërryrtës të forcave prodhuese dhe për përsosjen në rrugë revolucionare të marrëdhënienëve socialiste në prodhim.
Sistemi ynë i planifikimit ka qenë dhe është i drejtë. Ai është përmirësuar vazhdimisht, është konsoliduar baza dhe fryma e shëndoshë revolucionare, karakteri klasor i tij. Arniku Abdyl Këllezi u orbit me të gjitha mënyrat për të shtretmëruar paramet e planifikimit tonë socialist, për ta zhvishur ato nga përmbytja e tij socialist dhe për ta futur ekonomisë në rrugën e vëndadministrimit revizionist. Kjo veprimtar i armitjesore dhe antimarkiste u godit ashpër dhe me forcë nga Partia dhe njuk u leuja që ajo të gjente fushë veprimi.

Hartimi i një plani të studuar dhe të ndërtaur mbi baza më të shëndoshë shkencore ka rëndësi vendimtare për ndërtrimin me sukses të socializmit. Përsojja më tëj e karakterit shkencor të tij lidhet ngushtë me aktivizimin e gjerë të masave në procesin e planifikimit, me pasqyrimin e plotë në planimet e shtetit të mendimit krijuas dhe të propozimeve të vlefshme të punonjësve. Përroja e përrrëtë të zbatohet si tregues i detruyeshëm për planifikimin e predhimit, të punës, të materialeve e të kostoq në të gjithë sektoret e ekonomisë. Kjo është edhe rruga për të luftuar kundër shfaqjesve të subjektivizmit e të realizimit të karizmit të ngushtë në planifikimin. Hartimi i një plani shkencor të bazuar në vijën e Partisë dhe në ligjet ekonomike të socializmit ndihmon që proceset ekonomike e shoqërore të ecin në rrugë të drejtë ekonomi të forohtë pa ndërprejje.

Për përsosjen e planifikimit dhe gërshjen e nivellit shkencor të tij detynë të rëndësishtme u dalin veçanërisht Komisionit të Planit të Shtetit, Ministri të Financave dhe gjithë orqaneve drejtuese të ekonomisë. Organet e planifikimit duhet të njohin më thollë politikën ekonomike të Partisë, kërkesat e lidhëve ekonomike të socializmit, jetën e gial të përvjetëve revolucionare të masave. Ato të ndjekin më mirë proceset e riprodhimit të zgjeruar socialist dhe të pasqyrojnë ato në mënyrë sa më harmonike në planin unik e të përgjithshëm të zhvillimit ekonomik e shoqëror si dhe në bilancin e përgjithshëm të ekonomisë popullore.

Ngushtë me zbatimin e një kontrolli të rreptë nga të gjitha organet dhe në çdo hallkë të ekonomisë. Ky kontroll, që duhet të ngrihet në një nivel më të lartë, siguron zbatimin e drejtë të politikës ekonomike e të vendimeve të Partisë dhe të lidhjeve të shtetit.

Komitetet Qendror i Partisë dhe Këshilli i Ministrave kanë tërhequr disa herë vëmendjen e Ministrisë së Financave dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Bankis për të vendojnë kudo kontroll dhe disiplinë të rreptë financiare. Por ata njuk e kanë kryer si duhet këtë funksion të rëndëshëm. Me masat që u morën, po mënjoheni konceptet dhe praktikat e dërguime burokratike e liberale që janë vërtetuar në këta sektori.

Partia ka theksuar që financa e llogaria në të gjitha hallkat e ekonomisë të mos mbeten asnjëherë tjetësi si regjistruese, llogaritëse dhe shpërtharëse të fonëve monetare, por të veprojnë në mënyrë aktive në të gjitha fazat e hartimit të planit dhe të realizimit të tij. Organet financiare e bankave, duke formuar kontrollin dinamik me në të lehtë, të bëhen bukëratë për të paranduar çdo veprim që bie në kundërshim me disiplinën e planit e të financisë.

Plani i shtetit përfshin një kompleks të tërë tregueshëm ekonomikë e financiare. Prandaj edhe lufta e përpjektjet e organizatave të Partisë, e organeve shtetërore dhe e gjithë punonjësve duhen përqendruar në atë që plani të plotësohet jo vetëm në global, por medecinos në të gjithë treguesit, në sasi, në asistentë e cilësit, në rendiment e kosto. Partia duhet të e duken mësati që ato të kuptojnë thollë se këta tregues të planit janë të lidheur ngushtë e në unifik organik me njëri-tjetrin.
III

1. — Udhëheqja e Partisë në gjithë jetën e vendit —
   — garanci për ndërtimin e plotë të shqërsisë
   socialistë

Teoria dhe praktika e socializmit, jeta dhe veprimtarja revolucionare e Partisë sonë kanë vërtetuar e vërtetojnë plotësisht se runjta dhe forcimi i vazhdueshëm i rolit udheheqës të Partisë është vendimtar për fatet e popullit e të revolucionit. Vetëm nën udheheqjen e Partisë mund të forcohet e të konsolidohet pushtet popullor, të mbrohet vendi, të zhvillohet ekonomia sociale, të përparojë kultura, të edukohet njeriu i ri, të sigurohet marshimi i pandalur drejt komunizmit. Nuk është e rafët që të gjithë armiçqë, të brendshëm e të jashëm, gjatë gjithë kohërave, tehtun e luftës së tyre e kanë drejtau para së gjithshëm kundër Partisë dhe rolit udheheqës të saj. Këtë është në të dhëna edhe përditëse armiçqësore që u zbuluan e u dënuan këto vërit të fundit nga Partia, të cilat, këdo ku vepruan, u orravi, në rrëthi të parë, të dobësonin organizatat e Partisë, të i spastonin ato nga roli i tyre udheheqës.

Në periodën e pasvjeçave të kultur udheheqjes i Partisë është rrutur e është forcuar në çdo pikëpanje, në tërë peshat e drejtimet, në bazë e në superstrukturë.

Ky realitet është mishëruar në të gjitha përparmjet dhe sukseset e arriturë, në varrin e madh revolucionar në punë e në luftë që ka përshtyrë masat popullore, për zbatimin e vijës së Partisë, të detyrave të ndërtimit socialist të e mbrojtjes së atdhënë.

Forcimi i udheheqjes së Partisë në pushtetin shtetëror i ka dhënë këtë pushteti aftësë më të madha drejtueshe dhe ekzekutuese, e ka shkundur nga pluhuri i liberalizmit dhe i burokratizimit, e ka afuar më shumë me masat, e ka vënë më mirë nën kontrollin e tyre.

Rritja e rolit udheheqës në Partisë në ekonomi e ka forcuar më tëj bazën socialistë, i ka bërë edhe më të qarta perspektivat e zhvillimit të saj me rilme të shpëtja, e ka shtuar bindjen e mobilizimit e masave në plotësimin e detyrave të planit, e ka agritur nivelin shkencor të drejtimit të ekonomisë mbi baza marksiste-leniniste, duke i dalë përpara rrezikut të shhtrebërimëve borgjeze-revizioniste.

Kultura e arsimit, jetarësitet dhe arsje edhe udheheqja e shëndoshë e Partisë u ka dhënë një të zhvillon, një drejtim dhe një përmbajtje më të thelly klasore revolucionare, një forcë më të madhe edukuuese e mobilizuara, i ka lidhur më tepër me popullin, me klasën punëtore dhe me shkatërruesinë kooperativiste, me detyrat e madha të revolucionat tonë socialist.

Forcimi i udheheqjes së Partisë e ka agritur në një skaletë më të luftë edhe fushins mbrojtjes të atdhën, duke e përsosur nga çdo pikëpanje zbatainë e mësimit marksist-leninist të armatoshjes dhe të përgatitjes për mbrojtje të mbare popullit, duke forcuar karakteristik popullor të forcave të armatoshur.

Rritja e rolit udheheqës në Partisë pusgyrohet në përsoshjen e mëtëshme të punës së madhe quë ajo zhvillon për edukimin klasor ideopolitik të masave, për agriturën e nivelit të ndërgjegjësis së tyre sa më afër nivëlit të ndërtyrjes së saj, si edhe për organizimin dhe mobilizimin e masave në luftë për zbatainë e detyrave të saj programore.

Roli udheheqës i Partisë i afrimi i fushës i këtij fundit, vetëm nëmë të fakti që Partia është në fuqi. Rritja dhe forcimi i rolit udheheqës të Partisë si fushorti nëpërmbajret luftës këmbëpulqëse politike, ideologjike, organizatësve për zbatimin e vijës së saj të përgjithshme, të vendimëve e të direktyave, të paraimeve dhe të normave të saj. Ai forcohet nëpërmbajtje luftës së ashpër klasore kundër çdo shkeljeje dhe shprembërë të tyre, kundër ideologjisë borgeze-revizioniste, kundër armqve të jashëm e të brendshëm, si dhe armiqve të gjirin e saj. Ky rol forcohet e konsolidohet në luftën e përdishtme në krye të masave për ndërtimin socialist të vendit.
Udheheqja e Partisë është një dhe e pandarë. Ajo realizohet vetëm kur zbatohet me sukses ideologjia dhe politika marksiste-leniniste, vendimet e direktivat e saj në të gjitha fushat e në të gjitha drejtimet, në pushitet e në ekonomi, në kulturë e në ushtër, kur gjithë institucionet shqetësore, organizatat shoqërore, tërë kundret e punonjësit udhehtësan në të gjitha veprimtarinë e tyre nga kjo ideologji e politikë, nga këto direktyva e vendime.

Tehu: luftës për forcimin dhe përsosjen e rolit udheheqës të Partisë është drejtuar veçanërisht kundër dy rezigjeve të mëdha që mund ta mpijnë dhe pastaj ta asgjësionë fare këtë rol, kundër liberalizmit dhe burokratizmit me pjesët e tyre teknokratizmin dhe intelektualizmin.

Shfaqjet e këtyre sëmundjëve, kudo që janë dukur, Partia i ka luftuar me metodë të shqetësuar, ka zbular dhe goditur pa ngurrim galisët e shërbimërimet, çdo veprim e qëndrim që prek vijën e drejtë dhe normat e saj.

Janë luftuar si shfaqje të liberalizmit qëndrimet e atyre organizatave-bazë dhe organimeve udheheqëse të Partisë që bëjnë lëshime dhe nuk luftojnë deri në fund për zbatojin e direktyvave. Liberalizmi shfaqet edhe në ato raste kur nuk kërkohet me këmbëngjulle plotësimi i vendimeve që merren, kur libël pas dore kontrolli i zbatoimit të këtyre vendimeve, kur i njëjti problem shqyrtohet disa herë, për të merret vendim pas vendimi, por ai mbetet pa u zgjidhur dhe detyrat nuk realizohen. Njësoj janë luftuar edhe ato shfaqje kur nuk merren fare vendime, nuk caktuhen fare detyrat e formuluhen këto me fraza të përgjithshme dhe zbatoimi konkret i tyre nuk mund të kontrollohet.

Roli udheheqës i Partisë në të gjitha hallkat e saj është forcuar vazdimisht në luftë kundër çdo ndikimi burokratik e teknokratik të aparativeve shqetësore, ekonomike, ushtarake mbi organizatat-bazë. Një ndikim i tillë u ndër i fortë në disa organizata-bazë të institucionave qendrore, si në Komisionin e Planit të Shqiptë, në Ministrinë e Industriisë e të Miniereve, në Ministririnë e Tregtisë, në Ministrinë e Bujqësisë, në ndër-marjjet e naftës, në ushtria dhe në disa institucione arsimore e kulturës. Ky ndikim çoi në dobësinin e rolit të këtyre organizatave, në prurje për të vënë teknikën mbi politikën, rolin e specialistit mbi atë të Partisë. Këtu n shtatzë edhe menta lizetë jomarksiste se udheheqin e drejtqenj kundret e jo Partia me organet e organizatate saj.

Nga ndikimet burokratike nuk janë të imizuaras as apar atet e Partisë, të cilat, ashu si aparati sfidësore dhe ekonome, mund të preken nga burokratizmi e të bëhen bartës të tij. Edhe punëtori i Partisë mund të shndërrohet në burokrat e teknokrat, në qoftë se shkëpulet nga paramet dhe nxjerr në plan të parë teknikën, punën me letra, rutninë zyrtare. Kjo nuk është një gjë e panjohur. Partinë bolxheve e mbythë «aparatikësë» i famëkëqijat. Atk ton më luftuar e tjerë të burokratizuar të aparatit sfidësor, që ishin larguar nga rruga e klasës punëtore, nga mësimet e Leninit e të Stalinit, u bënte mbështetja kryesore e Hruscovid, Brezhnjevit dhe e uzurpatorëve të tjerë, të cilët kryen kundërrevolucionimin, duke i rrëmbyer nga duart udheheqjen klasës punëtore dhe partisë së saj.

Me gjithë goditjet dërmuuese që kanë marrë shfaqjet e liberalizmit e të burokratizmit, që dëmtojnë rolin udheheqës të Partisë, ato mund të ngrenë krye në çdo çast në qoftë se lufta kundër tyre nuk zhvillohet e pandërryret në të gjitha hallkat e Partisë, në qoftë se nuk kupohet threllë dhe nuk zbatohet në çdo organizata-bazë dhe në çdo organ udheheqës partisë, në çdo kohë të çdo rrethninë, parimi, sipas të cilat, në Parti kurrikush nuk mund të dikujoj vullnetin dhe dëshirat e tij. Atje çdo gjë vendoset vetëm në bazë të ideologjisë dhe të politikës proletare të Partisë, të normave të saj.

Ndëj nga faktorët kryesorë që i ka dhënë mundësi Partisë sonë të sigurojë gjatë gjithë jetës së saj rolin e vet udheheqës, begjemoninë e klasës punëtore në një mënyrë që të plotë, që mësoni dhe efektive, është uniteti i saj i celitet ideologjik dhe organizativ. Ky unitet ka qenë arma më e fuqishme në duart e Partisë për t’u bërë ballë goditjeve të armiqve nga
jashtë e nga brenda, për t’ë kapërçyer çdo vishtirësi dhe për t’ë plotësuar me ndër dyrtat e saj në revolucion e në ndërtimin socialist.

Përballë këtij uniteti u dërrmuaj edhe grupet armitçe që u zbuluan në periudhën midis Kongresit të 6-të dhe të 7-të. Aşgjësimi i veprimtarisë armigësore të këtyre grupeve e ka bërë unitetin ideologjik dhe organizativ të Partisë edhe më monorit, edhe më luftarak.

Shumë herë gjatë historisë së vet Partia është ndeshur me armiq e tradhëncë të fatai në rëndheq të saj. Të gjithë këta tradhëncë, së bashku me armiq të jashtëm, kanë thuar plane e komplekte kundër Partisë dhe vendit tonë, por ato s’kanë mundur të realizojnë dot, sepse janë zbuluar e demagjuar nga Komiteti Qendror dhe nga e gjithë Partia, janë flakur jashtë Partisë, janë goditur e dënuar nga Partia e mbër populli dhe, kur këta nën nevojshme, edhe nga ligjet e dik-taturës së proletarësit. Partia jonë nuk ka lejuar dhe nuk do të lejojë kurrë ekzistencën e frakacioneve në gjurin e saj, ajo ka pasur dhe ka një vijë të vetme, një vijë markisiste-leniniste, të cilën e ka mbrojtur me besnikëri dhe e ka zbatuar me vendosmëri.

Së është vertetuar nga përshtatje negative e Partisë Komuniste të Jugosllavisë, e Partisë Komuniste të Bashkimit Sovejtik dhe e një vargu partish të tjera komuniste e punëtore, që tradhëntin gjithë të markizëm-leninizmit, degjencëm të borgjëve e partisë së klases punëtore lidhet drejtpërdrejt edhe me herjien do të prej paraimeve dhe normave të partisë proletare ose me shumërrinë e tyre në formulën e velekura.

Prandaj, për t’ë runjatur dhe për të forçuar unitetin, për të realizuar udhëheqjen e padiskutueshmë të klasisë punëtore, rëndësi vendimtar të bëthimi me besnikëri e në mënyrë revolucionare i vijës së Partisë, i paraimeve dhe i normave Leniniste në veprimtarinë e çdo organi udhëheqës, të çdo organizatë-basë dhe të çdo komunisti. Velëm kështu nuk u lihet vend të ndetave e dobësive të lulezojnë e të kthienen në sëmundje të pashtërujme, të cilat i shfrytëzon armiku i klăsës për qëllimet e veta kundër Partisë e kundër socializmit...

3. — Të forcuar në vazhdimisht lidhjet e Partisë me masat dhe udhëheqjen e saj në organizatat shoqërore dhe në organet shtetërore

Forca e Partisë sonë markisiste-leniniste qëndron në lidhjet e qelitka me popullin. Pa këto lidhje ajo nuk të kishte jetë. Uniteti Parti-populli është krijuar historikisht në luftën për çlirimin kombëtar e shoqërore dhe në ndërtimin socialist. Në themelet e këtij uniteti qëndron bindja e putundur e masave në drejtësinë e vijës politike të Partisë, në besnikërinë dhe në guximin e saj për të mbrojtur interesat e popullit, në afërsinën e saj udhëheqës, organizuese dhe mobilizuare.

Vija e Partisë kurrë s’ka mbetur vetëm vija e saj, ajo është bërë vija e masave. Në çdo periudhë të jetës së vet, për zgjidhjen e çdo problemi, për kryerjen e çdo dytyre, Partia ka luftuar tok me popullin.

Periooda pesëvjetare e kaluar ka qenë një dëshmi të jetër e fuqishme e lidhjeve të patyreshmë të Partisë me popullin, e unitetit të qelitka Parti-popull. Për të forcuar më të jetë këtë unitet. Komiteti Qendror ka zgjidhur një varg problemesh dhe ka shtruar dytyrë të rëndësishme për rritjen e rolist të masave, për të siguruar kurdoherë marrëdhënienë të drejtë më disa tyre dhe Partisë, për intensifikimin e luftës kundër shfaqjeve burokratike, liberale e sektare që cenojnë lidhjet e Partisë me masat.

Kjo ka forcuar edhe më shumë bindjen e popullit se vetëm nën udhëheqjen e Partisë ai mund të qëndrojnë përgjithmonë zot i fateve të tij e të garantojnë një të ardhme gjithnë e më të sigurt, gjithnjë e më të luntror.

Problemet e forcimit të mëntejshëm të demokracisë socioliste, të rritjes së roltit të klasisë punëtore dhe të të gjithë
punonjësve në jetën e venitë, të përsosjes së marrëdhëniesve midis Partisë, klasës punëtore e masave u janë nënshtruar diskutimeve të gjera në Parti e në popull.

Gjithë praktika revolucionare e periodhës së kualuar vërtetën edhe një herë se lidhjet e Partisë me masat ruhen e forcohen gjithnjë mbi bazën e bindjes së tyre në drejtësinë e vijjes së Partisë, që krijohet dhe thellohet vazhdimisht nga vetë përvoja e masave.

Partia nuk i komandon, por i udhëheq masat.

«Të udhëheqësh... — mëson Stalin, — do të thotë të bëndesh masat në drejtësinë e politikës së Partisë, të lëshosh e të zbatoq parulla që i shpin masat në pozitën e Partisë dhe i ndihmojnë ato të njohin nga vetë përvoja e tyre drejtësinë e politikës së Partisë, do të thotë që ngresh masat deri në nivelin e ndërkryqjes së Partisë dhe të sigurosh, në këtë mënpërgjatë, përkurahjen e masave, gatishmërinë e tyre për një luftë vendimthare».  

Kushdo që mundohet t’u imponohet masave me forcën e urdhrit, me autoritetin e funksionit në Parti e në shtet, shkel vijën e Partisë, largohet nga vida e saj e masave. Kundër të tillë qëndrimeve Partia ka luftuar e duhet të luftojë gjithnjë me forcë, sepse këto qëndrime janë burim për lëlizimin e bukurizmit të të kujtë të dëshmit të individit, rrjedhimi, për dobësatin e lidhjeve të Partisë me masat.

Partia i bind masat, para së gjithash, duke mos ndarë fjalën nga vepra, i bind me anë të shembullit të komunistëve, të qëndrimit të tyre në rëndësi për të luftës e të punës. Prandaj ajo kritikon rreprin e komunistëve e kuadro që nuk japa shembullin vetjak, kritikon gjithë ato qëndrime që nuk pajuhoen me frymën revolucionare që karakterizon Partinë tonë dhe që nuk ndihmojnë në lidhjet e Partisë me masat.

Rëndësi të madhe e të vazhdueshme për forcimin e uni-

1 J. V. Stalin, Veprit, vël. 8, L. 52-53.
visht veprimtarinë e vet me anët e mira e të dobëta të saj. Si rrjedhimi është rritur përpléksia e forumve dhe e çdo komunisti e kuadri përpara Partisë dhe masës.

Organet dhe organizatet e Partisë, duke u mbështetur në përvojën e fituar, të kërkon dhe të përdorin forma dhe mënyra nga më të ndryshme për dhëmbin llogari në mënyrë sistematike përpara masave, të mos lejojnë asnjë shëmkje nga kjo praktikë nën çfarëdo pretëkshi qofllë. Asajë kuadër e komunist nuk duhet të mbetet jashtë kontroll të masave.

Pas Kongresit të 6-të organizatat dhe organet e Partisë kanë bërë ndryshimin dhe luftë më të madhe për të zhdukur çdo mbeturinë të metodës së punës së mbjellur, për të dalë në rrugën e gjerëtë të gjykimit, të kritikës dhe të kontrollit të klasës e të masës. Çdo punë e mbjellur e çdo ngurrim për të bërë çështjet e Partisë çështje të masave, nuk do të silithe asnjë tjetër veç do të ndihmoni të lidhëjve të Partisë me to.

Këshillimi me masat, informimi dhe dhëmbia llogari përparat tyre, kontrollin punëtor dhe shkatër, janë një ndihmë e pallogaritshme për Partinë, që ujo të marrë vendime të drejtë dhe në kohën e duhur, të vërtetojë drejtësisë e tyre në praktikën revolucionare, të njënjë mësimë e të përsosë vazhdimisht udhëheshjen e saj.

Për forcimin e unitetit të popullit rreth Partisë në një shkallë të madhe ndikojnë marrëdhëniet e kuadrove me masat. Lidhjet e ngushtha të kuadrove me popullin janë të domosdoshme për të mbrojtur ata nga subjektivizmi, nga burokraziat dhe për të rritur afërsisë e pjesërisës në tyre. Këto lidhje ronin e forcohen kur kuadrot ruajnë e zhvillojnë cilësisë revolucionare që kultivon në ta Partia, siç janë tësheshità, ndërmëria, ursisë, shpirti i sakrificisë e i vetëmohimit, gatiashmëria për të shërbyer kurdoherë socialistizmit. Këto virtyte ata i kufiten në jetën e përvitshme, duke bërë vazhdimisht shkallën e klausës punëtor, që do të thotë ta dëgjnojë zërin e klasës e të veprojnë në interes të saj, të lodhen si klasa e të punojnë me rrullin e disiplinën e saj, të udhëhijen në çdo rast nga ideologjia proletare e politika e Partisë.

Masat që ka vendosur Partia për revolucionarizmin e kuadrove, si qarkullimi sistematik i tyre, puna në prudhim, sistemi i dhënies llogari të tjera, çubet të zbatohen me vendësmirë dhe vazhdimisë. Këto masa shërbejnë për forcimin e lidhjeve të kuadrove me popullin, i ruajnë ataa nga sëmundja e burokraziat, u rritin afërsisë e dijet e tyre, i mbajnë ataa kurdoherë revolucionarë.

Një rol shumë të rëndësishëm për forcimin e lidhjeve të Partisë me masat kanë luajtur dhe luajnë organizatet shoqëre, Fronti Demokratik i Shqipërisë, Bashkimi Profesionale, Bashkimi i Rinisë së Punës, Bashkimi i Grave, që janë leva të fuqishme të Partisë. Duke përfshirë në gjirrin e tyre të rreç popullin, ato çojnë zërin e Partisë në formë të organizuar e të përshtatshme të çdo njeri, formojnë opinionin e drejtë shoqëror për të detyruar që shtiron Partia. Nga ana tjetër, ato sjellin në Parti zërin e masave, mendime shqip në sugjerimet të tyre, përvojen e luftes për zhvatinin e diretivave. Nëpërrejtjet tyre Partia edukon masat me ideologjikë tankiste-leministe dhe i mobilizon luftë për ndërtimin e socializmit.

Por që organizatat e masave ta kryejnë si duhet këto rol të rëndësishëm, kush i domosdoshëm është udhëheshja e Partisë në gjithë veprimtarinë e tyre. Kjo kërkon, në radhë të parë, që komitetet dhe sidomos organizatat e Partisë të vërtetojnë me seriozitetin në të madh organizatat shoqërore dhe punën e tyre, të qartësojnë vendimin e direktivat e Partisë. Tu çeltin horizonte të reja punë, të zhvillojnë iniciativën e të hubin në akcione. Detyra e çdo komunisti, dhe jo vetëm e tyre që janë ngarkuar të punojnë posaçërisht në këto organizatat, është që të jetë një aktivisht shoqëror i dalfuar dhe të punojë pa u lodhur me njërëzit, të çojë kudo vijën e Partisë, të punojë për edukimin e mobilizimin e punonjësve, për forcimin e gjithshëm të vetë organizatorëve të masave.

Partia i ka kushtuar kujdes të veçantë forcimin të vazhdueshëm të organeve të peshët dit dhe organeve të tjera të dikturatës së proletariatit, të cilat luajnë një rol të dorës së parë për lidhjet e Partisë me masat dhe për zhvatinin e poli-
tikës së saj. Kuvendi Popullor dhe Qeveria, këshillat popullore dhe komitets e tyre ekzektive, gjykatat e prokuroritë, Ushtra Popullore, organet e Punëve të Brendshme, janë krabët më të fuqishëm të Partisë e të klasës punëtorë për zhvillimin e pandërpërë të revolucionit, për ndërtimin e socializmit dhe mbrojtjen e vendit.

S i rezultat i luftës që ka bërë Partia bashkë me masat, është ngjitur në një shkallë më të lartë veprimtarja e organeve të ndryshme të diktaturës së proletaritit, është forcuar karakteri revolucionar popullor, është përminëruar aftësia drejtuese, organizuese, edukuese e tyre. Në mënyrë të veçantë ato janë pasur të pa lëhuni i liberalizimit e i burokratizimit, kanë përminëruar përmbajjen e tyre proletarake, janë vëna më drejtëpsdret në kontrollin e masave, kanë ngjitur autoritetin dhe kanë fituar respektin e dashurinë më të thellë të populit.

Një nga drejtetëm më të rëndësishme ku duhet të përqendrohet vetëmëja dhe kujdesi i Partisë, është ngjitur në vazhdueshëm e rolit të organave përfaqësuese të pushitet, që ushtrojnë vullnetin e sovanitetin e popullit. Këto organë, sipas Kush të është mbajtur për të të punët të pushitet në territorin ku janë ngjitur dhe gjithë organet e tjera shtetërore janë plotësisht nën drejtimin dhe kontrollin e tyre. Aplikimi veprimtarie e organave ekzektive dhe e aparateve të tyre, e drejtuesve dhe e punojësve të këtyre aparateve nuk duhet të u shpëtojë kontrolli të organave të zgjedhura, dhënienjë Ngjiri përpara tyre dhe përpara masave.

Organat përfaqësuese, si organë të pushitet shtetëror, janë edhe shkolla qeveriajësje. Atje mësojnë të zgjidhin çështjet e pushitet ojë numër i madh këshilltarësh e deputetësh. Në kemi tani gati të herë në shumë kuadro të zgjedhur sesa të emërtojnë, ndërsa mbështeten organet e pushitet në gërder e në retë, në njerëzit të zgjedhur, në deputetët e këshilltarët e tyre, si dhe në armatën e madhe të aktivistëve, aq më frydhenëse do të jetë veprimtarja e tyre, aq më tepër i mbyllen dyerrreziqet të burokratizmit, teknokratizmit e liberalizmit, që u konesën aptarrateve shtetërore.

Një çështje tjetër që ka nevojë të theksohet, është lidhja e bashkëpunimi i ngushit i organave përfaqësuese dhe ekzektive të pushitet shtetërorë me organizatat e masave. Kjo lidhje e ky bashkëveprim muk kanë qenë kurdherë dhe në çdo shkallë aq të fortë e aq të vazhdueshëm. Perçimi i tyre ndërfon shumë për zgjidhjen drejt e shpejtë të problemave e dytërice të qeverisjes së vendit, veçanërisht për forcimin e marrëdhëniete të pushuhen me popullin. Kështu realizohet më mirë edhe lidhja ndërjet hulkuve e pjesëve përbërëse të sistemit tonë të diktatuarës së proletaritit. Një bashkëpunim të shëndoshtë midis organave të pushitet shtetërore dhe organizatat e masave është vëshëri të realizohet punimi i madh i ushtrimit të pushitet, jo vetëm nga organet përfaqësuese, por edhe drejtëpërdret nga klasa punëtorë, nga shkatërrënia kooperativiste e punonjësit e tjera.

Është e nevojshme që këshilla popullorë të tregatmë më shumë kujdes për zgjidhjen e problemave shoqërore dhe të çojnë më tej traditës më të këshillave nacionalizminarë, si dhe përvjetën e vet në këtë fushë. Në bashkëpunimin me organizatat e masave ato kanë mundësi të zgjidhin drejt e mirë një varg problemesh të tillë që kanë të bëjnë me shkelje të normave të shoqërisë së mëtejë më të cdo rast këto çështje të kalojnë organeve të drejtësishëm. Një punë të tilla e ushtrion një ndikim të madh edukues në masat popullore.

Udhëheqja e Partisë, ashtu si për çdo fushë tjetër, është faktori themelor edhe për realizimin e funksionave të ndryshme që kanë organet e diktaturës së proletaritit. Partia ka luftuar e do të luptojë çdo sfidje që ctenon sadorë jetën udhëheqjen e plotë të saj në këtë organizma. Klasa punëtorë e ushtron udhëheqjen e vet edhe nëpërërmjet diktaturës së proletaritit, por ndërroytja superme që drejtëdën diktaturën e proletaritit dhe çdo gjë në vendin tonë socialist është Partia markiste-leniniste, e cilën s'lejo dënuftet në këtë çështje.
Partia, klasa dhe masat u kanë treguar vendin atyre kualdre drejtues, sade të paktën qofshin, të cilëve, duke harruar kush i ka përëgjitur, kush i ka ngjitur në funksione drejtuesse dhe kush udhëheqë në sistemnin tonë të diktautërës së proletaritit, u është rritar mendja, janë burokratizuar dhe janë orëvatur t'ju hipin në zvern organizatave të Partisë, kanë vepruar nga pozitat e zyrtarit dhe të teknokratit dhe jo nga pozitat e Partisë, të klasës punëtore, të socializmit.

Në organet e ndryshme shtetërore punojnë një numër i rëndësishëm komunistësh. Çfarëdo funksione drejtues të kënë, për kryerjen e detyrave të ngarkuara, për zbatimin e vijës së Partisë në sektorin ku punojnë, ata përçigjen në radhë të parë përpara Partisë, përpara organizatave-bazë përkatëse. Asnjëri prej tyre nuk duhet të harrojë se më pari është komunist, mandeji është kundër drejtues. Por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të përçigjet e të japë llogari të plotë përpara organëve shtetërore, kollaktive punojnë dhe masave.

Detyra me rëndësi të veçantë për forcimin e diktautërës së proletaritit u dalin organeve të drejtësisë. Këto organë kanë luftuar me konsekuese për zbatimin e vijës së Partisë, për thellimin e mëtejshëm të karakterizat popullor të tyre, për realizimin e ligjshëmrisë revolucionare.

Edhe në të ardhmen organet e drejtësisë është e domosdoshme të vazhdojnë në të luftojnë për revolucionizimin e mëtejshëm të tyre, të ngrenë shkallën e qasifikimit, të forcuar edhe më shumë lidhje me popullin. Mbetet si detyrë e pozicionuar që të zhvillohet një punë më e gjerë për propagandimin e ligeve ndër masat punojnëse, me qëllimin që të njohin sa më mirë e të bëhen më në ndërjasjejshme për zbatimin dhe mbrojtjen e tyre. Kjo është njëkohësisht detyrë edhe për organet e pushihtë dhe të organizatave të masave.

Mbrojtja e atdhënt dhe me mbetet kurdoherë detyrë mund detyrat, një ështije e madhe e mbër popullit. Armqitet e kanë pasur dhe do ta kanë gjithnjë në shonje Shqipërinë sociale. Këtë të mos e harrojmë kurër. Të gjithë të jenë në këmbë, të gatshëm e të përgjitur për mbrojtjen e lirisë e të filloreve të revolucionit.

Mbrojtjen e atdhënt Partia e ka mbështetur kurdoherë jo vetëm në ushtrinë efektive, por në gjithë popullin e armatosur dhe të organizuar ushtarakisht. Ajo ka tërë nga kujdes të vazhueshëm për forcat e armatosura, që ato të qëndrojnë roje besnikhe dhe armë e fuqishme e diktautërës së proletaritit.

Udhëheqja e Partisë revolucionare marksiste-eleniste është kushit vendimtar për ekzistencën e një ushtrie popullore, për organizimin dhe drejtinë e mbrojtjes së atdhënt socialist. Vetëm udhëheqja e një partje të tillë e bën ushtrinë armë të vetëdijshme dhe të sigurt të revolucionit dhe të diktautërës së proletaritit. Organizatat dhe organizatat udhëheqëse të Partisë në ushtri, duke qëndruar kurdoherë në krye, të sigurojnë që është përskohet nga politika e Partisë, nga fryma, nga paramet dhe nga normat e saj, që është për këtë nënshkrin udhëheqjes e kontrollit gjithë të saj.

Një nga detyrat themelore të organeve dhe të organizatave të Partisë është pune për edukimin dhe kalitjen revolucionare të forcave të armatosura me idelet e marksizëm-elenizmit, me mësimet revolucionare të Partisë sonë. Edukimi ideopolitik të synojë që kudo në ushtri të zhvillohet me konsekuese vija e Partisë dhe të kryohen me sukses të gjitha detyrat. Kuadrot tanë ushtarake, si bij besnikë të Partisë e të popullit, duhet të karakterizojë këmbëngullja për të përveçësuar gjithnjë e më thëllë politikën e ideologinë e Partisë. Artin tonë Ushtrar Popullor, për të zotëruar plotësisht armët dhe teknikët luftarake.

Mbrojtja e atdhënt dhe e rendit socialist shtrën përpara Partisë e shtetit tonë nevojnë e revolucionarizimit e të përsosjes së shtetësme të veprimtarisë së organeve të Punëve të Brendshme.

Në luftën e ashpër klasore për zbulimin dhe goditjen e veprimtarisë armiqisë, për ruajtjen e rendit dhe të kuqjet e atdhënt, organet e Sigurimit të Shtetit, të Policisë Popu-
llore dhe forcet e Kufirit, kanë aritur sukses dhe kanë fituar një përvje të pasur. Por në kushtet e intensifikimit të luftës që na bëjnë armiq të jetshëm e të breshtshëm, këtyre organëve u shtyhet detyra të ngrenë në një shkelë më të lartë vigjilençën revolucionare dhe efektin e veprimtarisë së tyre, të përsosin më tej e të vënë mbi baza më shkrencore metodat e kësaj veprimtarie.

Kryerja e detyrave nga organet e Punëve të Brendshme nuk mund të mendohet pa siguruar mbështetjen e gjithshme e të vazhdueshme të popullit. Përkërshtë këtu gëndron një ndër burimet kryesore të forcës së tyre. Forecimi i vazhdueshëm i rolit udhëheqës të Partisë mbi këto organë, një nga përshtat e nivelit politiko-ideologjik dhe profesional të kuadrit dhe të gjithë efektivit të tyre, përmbajnë kushtet e domosdoshëm që ato, si kundërherë, edhe në të ardhmen, ta kryejojnë me ndër-gjeqje të lartë e me ndër detyrën që u kanë besuar Partia dhe populli.

IV

1. – Të zhvillojnë drejt e me vendosmëri luftët e klasseve

...Partia ka theksuar se një nga drejtimet më të rëndësishtme të luftës së klasseve është lufta kundër burokratizmit e liberalizmit, si dy armiq të rrezikshëm të diktaturës së proleta riajtit të është socializmit. Kundër këtyre fenomenave negative Partia ka bërë një punë të madhe e të vazhdueshme dhe ka marrë një varg massash konkrete, siç janë ato për afirimin e pushimit të popullin dhe shkurtimin e aparateve administrative, për tërheqjen më aktive të masave në qeveriaj, për boreimin e përsosjen e kontrolit të drejtëpërdrejtë punëtor e shtatuar, për çrrënjosjen e frymës së hierarkisë burokratike dhe demokratizimin e jetës në ushtri, për mbyljen e shtigjeve nga mund të depërtajë ideologjia e huaj, për revolucionarizmin e shkolës, letërsisë dhe arteve.

Por me gjithë suksesë, e aritur dhe goditjet e vënda që u janë dhe në burokratizmit e liberalizmit, Partia nuk e kon sideron të kërkojë luftët kundër tyre. Ato mbeten gjithnjë një rrezik serioz dhe lufta kundër tyre mbetet gjithnjë aktuale. Ato janë arsye në duart e armigjeve të klasseve për të min ur Partinë, shtetin proletar dhe jetën tonë socialistë.

Analizat që ka bërë Komiteti Qendror në sektorët e kulturës, ekonomisë, ushtrisë etj., kanë treguar se të gjithë elementet armiq, nga njëra anë, u mbështrim më të liberalizmi e burokratizmi dhe, nga ana tjetër, i ushqyen ato me të gjitha mënyrat për qëllimin e tyre kundërrevolucionare. Në përpjekjet e tyre për të minur socializmin e diktaturës së proletariatit ata u munduan që në drejtëm kudo të vinin jo vjetë dhe udhëheqjen e Partisë, për teknokracinë, të dobësonin dhe të eliminonin kontrollin e Partisë, të shtetit e të masave, për të pasur duart të lira e për të lindur shumë gjithës, të mësimin decentralizmin anarkist dhe të krijojnë organizma të shikëputur të të pavarur, të frymin aparate e institucionet shtetërore, të dobësonin përbërjen proletare të tyre dhe të inkorporimin nëpunësinë, të hapin dyert së huajës, të minurin besimin në forcën tonë etj.

Por konceptet dhe praktikan liberale e burokratike nuk lidhen vetëm me veprimtarinë e armiqve. Ato ndeshen edhe në njerëzit tanë, në punën e organëve dhe të aparateve tonë. Lufta kundër burokratizmit e liberalizmit do të jetë e gjata, sepse ata kanë rënyjë të tilla, lidhen me faktorë ekonomikë, socialë dhe ideologjikë dhe ujiten nga armiq të brendshëm e të jetshëm. Shkalla e përhapjes së tyre varet nga nivelit politik e kulturor i njerëzve, nga puna e Partisë për edukimin dhe kultitën revolucionare të punonjësve, nga kuptimi i rrezikshmirës dhe nga rrugët që ndiqen për të lutur ato.

Burokratizmi e liberalizmi janë mënyra të menduarë të sipërmja idealistë e reaksionare, antipopullore e antisocialiste. Propaganda e Partisë e ka për detyrë të demaskojë me argu-
mente teorike e praktike natyrën klasore ideologjike të liberalizmit e burokratizmit. Këndër shfaqjeve liberale, shtrombërimeve e rutinis burokratikë dhe ato nga njërinë në këmbë dhe te vorë, të gjera punonjësia për të zhvilluar e për të luftuar ato në çdo hollkë e në çdo formë që të paraqiten.

Eshë të nevojshme të foroshet e të thelohet më të jeto lufta kundër teknokratizmit e identitetit, si pasqyrim i burokratizmit, që çojnë në largimin nga ideologjia e politikës proleta te Partisë, në dobësinën e rollit udhëhqeçës të klasës punëtor në shqërbërinë tonë, në përgjithësinë e rollit dhe të mendimit krijujes të masave. Ndikimet teknokratike e ideologjistat, sidosëmos vitet e fundit, janë shprehur, vështirë të jëratave, në proporojësinë e të specifikës, në(fillimin e problemëve me syrim politik e ideologjik, në mosbesimin në kërkimin e optimizmin e masave.

Gjithnjë e më shumë duhet të intensifikohet lufta kundër liberalizmit, si shprehje e oportunizmit ideologjik i politik, e lëshimeve ndaj armikut të klasës, e pajismit të ndikimit e ideologjive të huaja, me të mëdha e dobësitet. Nevoja e thëllimit të kësaj luftë eçhet edhe më e domosdoshme për arsye se ndikimet e ndikimit liberale këto vitet e fundit dolën mjaft të mrekullues dhe kanë çëmuar punën në mjaft sektorë, si në kulturën e vendit, ekonomi dhe gjetjisë. Asnjëherë e asnjë rrethinë të mos i nënaflëtësojnë këto rrëzime, por të mjaftë kundërherë të mprehur vizgjellen e politik dhe ideologjike, të forcimkë kontrlollën nga luftë e nga poshtë, të rritën te të gjithë disiplinën dhe ndërregjjen proleta te.

Një vëmendje të vecantë duhet të kushtohet nga Partia çryênjasë së kuptimeve liberale e armikiste për demokratinë e lirinë në shoqërinë socialistë. Disa ajërëz mendoi ne se nga demokraci, kanë vetëm të drejta dhe aspak detyra, se vetëm shteti dhe shoqëria kanë ndaj tyre detyrimet, të cilat nuk manojnë të kërkojnë, kurse ata vetë janë të lirë të silën e të veprojnë si të duan, të shkënuja si pa të keq disiplinën e punës dhe disiplinën shoqërive, ligjet e shteti dhe normat e shoqërisë. Këto pikëpamja shumë të dëshmuhe duhen luftuar me vendosnëri, sepse janë të huaja për parimet e socializmit.

Në radhët e Partisë e në popullin tonë ekziston një frymë e shëndoshë militanizmi të gjallë politik dhe kjo përbën një fitore të madhe të Partisë. Por është një duhet të na çojnë në jetënë që në mbështetje të paraqjet ideologjikë të diferencimit, që vjeni re në mjaft punonjës, bile edhe të një numër komunistesh e kushtrosh. Lufta kundër shfaqjeve të diferencimit mbelet një detyrë aktuale edhe të levave të saj.

Partia përherë ka theksuar se lufta klasore në fushën e ideologjisë duhet të jetë frontale e të zhvillohet si kundër liberalizmit, ashtu edhe kundër burokratizmit, kundër mbeturinave të ideologjisë së klasave të vjetra shqyrtezuese, ashtu edhe kundër ndikimeve e shfaqjeve të ideologjive të sotme borgjeze e revizioniste. Duke luftuar kundër liberalizmit deqenjëse me prejardhje borgjezo-revizioniste nuk duhet të nënaflëtojnë edhe luftën kundër shfaqjeve të ndryshme të konservatorizmit, i cili, për shtatë të kushteve tonë historike, ka akoma rrënëjë e ndikime jo të sipërfaqshme.

Shkolla të mëdha të luftës klasore në periodën midis dy kongreseve kanë qenë plenumet e 4-t, 5-t, 6-t, 7-t dhe e 8-t të Komitetit Qendror të Partisë. Këto plenume zhvillon dhe zgjidhuan grupet armiçuese të Fadil Pacramit e Todi Lubonjës; të Beqir Ballukut, Pehtir Dumes dhe Hito Çakos; të Abdyl Këllezit, Këto Thëhodhësit e Këto Ngjellës etj., të cilat kishin zhvilluar një veprimtarë të gjerë mënaçe e sabotuese në fushën e ideologjisë e të kulturës, në ushtri, në industri, në planifikim, në tregtë etj.

Këvëshët e saj komplot i madh i tepër i rrezikshëm. Këto armiq, në lidhje e në bashkëpunimin të ngushtë midis tyre dhe në koordinimin me disa shtete të huaja revizioniste, synonim të likuidonin Partinë, të përmbyshin pushtetin popullor, të hapnin rrugën revizionizmit dhe të rivendosin kapitalizmin në Shqipëri.

Në lëmin e ideologjisë e të kulturës grupi trahet e Fadil
Pagramit e Todi Lubonjës me shokë u orvat të përhapte ideologjinë, kulturën dhe mënya nën e jetësë borgjezo-revizioniste, për të krijuar truallin e përshtatshëm të kundërrevolucion mbështetet. Ata aynuan, në radhë të parë, të çorodishin rrinjë dhe inteligjencën, të hidhijnë këto kundër Partisë e socializmit, ashtu siç kanë vepruar armiçtë e markizëm-lëninizmit në vendet revizioniste.

Grupi trashëtar e puçist të Beqir Ballakut, Petrit Dumes dhe Hito Çaks ishte një fraksion në krye të ushtrisë, një grup komplotistësh për të rrezuar me forcë Komitetin Qendror me anë të një puçi të armatorëve për të asgjëshuar Partinë e Punës të Shqipërisë dhe diktaraturën e proletaristik, duke u mbështetur edhe në ndërrhyjen e jashmë e armatorëve. Për të aritur këto qëllime, ata punuan për të dobëshuar organizatën e Partisë dhe rolin e saj udhëheqës në ushtri, për të zëvendësuar ideologjinë markizës-lëninizmit të Partisë sonë me atë revizioniste, për të sabotuar vijën ushtarake të Partisë dhe për të kundërvenë asaj tezat e tyre kapitalistëse e tradhërte. Ata u përpuqen të minonin fuqinë mbrarët e vendit dhe të futnin në ushtri metodë të urrja e ushtrive borgjezo re-vizioniste.

Një veprimtar gjërtë armiçqësores zhvilloi në ushtri në ekonomisë grupi traidhër i Abdyl Kelëzit, Koço Theodhosi, Kiko Ngjelisë me shokë. Ky grup u orvat të shkruarëtë nënë Partisë për zhvillimin e ekonomisë, paramet e organizimit dhe të drejtimit të saj dhe të fuste formë e metodë revizioniste të vetëministrimit etj. Ata krenë një veprimtar sabotuese me pasojë të rënda në sektorë të tillë kys, siç janë planifikimi, uacë, tregtia e jashmë etj. Në këtë mënya atë përpgjeshin të dobësonin e të minonin bazën e rendit tonë socialisti, të hapnin rrugën nënshtrimi e skilavërimit ekonomik e politik të vendit nga të hunjtë.

Këto grupe ishin agjentura imperialisto-revizioniste në gjirën e Partisë dhe të shtetit, të përbërë nga elementë të degjennuar politikisht e moralistik, që ishin borgjezuar dhe kishin kapitaluar përpara presionit të armiqve të jashmën e të brenda-

shëm, përpara rrethimit dhe agresionit ideologik të imperialisë e të revizionizmit ndërkombëtar.

Rreziku që paraqitnin këto grupe armiçqësores, ishte tepër serioz, mbasit ata ndodheshin në poste të rëndësishmë në Parti e në pashkak dhe shfrytëzovën autoritetin e madh të Partisë për të mbuluar punën e tyre armiçqësores. Veprimtarinë kundërrevolucionare ata e maskonin duke u hequr sikur gjo gjë e bënin në emër të Partisë, gjojë për të mirën e saj e të popullit, gjojë për zhvillonin krijues të vendimeve e direktilave. Ata vepronin nën rrugoz, nuk gëzxonin të dëhin hapur kundër vijës së Partisë, sepse këta, si të gjithë armiçetë e tjerë, nuk kishin anijë bazë në Parti e në popull. Forca dhe uniteti i celiku i Partisë i shtypte. Lidhjet e saj të shëndosha me popullin e tmerronin.

Armiçqetë mundën të vepronin e të dëmonin pa u zbular për një kohë, sepse gjetën edhe boshllëqje në punën e Partisë e të pashkak. Ata shfrytëzuan gabimet e të mëtal, shfaqjet e burqrintizmit, të liberalizmit e të euroistik, të cilat i nxillën dhe i përhapin me sa mundën, përfituan nga dobësini e vigjilençis dhe i kontrollt, nga moszbatimi me këmbëngjutje i parimive dhe i normave të Partisë e të shtetit, nga të mëta të ndryshme në punën edukative, nga mosbujtja mirë parasysh e mësimesh të Partisë mbi lutën e klasave dhe rrethinim imperialisto-revizionist.

Për këto që kanë ndodhur mbajtë përgjegjësi të gjitha organat udhëheqëse, duke përshëri edhe Komitetin Qendror dhe Qeverinë. Përgjegjësi të veçantë, kolektivisht e individualist, kanë ato organizata partite, komunisti e kuadro të atyre sektorëve ku armiçetë kanë zhvilluar veprimitinë e tyre në të theksuar. Ata mbajtë përgjegjësi pas kanë lejuar dobësinit e rolit udhëheqës të organizatatës të Partisë, se nuk u janë përmbajtur me konsekuesë vendimeve e direktilave të Partisë e ligjeve të shtetit, se disa prej tyre janë treguar mijëpolitikë e liberalë, ndërsa disa të tjerëve u ka mungur gurximishe revolucionar për të ngrijuar zërën, për të denonciu e për lju treguar vendin armiçej.
Veprimtarja armiçësore u zbuloa dhe u dërmua përballë unitetit të çelikë, nukatjes e pjeturtër politike, gjetësisë ideologjike dhe vendosmërisë revolucionare të Partisë dhe të udheheqjes së saj. Shqipëria socialiste shpëtó nga një komplot i madh dhe i rrezikshëm. Nga kjo ndeshje e ashpër klasore Partia doli më e fortë dhe më e kalitur, uniteti i rradhëve të Partisë rreth Komitetit Qendror, si dhe uniteti i popullit me Partinë u ngritur në një shkallë më të lartë. U rrit e u forca vigilenca revolucionare e Partisë dhe e masave. Ekonomia joni u konsolidua më tej dhe shënoi suksesë të reja në rrugën e zhvillimit të saj socialist, artë e kultura joni u bënë më të partisëm e më militantë. Ushtria, gjithë forcisë e armat e janë bashkuar edhe më fort rreth Partisë, janë ngritur në një shkallë më të lartë kalitja ideopolitike, fryma revolucionare dhe gatishmerës futurake e tyre për të përballuar dhe ngritur që do të guxoxe të sulmonte atdhun tonë socialist. Në këtë luftë klasa jonë punëtores, fituarisë kooperativiste, ririn, gratë, intellegjencia dhe kruad i tani trënguan patriotizimin e tyre të lartë, besimin e parandur ndaj Partisë dhe udheheqjes së saj, besnikërinë e tyre ndaj vijës së saj të drejtë.

Zbulimi dhe ngritimi i komplotit të armiçave të brendshëm e të jashtëm është një fitore e madhe e Partisë dhe e popullit tonë, një fitore e markisizmë-leninizmit mbë revizionizmin.

2. — Rolë udheheqës i klasës punëtore dhe edukimi i masave punojshëm

Klasa punëtore, e udhehequr nga Partia, ka qëndruar kurshëm u mbulë të njëjtëve të mëdhëa historike në këta 35 vjet luftë e pune për dhimrin e Shqipërisë dhe triumfin e revolucionit popullor, për transformimin revolucionar të githshëm të vendit mbi baza sociale. Ky është një nga faktorët kryesorë që revolucionimi i një është zhvilluar me konsekuençë në rrugë të drejtë markisë-leninizmit.

Klasa punëtore është klasa udheheqës e shqërbimisë. Ajo ka Partinë e vet politike që e udheheq dhe ideologjinë markisë-leniniziste që i ndirën rrugën, është bartësia e idealeve të socializmit e të komunizmit. Ajo është e lidhur me formën më të lartë të pronës socialistë dhe me sektorët udheheqës të ekonomisë, është klasë më e ndërgjegjshme, më e organizuar dhe më e disiplinuar. Pesha e saj në prodhim dhe në strukturën e popullisë vjen gjithnjë duke u tritur.

Sëç e mëson markisizmë-leninizimin, rolin udheheqës nuk mund të kryejë asnjë klasë ose shtresë tjetër shqiptore vëre klasës punëtore, si në luftën për vendosjen e diktaturës së proletariatit, ashtu dhe në ndërtrimin e shqyrtesë së re socialistë. Ky rol do të ruhet e do të forcohet edhe në të ardhmen, depërsa e ekzistojnë klasat dhe shteti i diktaturës së proletariatit.

Në periudhën midis dy kongresave Partia ka zhvilluar një punë të gjithshëm që rol i klasës punëtore të ndihet e të ushtarohet i fugejshëm kudo, që klasa punëtore me ideologjinë, me hoxhin revolucionar dhe me shembullin e saj të jep tonin gjithë jetës së vendit. Si rrjetohet, është rritur veprimtarja politike e klasës punëtore, pjesëmarrja e saj aktive në zgjidhjen e problemave të mëdha të Partisë e të shtetit, është zgjeruar dhe është forcuar kontrolli i drejtpërdrejtë i saj për zhvillimin e politikës së Partisë në të gjitha fushat. Një tregues me shumë rëndësi i rritjes së rolit të klasës punëtore është edhe fakti që në organet dhe aparaturat e Partisë, të pushtetit, të ekonomisë e të kulturës ka ardhur një numër i madh kundër, të dalë nga radhët e klasës punëtore, të cilit e kanë gjallëruar dhe revolucionarizuar më tej gjithë punën.

Këto rezultate janë arritur nëpërmjet një luftë të ashpër me koncepset dhe qëndrimet libërshme e burokratike, teknokratike e intelektualiste, që shpërthohin mosbesin në afërsitë të klasës punëtore, që nuk pranonin ose e pranonin sa për sy ose fage kontrollin e saj, që në formën e mënysa të ndryshme mbështetërin rolin e aparaturëve, të nëpërmjet e specialistëve.

Partia edhe në të ardhmen do të punojë pa u lindur për të siguruar e forcuar gjithnjë e më shumë rolin udheheqës të
Klasës punëtore në tërë jetën e vendit. Ky rol i klasës realizohet nëpërmjet Partisë dhe sjellit të vet proletar. Pa Partinë rol i udhëheqësisë i klasës punëtore do të mbetet një frazë demagogjike, masheruese. Vetëm partia revolucionare e klasës punëtore, e armatosur me teorinë markiste-leniniste, e bën klasën të ndërjqënjeshme për misionin e saj historik, i përakton partit ob'ektivat e luftës dhe rrugët për arritjen e tyre. Partia e organizon, edukon, e mobilizon dhe e drejton klasën dhe gjithë alatitë e saj në luftën e ndërkombëtare për vendosjen e diktafurës së proletaritit dhe ndërtrimin e socializmit.

Revizionistët e të gjitha ngjyrvave, të vjetër e të rinj, kanë përhapur e përhapin pikëpamjet nga më të ndryshëm për të mohon misionin historik të klasës punëtore, për të likuiduar sidomos rolin udhëheqësis në revolucion dhe në ndërtrimin e socializmit të parajës së saj, partisë markiste-leniniste.

Me teorinë e tyre të partisë e sjellit të të gjithë popullit, të partisë si një faktor vetëm ideologjik ose si instrument koordinues, me predikimet e tyre të spontanetitët në levizjen punëtore, të pluralizmit dhe të kalimit në socializem nën drejtimin e klasave dhe forcave të tjera politike, ata syonjëta të lënë klasën punëtore pa udhëheqësi, të armatosur përballë armi këtë që është i organizuar e i armatosur deri në dhimbje, të sabotagejnë revolucionin, të asgjësojnë teorinë dhe praktikën e diktafurës së proletaritit.

Partia jonë i ka hedhur poshtë me përmbajtje këto teori reaksionare, ashtu si dhe pikëpamjet antimarkiste e anarkiste mbi «vetëministrinë», mbi «udhëheqjen e drejtprerjetit» të klasës punëtore. Ajo e ka vënë klasën tonë punëtore në rolin historik që i takon në shoqënës socialiste. Kjo është në kundërshëm të plotë me koncepset dhe praktikat e revizionistëve hruhovianë që e trajtojnë klasën punëtore në vendet e tyre si një forçë thjesht prodhuese, që e kanë shndërruar atë në një klasë të shqypur e të shqyrtuar, mbi kurrrizin e së cilës pasurohet borgezia e re.

Në vendin tonë nuk ka çështje të politikës së Partisë e të sjellit, për të cilat klasa punëtore e masat e tjera punohenje
...Konferenca antimarkiste e Berlinit do të mbetet në histori si konferenca e shpaljes botërisht të kalimit të revizionizmit modern në pozitat socialshoviniste, që ka mbrojtur deri tani socialdemokracia, të rinjtjes zyrtarisht e publikisht të ideisë së revolucionit të diktaturës së proletariatit. "Rrugët e vëngata nacionale për në socializëm" që reklanoi secli për vete në mbledhje, treguan në fakt rrugët e ndjekura nga partitë revizioniste për të tradhuruar socializmin, planet e metodat që mbajnë për të minuar revolucionin e për të përbërë proletariatin, për të sapohtuar luftën e cilirrimeve të popullve. Nën paralëm gjyta të pavarurisë nga një gendor e vetme drejtuese ata u agritur kurde ideologjisë shkencore të proletariatit, markizëm-leninizmit e internacionalizmit proletar, që janë një së pendarë. Zëvendësimi me ane e tyre i parrit të internacionalismit proletar me "solidaritetin ndërkombëtar" është pasqyrim i zëvendësimit të ideologjisë proletare me ideologjinë borgjeze. Solidaritet për revizionistët do të është tërë shi fshihet me borgjezin e dhe luftët e proletariatit, solidaritet me imperialismit dhe luftë popullve. "Solidariteti" në njohjen e revizionistëve është një formulë justifikimi që i lejon të bashkohen me djalin e të birin, me socialdemokratet e me Valikanin, me shoqëritë shumëkombëtare e me fashistat, me NATO-n e me imperialismin amerikan, me këdo që është kundër revolucionistët, kundër proletariatit e socializmit, me këdo që mbion sistemin e shqyrtezimit kapitalistit.

...Borgjezja imperialiste dhe ideologjët e saj vashdimisht kanë pnumur dhe panojë dëkur komunist. Synimi i tyre është të gërdenisë proletariatit dhe partitë të tij revolucionare, që janë armqët e tyre të betuar. Duke përhapur mendimin se gjëra markizëm është qytetar, se ai është kapërcyer, se tezat e paramet bazë të tij duhen "riinterpretuar" në kushte e reja të shekullit të 20-të, është është të atakohet markizimi dhe të shkonshët konfuzion në parimet më themelore të tij. Borgjezja dhe "teoricënë" e saj, duke përshirë edhe revizionistët, përpiken të mohohën nevojën e revolucionit dhe vëçanërisht përmbysjen me dhunë të shoqërisë borgjeze, të hedhinme poshtë diktaturën e proletariatit dhe luftën klasore, përpiken të fshihjen internacionalismit proletar.

Gjithët e punë të mësues kurde ideologjisë marksiste-leniniste synon, pra, të deformojë parimet basë të saj, në mënyrë që këto të mos jenë operuese. Borgjezja përpiktet që arrijë që do të kërkonë e proletariatit të inkadrohet në ligjet borgjeze, në rrjetën e merimës së përmishurisë së fjalës, "dëmokracisë", të reklamimeve në rrugë. Ajo përpiktet që këto kërkesa "të zgjidhjen" nga kërët e partive dhe të mundëkatave në dhomat e ngrohura e me kollutur të thella të sadrit e kapitalistë e ose të nëpërnësve të tyre teknokatë.

Për të goroditur njerëzit, për të mpirë mendimin dhe vetëm revolucionar të proletariatit dhe të partive të tij marksiste-leninistë, vetëm revolucionar të partite të tij e më diçka, sërish që atë të zgjatur jënë kapitalizmit ndërkombëtar, duke luftuar revolucionin nga brenda, që të mos së përpërhej, dhe, po luftë përpërhej, zjarrfikësri ta shumajn dhe grevëshyesi të viti së vullnetin e klasës.

Një nga këto psektorë është ajo e revolucionit tekniko-shkencor. Sipas autorëve të saj, ky revolucion bën të pane-voshtëm revolucionin proletar të Marksit, sepse tani, ai rrjedhi i revolucionit tekniko-shkencor, kapitalizmi e kapitalistët janë dobësuar, këtu nuk luajnë më asnjë rol, se fjallën e kanë teknika dhe teknokatet. Ky është një bosh i madh. Kapitalizmi dhe kapitalistët jo vetëm nuk janë dobësuar, por shtypin e shfrytëzuar proletariatin e punonjësit ashtu si dhe më parë, ata vashhojnë të kenë në duart dhe prodhimi i prodhimit, janë sunduesit e vërtetë, ndërsa tekniket dhe teknokatet nuk janë veçë nëpunësit dhe shërbönërët e tyre të bindur.

Të tjerë "teoricënë" përpiken të "argumentojnë" zëven-dësinim e revolucionit me "zgjidhjen e çështjeve të ditës", me ndryshimin e "mënyrës së jetesës" si sipas mundësjëve që ka krijuar shoqëriat e konsumit. Këtu duket sheshit përpushja këto...
që të dobësahet lufta e klasave, të mos atakohet sistemi, të mos atakohet shoqëria borgjeze. Por proletaritati, për të zgjidhur pjesërisht e shoqërive, i duhet puhteti politik, dikta-tura e tij. Dhe kjo mund të sigurohet vetëm me revolucion me dhunë e jo me ndryshimin e mënyrës së jetës së sipas shoqërisë së konsumit.

Borgjeza dhe shtypi i saj u kanë dhënë e u japin vend të madh gjithë propagandistëve të antiqumizmit që nga Markuzja e deri te Garodina, nga Gjiqja e deri te Fisherit. Kundër revolucionit të komunizmit lulezojnë në të kalur anët teori në arke prudoniste, ndërsa trokizmi është bërë i modës.

Në këtë fushë, për të penguar proletaratin në rrugën e tij revolucionare, reaksionin imperialist po e ndihmon revizionizmi modern me të gjitha mjetet e mënyrat, të hapura dhe të maskuara, me lloj-lloj teorish dhe me lloj-lloj sloga-nesh filozofike pseudokomunare.

I përi që i do është për krah kapitalizmit botëror dhe që iu vu me zoti të papërmbajtur luftës kundër revolucionit e markisëm-leninizmit, është revizionizmi jugosllav, i shitshqijtjetë së socializmit vetëadministrues. I lindur si një rrymbëse oportuniste ideologjike dhe si një praktikë politike për të minuar nga brenda shoqërinë socialiste e partijës e vërteta komuniste, ai mbetet një amë të referuar të borgjesës ndërkombëtare imperialiste në luftën kundër socializmit dhe lëvizjeve çërim-tare. Kërkimi për revizionizm në jugosllav gjëndron në atë që ai u ofron koncep e gjashtme e «rrugë të sprovuarra» të gjithë atyre që vijn në udhën e tradhëtisë revizioniste e të degjënërimit kapitalist. Hershovianëm që në parë, toljatiqës e të tjerët më vonë, janë frymëzuar nga revizionizmi jugosllav dhe kanë gjetur në të përkrahje e inkurajim për të luftar socializmin e ideologjicë markiste-leninizme.

Duke u hequr si një «socializmin e paangazhuara» nga «socializmi» sërish, revizionizmi jugosllav kryen një punë sëbatores e minuese midis forcave përparimtar të vendave në zhvillim, mundohet që futë në rrugë të gaburra aspirimtë e dhëshirat e tyre të singerta sociale, çorionton përpgjikjet që shumë prej tyre bëjnë për të zhdukur mbeturinat koloniale dhe për të krijuar shëtë të lirë, demokratike e të pavarur. Ai zhvillon kudo e jo me sa mundet një demagogji të madhe të tipit ujërave dhe është mbrojtësi më i madh i pikëpamjave anarkiste e liberalo-trokistë. U provua se «vetëadministrët» titist ishte një doktorë e elektike borgjeze, që në Jugoslavja çoi në një konfuzion të përkeshëm politik e ideologjik, në një zhvillon të dobët e të paburortë ekonomik, në diferen-cime të mëdha shoqërore, në grëndje kombëtare e degjënimit të jetës shpëtirëore.

«Struktura vetëadministrues» që ka përfshirë të gjitha fushat e të gjitha aspektet e jetës, eliminimi i centralizimit demokratik dhe i rrilë të drejtëm të nuk sëlqet në shtetin, Nealizmi anarkist, përbehjësiqë ideologjia antishitet, kanë krijuar një copë për të mëdha të klasës punëtore, një kundërëvënë konskurrente midis partizanëve të ndryshme të saj, e çka është në këc, një frymë të thekuar sektoriale, lokaliste e individualiste borgjeze. Klasa punëtore jo vetëm që nuk luani një rol heqemon e drejtues në shtetin e në shoqërinë jugosllave, por me anë të sistemit të vetëadministrimit është vërsi në kërkesa të tilla, që të mos jetë në gjendje të mbrojtë interesat e saj të përfgjithshme e të vepronë kompakte dhe e bashkuar.

...Ideja hrushovianë, që u trumbet e të madhe, sipas të cilës vazhdon paqëse kaluar kohë e revolucioneve proletare me dhunë dhe se puhteti mund të merret nga duart e borgjesë «së rrugë paqësore», «së rrugën parlamentare», u erdhë shumë për hesh revizionistë e vendove të ndryshme të botës. Duke u shqyrtuar këtë ide, ata ndërton strategji dhe taktika të atilla, që mendonin se do të ndihmonin për të fituar besimin e borgjesë të saj, e eila do të shihet se tashmë komunitetit janë zburtur, se nuk ekziston në rreziku i vjetër që predikoin Markesi dhe Lenin, se revolucioni i tyre do të jetë një revolucion «paqësor», «reformist», «humanitar».

Revizionistët Italianë, me Tolaqin në krye dhe me gjithë pauesit e tij den te Berlingueri, ky latifondist i madh saj, 
me kohë kanë pritur të shkrupte shkëndija e luftës kundër markizëm-leninizmit. Ata qysh herët i kishin mprehur armët për luftën antikomuniste duke shpalosur teoritë e tyre «të policentrizmit» e «të reformave të strukturës» në fillim dhe atë të «kompromisit historik» më pas.

Partia jonë me kohë ka donaskuar natyrën, oportunistë të teorive toljatiste dhe qëllimet kundërrevolucionare të tyre. Në të njëjtën kohë ajo ka shqjuguar se toljatistët, të nxitur e të mbështetur edhe nga revizionistët sovjetikë, do të shkënë më tej në tradhini e tyre, ata do të bëhen flamurat e më të zëlshëm të oportunizmit evropian.

Dhe faktet tragojnë se revizionistët toljatiste nga kërkesa për bashkëpunimin me socialdokrimatetë nga kërkesa për zbatimin e kushtetutojët bregjze nga mbron mbrojtet më të zëlshëm të rendit bregje nga udhëtarë e paqësorë të rrugës për në socializëm, në kthyen në ushtary të armatuar të kapitalizmit.

Udhëheqja revizionistës italiane, si dhe gjetia revizionistët e tjerë, u mbër rëmu nëse se, me teoritë e saj të reja, kishte rëmu ndihmën e shpëtimit të ngjarjeve të botës, që njihin kishin parashikuar as Mirkis, as Engelsis, as Leninit e as Stalinit, se u kishte dhënë zgjedhjet më kryesore problemeve të revolucionit. Por fenomenet e ngjarjet e përmbyshëm të gjitha teorite të predikimet e revizionistësve.

Të tillë janë tështë, ndërr të tjerë, sidomos ngjarjet e Kiliti, të cilat nxorën në shënya të gjithë zbritësinë e teorive revizioniste dhe demin e madh që ato i shkatërojnë revolucionit. Kiliti e kohës së Alendas revizionistës të mbarëroi si zbatimin më korrefkt të luftës për socializëm, që i përshtatë jetë krijuar shumë më të rëmuqësorë. Kili për ta ishte «prova e gjallë» e zbatimit të të ashtuqajturit socializim «pluralist», «demokratik» e «kombëtarî», realizimi konkrekt i të gjitha teorive të mbron mbështetura nga mbron kori revizionistë botëror.

Por ajo që për popullin kilitan është një trajqeti e madhe, por e përkohshme e kallimtare, për revizionistët modernë është një disfatë e pandërrippme, një përbashqsje e kalave të ngriturë në rërë, e tërri teorive të tyre oportunistëve.

Grushit fashist në Kili përgjegjeshi në mënyrë fare të qartë, ashtu si vëte më parë në Indonezi, teoreti e revizionistëve mbi rrugën paqësore e parlamentare. Ai trëgoi se ligjet e hekurta të luftës klasore, të revolucionit e të kundërrevo- lucionit së ngrënu në sipas ndërprerjes të sëmura dhe dëshirave subjektive të revizionistëve.

Revizionistët italiane, pas ngjarjeve të Kilit, si shërbyr të zëlshëm të bregjezisë që janë, përputuan më tej të teorite të tyre, duke u futur më thësh në rrugën e tradhës. Ata dobën te kelen se për të shkruar në socializëm, <i>në kush- tet e reja</i> në mjafton më të që komunistët të marrin shumicën në parlament, por duhet që më parë të përfitojnë më të alean të gjithashtme e edhe me parët kryesore bregjze. Kështu lindi «kompromisi historik» me partinë demokristiane italiane, partinë e Vatikanit e të FLAT-it, të NATO-s e të Tregut të Përbashkët. Revizionistët toljatiste, duke u përplisur në teoritë reformiste, lypën tani me agjum nga socialdokrimatike dhe demokristianë të është thënë nga fititë më të njëjtrë kapi- tali spektual nga djersa e popullit italian.

Åshë të një fatkëqësi që këta renegate, të cilët kërkojnë të bëhen administratorë të punëve të bregjezisë, vazhdojnë në mashtrojnë akoma proletariatin italian. Por ne shprehim bindjen se klasa punëtore të Italia-s do të dali nga amullia ku e kanë futur revizionistët e sindikalat e tyre reformiste anti- revolutionare dhe do ta kuptojë se në situatën që ndodhet Italia-s ese duhet të rrëmbëjë flamurin e kuq të Markshit, Engelsit, Leninit e Stalinit dhe të cili dërgi revolucionit, ose vjen fashizmi me pasojat që të rënda që ajo e këtë njohur më të.
me një çështje thjesht emërtimi, por me mohimin e domesqashmërës për të përmbyuar raportet shqërrore me revolucion, me dhunë. Revizionistët e dinë se po të flitet për proletariat, i cili në kapitalizëm nuk ka asgjë tëjet përmend forcës së tij të krahut, atëherë kuptohet vetëm se kë suhët të luftojë kundër shfrytëzuesve e shpërptave të vet, duhet të thyejë prangat. Pikërisht nga kjo luftë, që ka për objektiv shkërurimin nga themelet të pushtetit të vjetër të kapitalit, ka rikë borgjezin. Prejazm ideologjët e shërbëtorët e saj të tiptit të Zhorzh Marshejë japin e marrin që të bindin ujërëzat se proletariatit sot nuk qenka me i atili se e ka cilësuar Marksi, i shfrytëzuar nga kapitalistët, se nuk qenka më fora e krahot të tij që krijuon mbivilën dhe kapitalin, se gjoja mjeklet e predhimit nuk qenken më në dorë të kapitalistëve, por të administratorëve, të teknokratëve.

Duke mohon ekzistencën e proletariatit si fora kryqësore revolucionare e shoqërisë, si varrimhës i kapitalizmit, revizionistët duan t'u hapin rrugë edhe tezave të tjera anti-markxiste. Deris s'ka proletariat, nuk ka më nevojë as për dikthuri të proletariatit. Për këtë problem kyç të toorinjë si sociologjët shkonin në kampin revizionist në fakt të gjithë janë në të njëjtën pozitë. Por për arsye taktike, sa për sy e faqe, dikush e mbrojnë formën e «dikthuturës së proletariatit, siç bëjnë revizionistët sovjetikë dhe partite e vendeve që bëjnë pjesë në të ashtuqajmun famjije socialiste, të tjerë të edhe si pothës sëbja masë, siç bëjnë Marsheja, Berlingueri dhe Kariolaja. Në fakt nga ana e revizionistëve të Moskës ky asgjë një blok, pas dikthuret e proletariatit nuk ekziston më as në Bashkimin Sovjetik dhe as në vendet e Evropës Lindore. Atje ekziston vetëm një dikthuri, dikthura kapitaliste, fashiste.

Në «blokum» revizionistët sovjetik flitet edhe për toorinjë e luftës në klasave, por edhe kjo sa për sy e faqe, për arsye maskrimi, pasi luftë klasash në kuptimin markxist-lemnizit nuk zhvillohet as në Bashkimin Sovjetik, as në vendet e tjera të Evropës Lindore. Kurze Marsheja, Berlingueri, e.j. predikojnë «vëllazërimin në divergencës, vëllazërimi e bashkim për të
shkuar "në socializëm me reforma" të gjithë bashkë: borgjezë, kapitalistë, punëtorë, policë, ushtri borgjeze etj. Kryshovianët ka kohë që e kanë deklaruar si të shuar luftën e klasave brenda Bashkimit Sovjetik. Por në fakt atje ekziston lufta që bën borgjezia e re kundër klasës punëtorë. Atje dhe në vendet e tjera revizioniste ekziston dhe zhvillohet lufta e proletariatit kundër shfrytëzimit të egër të borgjezisë së re dhe, sic po ngjet në republikat sovjetike, në Poloni e gjelkë, klasa punëtore ndryshet në revolta kundër shfrytëzimit. Me siguri kjo luftë do të bëhet edhe më e fuqishme në të ardhmen.


RAPORT MBI PROJEKTKUSHETUTËN E RE

Mbashur në sesionin e 5-të të legjislaturës së 8-të të Kuvendit Popullor

27 dhjetor 1976

Të dashur shokë dhe shoqë deputetë,

Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë dhe komisioni i posaçëm i krijuar nga ky Kuvendi për hartimin e Projektkushetutës së re të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, më kanë ngarkuar të'ju paraqit, që në emër të tyre, projektin përfundimtar të liqet të ri themeluar të shetët tonë socialist që juve ju takon ndoci dhe ju bie përgjegjësia e madhe ta diskutoni e miratoni.

Pas hartimit të Projektit fillëstar që u shpall publikaht nga Kuvendi Popullor në janar të këtij viti, masat e gjera punonjësë, në qytet e në fshat, nën udhëheqjen e drejtëpërdrejtë të Partisë dhe të Komitetit Qendror të saj, u njohën me dispozitët e tij dhe zhvilluan diskutime jashtëzakonisht të gjera, të gjalla, revolucionare, në formë nga më demokratiket, për plotësimin, saktësimin dhe për qëmësimin e Projektit në drejtimet politike, ideologjike, juridike, organizatove etj.

Njohja e masave me Projektin e Kushetutës dhe diskutimi i tij i zhvilluar me një melodë e stil pune nga më të efektshëm, jo vetëm i dha vendit tonë socialist një kontribut të madh për hartimin e një kushtetute nga më demokratiket e nga më revolucionare, por shërbeu njëkohësisht si një shkolli e madhe teoriko-politike e morale. Ky aktivitet i gjerë u
ka dhënë e do 't japë një shtytje të paparë prochimit, mendimë përparimtar dhe veprimët revolucionarë. Të gjitha këto do të hapin perspektiva të shkelqyore për ndërtimin më me vrull të socializmit në Shqipëri:

Duke marë parasysh numrin e madh të diskutantëve në tërë Shqipëri të diskutimet e tyre të shumta, të thella e të dobishme, mund të thuhet me sigur se Projektit që ju paraqitet për aprovim, mban plotësisht vullën e mendimit të urti e revolucionar popullor. Projektkushutetëtë është vepër e madh e Partisë dhe e popullit tonë, ajo është pasqyrë e shkëlqyjer e realitetit tonë, tregon pjesërinë e madhe politike e ideologjike të Partisë e të popullit, si dhe vitalitetin, guximin, vendozigjërinë dhe konsekuencën e tyre të palëkundshme për të çuar përpara, fortuar, tullëzar, bagatuar dhe mbrojtur atdheum socialist.

E tërë puna e gjithshme që u zhvillua për diskutimin e madh popullor të Projektkushutetutës së re në kuafrin e 35-vjetorit të lidhëmllit të Partisë e të Kongresit të saj, u kurojëzua me sukses. Kongresi i 7-të i Partisë, me një entuziasëm të papërshkruar, e vlerësuar lart njëzetë Projektit e Kushutetës së re socialistë.

Komisioni i posaçën për hartimin e Projektit të Kushutetëtës, duke e çmuar drejt dytërin që u ngarkua nga Kuveniti Popullor, pasi u njoh mirë me materjet e përplasetura nga Komiteti Qendror, me plotësimet, saktësimet dhe përmirësimet e shumta të propozuara nga masat e që nga popullësia, nga kuafrin, institucione, organizata dhe organe shëndetore e partisë, si dhe me vlerësimin e partisë që i bëri Projektit Kongresi i 7-të i Partisë dhe, pasi i sistemi i i studiosi me kujdes, i pasqyroj në Projektin përundimtar.

Ju, shokë dhe shoqët deputetët, jeni të njohur me përmbytjen e dispozitave të Projektit të Kushutetës, sepse bashkë me popullin, edhe vetë u aktivizuan në diskutime dhe në tërë procesin e hartimit të Projektkushutetës. Në raportin e Komitetit Qendror të Partisë që ju paraqit Kongresit të 7-të, një kapitull i veganë i kushtua tërësisht


Projektkushutetëta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë pasqyrë në mënyrë të sintetizuar realitetin tonë socialist dhe tendencën e zhvillimit të tij, vijën e Partisë, të mësimit dhe përvojën revolucionare të saj, ajo përshkohet fund së krye nga ideologjia markisiste-leniniste dhe nga parëmjet bazë të socializmit shkencor. Është për këtë arsye që përmbytja e Projektit jo vetëm është miratur nga masat tonë punonjëse, të cilat kanë gjetur të shprehur besnikërisht në të vijën e drejtit të Partisë sonë gjetë zhvillimit të pandamëhëm të revolucionarë socialist dhe të ndërtimit të mobitjes së socializmit, por ka bërë një jenon pozitive edhe në batë.

Kushutetëta e vendit tonë socialist është shprehje e vullnetit të vetë popullit shqiptar dhe i asgjët tjetër. Ajo është ligj i themelar, bazë mbi të cilin zhvillohet gjithçka e popullit. Kjo Kushutetë, nga njea anë, i përgjegjet një realiteti konkret të vendit, të arritur me gjak, me punë e me djeri dhe, nga nga tjetër, i hapi Shqipërisë socialistës perspektiva të shkëlqyerë dhe të sigurta nga edhe përkohje.

Qartësisë është karakteristika e saj që vëhet re në edhe don që trajton probleme të strukturës, të superstrukturës, të organizimit të të drejtave dhe detyrave të shtatëve shqiptarë. Njerëzit tonë, me që prejjet dhe shqënores që të jetë dhe me që nivel kulturor qofshin, i kuptojnë dhe i zbulojnë nellet e Kushutetës si individ dhe si kollektiva në interesin e madh të shqipërisë socialistës që ndërtohet nën udhëheqjen e Partisë së Punes së Shqipërisë, e cila ndjek dhe zbaton me besnikëri të
madhe dhe me konsekuenë teorinë marxiste-leniniste në ku
shtetat e vendit tonë.

Originaliteli i Kushletutës sonë qëndron në atë që ajo
ndryshon nga kushletutat e vendeve të tjera. Ky originalitet
forcon dhe nuk çar unitetin e popullit; nuk e dobëson, por e
shumëfshin vitalitetin e tij; nuk nixt degjeriminerin moral-politik,
për përkundrazë, ekziston, forcon e kalit vështirë e shën-
dosha dhe të pasha të njeriut tonë, dashurinë për shokun,
esnikë-në ndaj atdheut socialist, ndjenjën e drejtisës. Ajo
ngjë lart punë si riqet edukues dhe krijuese të të mirave ma-
teriale për njerion që lufton dhe frymëzohet për ngritten e
mirëgjies individuale, familjarë dhe të të gjithë shoqërisë,
duke i marrë këto rëshjtë të lidhura ngushtë në rikë unitet të
fortë dhe të koncentruara lirisht në forma nga më demokra-
tiket. Originaliteli i Kushletutës sonë qëndron në faktin e
rëndësishëm që në udhëheqje të vendit është Partia e Punës
e Shqipërisë, pa të cilën nuk mund të kishte Shqipëri të lirë
 dhe shoqëri socialiste.

Experiencë historike ka vërtetuar se idët gjeniale të klas-
sikëve të marxizëm-leninizmit mbi rafin udhëheqisë e të pa-
ndarë të partisë së klasseve punëtore, mbi shkënu ediktuarës
së proletaritë dhe mbi luftën e klaseve janë parime bazë për
ndërtrimin e shoqërisë socialiste. Ata duhet të mbahen fort
parasytë; gjersa të zhdukën plotësisht të gjitha shkaket e bran-
dshme e të jetshme, objektive e subjektive, për lindjen e re-
vizionizmit e për restaurimin e kapitalizmit, pra, gjersa të ketë
triumfuar komunizmi përfundimisht në akullë botërore. Duke
 u udhëhequr nga këto mëreme parimore, në Projekt është san-
kionuar se Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë është
shtet i diktaturës së proletariatit, i cili shpreh dhe mbëson intereset e të gjithë punonjësitë, që zhvillon pandémperën revolu-
cionin duke iu përmbytjet luftës së klaseve dhe se Partia e
Punës e Shqipërisë, pararojë e klaseve punëtore, është forcë e
etme politike udhëhoqése e shtetit dhe e shoqërisë.

Me apritjen e këtyre parimeve themelore markiste-lenin-
iste në norma kushtetuese në një kohë kur revizionistët mo-
dernë i kanë shtrebëkur në mënyrë plagante, ne u bëjnë
një shërbin të madh jo vetëm atdheut tonë, klasës punëtore
de populiti shqiptar, por tregojmë në praktikën tonë forcent
krijuese e gjithnjë të ve të marxizëm-leninizmit, mbrojtëm
parimet e patundura të diktaturës së proletaritë, idët e pa-
vdekshe me të socializimit shkenkor.

Në Projektin e Kushletutës është sanksionuar edhe ideja
tjetër shumë e rëndësishme se në Rëndësishmën Popullore Social-
liste të Shqipërisë marxizëm-leninizmi, ideologjia e klasseve pun-
ëtore dhe e Partisë së saj, është ideologji sunduese. Kjo norm
më kushtetuese, që shpreh një fitore të madhe historike të rea-
lizuar te ne, nga njëra anë, afirzon, tezën me rëndësi par-
more se socializmi mund të ndërtotet vetëm mbështetja e kësaj
ideologjive shkenkore, dhe, nga ana tjetër, e pret rrugën përp
hapjes në vendin tonë të ideologjive të futaja dhe gjithë teorive
të revizionistëve moderne mbi «pluralizmin ideologjik», mbi
«qarkullimin e lirës» të ideve e të kulturave reakcionare, që janë
armë të kundërrevolucionit politik dhe të agresionit ideologjik,
pas të cilët vjen edhe agresioni i armatosur ushtarik.

Në kushtet e zhvillimit të sotën botërore, kur imperializmi
d dhe socialimperializmi bëjnë të gjitha përpiarkin për të sun-
duar mbi popull, kur ideologjëtë shërbimin të tyre përhapin
«teori» nga më montruarë për ngrënmin e kõmbës, një
rëndësi të dorës së parë mër mbrojtja e sovranitetit, e rrj
tjes së pozitës së pavarur të shtetit në të gjitha fushat. Sëmu-
icë e popullve të bëshë sot bërzi përpiarkin të mëdhë dhe
dëshirojnë më forcent ligjet koloniale e sundimin neokoloni-
list, ato rregull, praktika, zakone, marrëveshje të përbash	etë e vjetër e të reja, të vendosura nga borgjezja për të ruaj
rjohet shpërthimin e popullve, dallimet e diskriminimet e urryra në
marrëdhënjet ndërkomëtare. Këto ligje mundohen me të gji
thënë se nuk konservej, e të përjetësojnë të dy super-
fuqitë, të përpiqen të grumbën punëtore e vendive të tjera, të
sigurojnë privilegje dhe të sklavërojnë popull të ndryshom.
Populli përpiparimtar e shtetet demokratike që nuk pajtoh
me këtë gjendje dhe luftojnë për vendosjen e sovranitetit ko-
mbështë mbi pasuritë e tyre, që luftojnë për forcimin e pavarësisë politike e ekonomike, për burazi e drejtësi në marrëdhëniet ndërkombëtare, gëzajnë solidaritetin e përkrahjen e plotë të popullit e të shtetit shqiptar.

Republika Populllore Socialist e Shqiptësisë, që, sicç është shpallur edhe në Projektin e Kushtetutës, i përmbyhet me vendosmërinë paraimit të vëlëvendosjes së popullve, ushtrimin të plotë të sovranitës së kombëtárë, edhe poshtë që formë kufizimi të sovranimit të ndër fushë qoftë. Duke sanksionuar këtë qenërim, që ka këtë drejtësi të vendosur me vijën e Partisë sotë, në Projekt dekkurohet: «Askush tjetër veç organerve të përakuar arrin sërishëm në këtë kushtetutë në këtë mund madhësi sovranitetin e popullit dhe do atribut të tij në Republikën Populllore Socialiste të Shqipërisë dhe në emër të saj». Me këtë dispozitë të lëgjitet jo vetëm një përgjegjësi me vendosur «teoria» false borgjeze që e konsiderojnë sovranitetin një «koncept analonxikon», «burim i të kushtë në botën aktual» etj., por hidhet poshtë kategorikisht edhe «teoria» e revizionistëve sovjetikë mbi «sovranitetin e kufizuar» në dobi të «interesave suprane» të shërbyeshqiturës bashkësisë socialiste.

Çdo shtet që respekton vetevend dhe të tjerët ka normat e veta që e u ciliqëria në rrethat mijeçore. Këto norma ndryshojnë sipas botëkuptimit të çdo shteti. Asnjëri kërko mund të i imponojë tjetrit normat të tij.

Një dëkkë që i përluan ose i përshkruajt një regjimi, mundet të mos i pëlqejë dhe as të përkrahët një tjetrë. Opinionet dhe pikëpamjet e veta asnjë shtet kërko lë kërko të errësirë, pa i shfaqur edhe në formë kritike e polemike karshi një shteti tjetër. Është e llogariturë të ketë edhe shtetet me të vërtetë sovra me, si që, në këtë karëmor e një pranojnë të shkruhen «shkopit të dirigjenjës» dhe asnjë shkopi tjetër.

Në qoftë se ka të tjerë që dëshirojnë ta pranojnë «shkopin e dirigjenjës», ose «shkopin e madhës», kjo është punë e tyre, por Kushletuta dhe ideologja jonë në lejojnë dhe në urdhërojnë që të luftojnë presimi të tilla që cenajnë intereset e shtetit tonë socialist dhe të popullit të tij.
Normat juridike kush qualifier e mbrojtjen e at dheut e te fitoreve te arritura, kan e rritur peshe zemrat e popullit patriot herolik shqiptar. "Edhe njqind vij i qoft tek shqiptar kur te lehekaj kushtrimin Partiai, do te cehemi pa i ndie vjet, me shtatim drejt te peshka e me armet ne dorri do te mbrojtjei vatinim, sikanin me plot entuziasem e atledhah si disa veteranet tek u ndonjoi me Projektin e Kushtetutesi s Republikkes Popullore Socialistes te Shqiperise.

Për të rajtur pavarresin e at dheut te fushe ne ekonomike, për te mbrojtur te pazaruar rendin shoqeror ekonomik, socialist dhe pronen socialisti mbi njetet e prodhimit, Projekt i Kushtetutjes afirion se ne Republikken Popullore Socialisti te Shqiperise ndaheni dheja e koncesioneve, krijimi i shoqerive dhe i institucioneve te tjera ekonjve te financiare te huaja, ose te përbashketa me monopolet dhe shtetet kapitaliste, borta qeze e revizioniste, si dhe marra e kreative prej tyre.

Imperiializmi amerikan dhe socialistimim sovjetik e lakuhe te tyre "i vajnie hallin" Shqiperise socialisti se si do te rrjedhe dhe do te zhvillohet ajo me forcet e vetra pa marre kredi nga kapitalisti.

Ne do te ecim perpara me forcat toma. Ketke vendosmire e kan e vrethet koha dhe realiteti i pemosheshem i vendit to-ni, realiznim e ndihma ne ekonomi, ne arsim e kultur.

Ne kemi kuptime te ndryshme per ndihmat ne formen kredive qe njeri ndihet nga jasht. Ne nje ane jan e ndihmat e dhena nga nje shtet socialisti veja dhe nga ana tjeter, kredite e dhena nga imperialismi, socialistimim dhe kapitalistet. Tae parat jan e ndihmve vezaore, pa interes, pa presion politike, te palaftura me konflikture. Kurse kredite e imperialismi, te socialistimimin dhe te kapitalizimit botator, ne qdo formes qe te jepen, synonj e cenoj ne lirine, pavarresin e sovranitetin e popullve e te vendet te ndryshme, duke i vende ne presion politike te vazhdueshme.

Vendi jenje kurve nuk ka pranuar dhe nuk do te pranoj kredi te tilla sklavavrucese, qe ejane tjeter vecese forma te neokolonializmit.

Kushuleteta e re nuk te shleg per mendime ekuvoke dhe per interpretime ne dem te lirishe, pavarresise, sovranitetit dhe mbrojtjes e at dheut. Nxe te njefjen nehe, ajo nuk prek te drejtoj e amj khetet te tjeter. Kushuleteta nuk lejon kerkend, shtet ose individ gofte, qe te pazihet ne punet e breshmave te vendit toni dhe, amasellitas, nuk i lejon as shtetet toni te diktaaturres se proletariatit te ndryshoj ne punet e breshmave te ndonj vendi tjeter.

Nje shtet socialist si yni, qe ka nje Kushuletet te till nga mene demokratiket, nuk ka si te mos jetet ne marregheme te mira dhe meqesore me popull e botet.

Kushuleteta jon e shkete kushuletet te njej izolimin e vendit toni, si pretendojne disa, por ne te kundirtjen, ajo njej daa bure, respektin e popullve, te demokratave, te njerzeve dhe te shteteve perparimare.

Projekti i Kushuletutes, nepermjet shum ne dispozitave te tij, e ka bere te vetin perparimin marksist-leninist se demokracia socialist i shkete e pandare nga diktauta e proletariatit, se nepermjet zbatimit te plotet te demokracisë se gjerpe per punojsej mund te ruhet e te konsolidohen diktauta e proletariatit dhe se veten kjo diktautar shkete ne gjendje te siguroj demokracin e vrechtet per masat.

Gjithso pushitet shtetetor ne Republikken Popullore Socialiste te Shqiperise buron nga populli punonjesh dhe i perket atij. Klasa punetore, fshatarresia kooperativiste dhe punonjeshit e tjere mund te ushtrojne te drejtojte te tyre kusheltetes per geve rjen e vendit, jo vetem nepermjet organave pefaqyesues, por edhe drejtpeisjaq.

Gjithso nektrimin e shtetit toni socialist, qe nga keshillat popullore te instancave nje te ulita e shqer te organi me i lartet i pushitet shtetetor, qe shkete Kuvendi Popullor, e perakom thelliasht fryma e demokracixh socialisti. Organet pefqauesu dhe organet e tjera te shtetit, ne ushrimit e uprimishe te tyre, mbishkuten ne iniciativen krijues te punonjeshve e te organizateve shoqerore dhe jasoj llogari perpara popullit.

Nje shprehje e gjallje e konkret dhe rolit udheheqjes te kla-
sës punëtor dhe e demokracisë socialiste në veprimi është edhe e drejtë e ushqimit, nën udhëheqjen e Partisë, të kontrollit nga kjo klasë mbë veprimtarinë e organeve shtetërore, të organizatave ekonomike e shoqërore dhe të punonjësive, që sanksionon Projektet. Kontrolloi punëtor është pjesë e pandarës e vijës së masave dhe përmbën jo vetën e një pjesë të veprimtarisë së Partisë e të shtetit, por shpreh edhe një tipar dullues karakteristik të realitetit tonë shoqëror.

Shumica e kushtetutave të vendëve kapitaliste, ku sundon e agër dikatura e borgjezisë, si dhe kushtetutat e vendëve ku sundojnë revizionistët, shquhen për frazeologinë demokratike, por prapa fjala të bukura e premtimëve boshe për «lirinë», «barazimën», «drejtësinë» eja, fshihet dhuna e klasave shqyrtezuese dhe e klakave sunduese që ushthojnë mbë punonjëse.

Për realizimin e të drejtave dhe të lirive demokratikës luftojnë sot në të katër anët e botës masat punonjëse, të cilat, siç thohet Lenini, duan të fitojnë jo premtimin e lirisë, jo lirinë të letër, por lirinë e vërtetë. Sa herë që masat kërkojnë zbatimin e normave kushtetuese të shpallura me qëllime maskurorëse, kjo orrja e tyre cilësohet shpejt e shpejt si veprimtarë që rrezikon rendin shtetëror dhe politikat me zharr e hekur. Ky realitet argumenton teozën e drejtë markiste-leniniste se atje ku nuk ka fituar akoma dikatura e prelaturatit, ose atje ku është hequr dorë prej saj, masat punonjëse nuk mund të gëzojnë të drejtë dhe liri të vërtetë demokratike.

Në atdhun tonë socialist, nëpërmyrjet zbatimin të demokracisë socialiste, shtetasve u janë sigurtar me ligj të drejtë që ata i gëzojnë realisht, sepse se ne nuk ekziston ndonjë hendej midis ligjit dhe realitetit. Të drejtë të bëhën janë, shëndom, barazia e shtetasve para ligjit pavarësisht nga saki, raza, kombësia, arsimi, pozita shoqërore e gjenjda materiale; e drejtë për të zgjedhur dhe për të zgjedhur në të gjitha organet e pushitetit shtetëror; e drejtë për punë dhe për pushim pas punës; e drejtën për sigurimin e mjeteve të nevojshme materiale për jetësë të pleqëri, në rast sëmundje eje shumëse.

lë arësisë për punë; sigurimi faltis i shërbyimit të nevojshëm mjetësor, si dhe mjetët në qendrat shëndetësore të vendit; e drejtë për arsim; e drejtë të bashkimit në organizatë të ndryshme që veprojnë në fushat politike, ekonomike, kulturore, si dhe në çdo fushë tjetër të jetësë së vendit; e drejtë për të bërë kërkesa, ankeza, vërtetje dhe procesime në organet kompetente për çështje personale, shoqërore dhe shtetërore e shumë të tjera që njihen nga ligji yëm themelart dhe nga ligjet e tjera. Shqipëria është vendi që ka hequr i pari në botë të gjitha taksat.

Po kështu, Projektit jo vetëm i shpalë të drejtat e palicëve kombëtare, por ai, në të njëjtën kohë, sanksionon dënimin sipas ligjit të çdo qëndëm të këtyre të drejtave.

Të drejtave themelore të shumta që shteti u garanton shtetasve tonë, u komisionuar detyrat, që janë në të njëjtën kohë edhe nëder për ta. Shtetetet kanë për detyrë ndryshëm e sanksioninës dhe ligjve të tjera të rendit vendi; runjtjen dhe forcimin e rendit socialist dhe zbatimin e regjulave të bashkëqëshëm socialistë; runjtjen e forcimin e pranë socialist dhe qëndrinin e ndryshmejshmërisë përfundimisht mbrojtjet e udhëheut socialist dhe, lidhur me këtë, detyrimin e përgjithshëm ushtaror të përgjithshëm e vazhdueshme luftarë, dhe kadhere në këtë detyrim të përgjithshëm ushtaror të përgjithshëm Luftë, dhe të revolucionit tonë popullor.

Armiqë të lirisë e të socializmit, duke kundërshtuar luftën e klasave, dikataturën e prelaturatit dhe rolin udhëheqjes së partisë së tij, me qëllim që të mbrojëtori vendin kapitalist dhe të jashtëfikajë inxandeloshëm e rendit borgjezat atje ku ai është përmbyuar, «teorizojë» për «socializmin demokratik», për «socializmin me frytë të njerëzit» dhe për kthimin prapa në demokracinë e humbër nga klasa shqyrtezuese e nga armiqë e popullit.

Në vendin tonë, sigurisht si u vu në dukje, shtetasve u sigurohen të gjitha të drejtat e njohtme nga kushtetuta dhe nga ligjet e tjera, por në mbyllmës dhe do t'u mblyet gjithmonë shtegu
armiqve të rendit tonë shtetëror e shoqëror për të dëmtuar sadopal interesat e popullit, të atdhuej e të socializmit. Te ne nuk ka pasur, nuk ka e nuk do të këtë liri veprimi për armiqve. Duke mbrojtur këtë vijë të Partisë, Projekti ndalon krizimin e gjërdo organizat e karakter fashist, antiderokratik, fetar dhe antisaqist; ndalon edhe veprimtarinë e propagandën fashiste, antiderokratike, fetare, luftëxhitése, antisaqiste, si dhe nxitjen e urregjisë kombëtare e racore. Në këtë qëndrim Partia jonë është një formaj me mësimi i Leninit, që thoshte: «Bishik me një zgjerim shumë të madh të demokratizmit, që bëhet për herë të parë demokratiznim për të varfrit... dhe jo demokratiznim për pasanikë, diktatura e proletariatit sjell me vele një varg kufizime të lirisë për shqypësit, për shqiptëzuesit dhe kapitalizmit».

Të drejtat e shtetës janë të pandara nga plotësimin i detyrave të tyre dhe ato nuk mund të ushtarohet në kundërshim me rendin socializq. Të drejtat dhe detyrat e shtetës janë në unitet dhe ndërkohën mbësajen e pajtimit të interesave të individit me ato të shoqërës, socialiste, duke i dhenë përparësi kuroshër të interest e përgjithshëm. Zhvillimi i shoqërës socialiste shpesh në afirimin gjithmë e më të madh të interesave personale e shoqërore, sepse, siç shkurante Marxit, shoqëria sociale krijoj kushtë të tilla në të cilat zhvillimi i lirë i selet eshtë kusht për zhvillimin e lirë të gjithëve.

Edhe përsa i përket rendit ekonomik, Projekti i Kuqetutës pasajron parimet themelore të politikës ekonomike të Partisë dhe ligjësion ato në të sistemit të marrëdhënienve sociale në prudhim që përbojnë karakteristikat themelore të socializmit të vërtetë.

Projekti, juridikisht, i shpall mjetet e prodhimit si pronë shoqërore socialiste në formën e pronës shtetërore, që i përket gjithë popullit, dhe të pronës kooperativiste në bujqësi që i përket grupit të punonjësve të fsahan.

Mbi bazën e pronës socialiste mbi mjetet e prodhimit dhe nëpër mjetet veprimtarisë së ndërriegjeshme të Partisë e të veç të masave punonjës, kryhet afirimi gjithmë e më i madh midis

fshatit e qytetit, punës mendore e fiziqe, realizohet zhukujka graduale e dallimeve të ndryshme që ekzistonajne akoma në shoqërëm tonë.

Për arsye se pronë socialiste mbi mjetet e prodhimit për-bën bazën e papërthësim rëndit ekonomik socialist, Projekti ligjësion si normë kushtetuese detyrimin e shtetit për ta mbrojtur këtë pronë.

Edhe pronë vetja që përbohet prej të ardhurave nga puma dhe nga burime të tjera të ligjshme, që shërbejnë për plotësimin e nevojave materiale e kulturore të personit e të familjarëve, njihet e mbrohet nga shteti yndë me të vëmijn kufizim që ajo nuk mund të përdoret në dëm të interesit shoqëror.

Midis objekteve të tjera të pronës shtetërore është deklara si e tillë edhe toka. Duke e shpallur tokën si pronë ekkskuzive të shtetit, Projektkuqetëtata synon të shprehur juridikisht atë realitet që është faktarë, arritur prej kolësh në vendin tonë. Kuptohet se shpallja e tokës pronë shtetërore nuk është të ndryshmojë shumë madishtë, që është më të varësit nga dhëmbja e saj në përdomor shoqëror kooperativave bujqësore ose organizatave shoqërore.

Shokë dhe shoqë deputetë,

Përveç këtyre parimeve e normave që përmanda shkurrimisht, siç e dini, në ProjektKuqetëtë janë sanksionuar edhe shumë parime e norma të tjera të rëndësisë që kanë të bëjnë me ndërtrimin e funksionimin e tjerë jetës — politike, shoqërore, ekonomike, kulturore etj., siç janë ato që rregullojnë rendin shoqëror ekonomik, marrëdhëniet e pronësës e të shpërndarjes, zhvillimin e planifikuar të ekonomisë, marrëdhëniet midis kuadrove e masave, midis shtetit e shoqërisë, parimi i unës në gushtetit, i centralizimit demokratik, i liggjshmërisë sociale etj.

Këto parime e norma, të sanksionuar në Projektin e Kuqetutës, japin tablonë e plotë të shoqërisë sociale, që eçen përpara në bazë të parimeve të marksizëm-leninizmit,
të cilat janë vërtetuar plotësisht në praktikën tonë revolucionare. Kushtetutë e re do të jetë burimi kryesor dhe baza e legjislacionit tonë të ardhshëm. Miratimi i saj duhet të shënojë pikënisjen e një pune të re për përmbërësimin e mëtejshëm të ligjeve kryesore të shtetit. Këtu hyjnë, në radhë të parë, kodet e ndryshme, të cilat kanë luajtur një rol të rëndësisht, por që tanimë janë kapërçyer në disa drejtme, prandaj duhet të ripunohen për t’iu përgjigjur më mirë kërkesave të fazës së tanishme.

Shokë dhe shoqë deputetë,

Regjimi ynë socialist është regjimi i klasës punëtore, është dikatura e saj, që e ka bazën sociale në aleancën e partnerisëme të klasës punëtore dhe të Ishtaratësise kooperativiste, është regjimi i demokracisë së vërtetë revolucionare. Në këtë regjim si yni populli ka marrë në duart e tij është e vetë dhe qeverisë vendin.

Këto ide të mëdha pasqyrën, zhvillon dhe mbroton Kushtetuta e re. Në këto ide dhe në zbatimin e tyre qëndron forcë e madhe e popullit tonë. Në themel të këtij ideve dhe vepërmeve të drejtë në vendosurara qëndron ajo politikë e drejtë e shtetit shqiptar që zhvillohet në sërën ndërkontëkur, që populli dhe individet progresiste e kuptojnë dhe e respektojnë. Politika jonë ndërkohët e respektuhet sepse ajo karakterizohet nga dashamirësia ndaj shteteve të tjera dhe nga dëshirë për ekzistencën e marrëdhënive të mira në bazën e parimeve të njohura të bazasës, të respektimit të sovranitetit shtetëror të të integritetit territorial, të mosnderhysjes në punët e brendshme të njëri-jezirit dhe të dobësisë reciproke. Ne ckim kundër korentit imperialisto-revisionist. Korenti ynë është revolucionar, dhe shembjë e rendit kapitalist, vendin e t’i cilit do ta zërë socializmi dhe komunizmi, shoqëria pa klasa. Kjo shoqëria është e ardhmja e njëri-zëzimit, që do t’i arrihet të ndërtohet me luf tëra klasore, me gjak dhe me sakrifica. Por do të ndërtohet. Imperializmi dhe socialimperializmi janë në kalbësim. Socializmi do të triumfojë, bota dhe nëjërëzimi do të shpëtojnë nga këto muryta.

Miratimi i Kushtetutës së re është një ngjarje e madhe në historinë e popullit tonë, një hap me shumë rëndësi në lufën e tij për ndërtimin e shoqërisë socialiste. E bazuar plotësisht në parimet marksiste-leniniste të zbaturura në mënyrë krijuese nga Partia jonë e lindshme dhe duke sintezuar në mënyrë shkencore përvojën tonë revolucionare, Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë përbën një dokument me rëndësi e madhe teorike dhe praktike, që do të shërbejë ndërtimit të plotë dhe me sukses të socializmit në vendin tonë.

Populli ynë heroik, që ndërton jetën e tij pa iu trembur syri nga rethimi imperialisto-revisionist, duke vënë në jetë detyrat e madha të Kongresit të 7-të të Partisë, do ta çojë edhe më përmirësimin e socializmit, do ta forcojë më tej mbrojtjen e atdheut. Në Kushtetutën e tij populli do të gjejë një frymëzim të ri për fitore edhe më të madha, për ta bërë Shqipërinë më të fortë e më të begatoshme, për të siguruar socializmin dhe atdhuen nga çdo rrezik, ngadon që të vijë.

Masat e gjerë të popullit tonë e thanë fjalën e vet për Kushtetutën e re. Dukë vënë në jetë me besnikëri mandatin e popullit, ju flot, shoqë e deputetë, që të miratojnë njëzëri e me entuziazëm Kushtetutën e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, Kushtetutën që mishqron tiparet e vërtëta të socializmit fitimtar, shpërtiln iridashës dhe guximin e popullit tonë, vijën e urtë marksiste-leniniste të Partisë sonë.
TREGUESI PROBLEMATIK I LËNDËS

A

Administrata ehtësore, administratim

- si pjescë e diktaturës së proletarit, rol i udhëheqës i Partisë në të gjitha, 387, 317, 430, 431-432;

Arshi i madh e PSH-i

- shih edhe: Pushtet popullor në Shqipëri.

Aparat

- gjatë Luftës Nacionalçllinare, 17-18, 30;

- 507, 512-514, 539-542, 544, 546-549, 577, 579, 580, 583-584, 625, 627, 667;

Arshi në RPSSH

- gjatë Luftës Nacionalçllinare, 2, 50, 92, 97;
- shxhili, organizimi i drejtimit të arsimi, nje nga dotyret e diktaturës së proletariatit, 79-80, 249, 251, 504, 532, 541, 601-602, 609-609, 649, 684, 699, 702;
- rolul udhëheqës i Partisë në fushën e arsimit, 187, 507-508, 594, 605, 606;
- rolit të tjër përmes edukimin e punojshme, 606-606.
Bashkicet Profesionale t L Shqiptar shtetin e diktoratues s proletariatit

- roli i tyre per educiminin komunist të klaseve punime o - 138-139, 178, 188, 209-210, 216-218, 249-252, 294, 303-304, 315, 316, 467-468; dobryt i roli e tyre per tashkryjisen e klaseve punimeve qe qeveria e vendit, qe organizimin e kontrollit puniror dhe ne mbrojtjen e vendit - 138-139, 210-216, 242-244, 249-251, 363, 440-441, 471;
demokracia e ndihmues së Partisë shqiptare profesionale - 178, 209, 210, 216, 304, 423, 497; Shih edhe: Organizatat e masive. Burokratizmi - rrëmik i rrezikshem i diktoraturës së proletariatit

- 597, 619-620, 639-640, 690-700;
- 595, 603-609, 631, 637-638, 639-641, 655-657, 690-691, 694-
- 696, 698;
- shfaqjet e burokratizmit në pjesën dhe në elementet e tjerë të diktoraturës së proletariatit i rrezikut i tyre - 43, 51, 53-54, 57, 77, 78, 137-
- 138, 152, 157-160, 163, 190-
- 483, 499-501, 559-567, 624-
- 629, 631, 637-638, 655-651, 691-693, 700-704;
- 501, 504-506, 511, 514, 519-
- 521, 533-533, 535-535, 558-

D

Demokracia proletare

- gjatë ndërtimit të socializmit - 94, 98, 120, 132, 144-
- rrugët e shqyrimit të demokracisë socialiste. Lufja kundër shfaqjeve të bujía dhe shkatërvjet të demokracisë - 194-196, 201, 206-207, 265, 266-267, 277, 284, 360-361, 368, 454, 499, 504, 518-520, 557-557, 565, 601;
Shih edhe: Centralizmi demokratik.

Demokracia borgeze, revisioniste

- thelbë i saj rrëthiror, anti-polullor - 283-284, 287, 282-
- 283, 298-309, 303-304, 479, 526-530, 550, 604, 709, 714;
Deputeti i RPSHE

- si përfshirues i popullit - 67, 145, 337, 426, 429, 478, 503;
Diktoratet e proletariatit - vësh- tije themelore e markizizmit-leni-

- thelbë i saj, si shitet i klaseve punimeve - 129-131, 147, 196-
- alecana e klaseve punimeve
Dritëria e organeve të dikta
turës së proletaritarit për mbrojtjen e xhulhësisë e saj

Detyrues e dikta
turës së proletaritarit për mbrojtjen e xhulhësisë e saj

Detyrues e dikta

turës së proletaritarit për mbrojtjen e xhulhësisë e saj

Ekonominizmi
- ëmbëllja teknjore dhe rreziku

të dikta
turës së proletaritarit. Lufta

Formalizmi
- ëmbëllja dhe rreziku i liq

të dikta
turës së proletaritarit. Lufta

Fronti Nacionalë
- 1.  11, 14, 31-33, 25, 31, 45, 48-49, 97-99, 174, 175, 253, 321, 489.

Fronti Demokratik i Shqipërisë
— vendi e rolli i tij në sistem e diktoratës së proletariatit — 86, 90, 114-115, 116, 130, 253-258, 449-441, 459-400, 494-496, 500, 502, 581;
— rolli dhe dyerat e tij për forcimin e diktoratës së proletariatit dhe rrethuar të ndihmës — 76-77, 79-80, 114-
Sih vjen e Organizatat e masave.

Fushat, fshatardhës në Shqipëri
— rolli i saj për njërtjen e forcimin e pushtetit popullor gjatë Luftës shqiptare — 47, 181, 186-187, 377, 436, 651-653;
— rolli i fshatardhës së forcimin e pushtetit popullor gjatë udhëheqjes së saj — 116-118, 140, 158, 201, 257-258, 323, 325, 352, 632-634;
— ndihmë që fshatardhësi u bë në Partisë dhe elementet e tij të diktoratës së proletariatit — 514, 652-
653;
— udhëheqja e Partisë në to — 118, 186-187, 258-259, 397-
398, 443.

G

Gruaja dhe BHSH
— gjatë Luftës shqiptare — 44;
— udhëheqja e politikës të Partisë në BHSH — 91, 105, 379-
380, 382, 384, 439, 497;
— rolli i shumët për forcimin e diktoratës së proletariatit — 114, 130, 286, 275, 379-386, 399-406, 441, 496, 673.

GJ

Gjykata popullore në RPSH, gjethtarë dhe punonjësë të tyre
— gjatë Shqipërisë shqiptare — 34;
— si institucione shtetërore — 92, 103-106, 143, 170, 581;
— gjethtarë popullor — 60-
61, 73-80, 169-171, 378;

I

Ideaologjia proletare


Ideaologjia e huaj

— 645-646, 660, 664, 685, 701, 708.

Inteligjencia, intelektualitet në RPSH

— rolli i saj për forcimin e diktoratës së proletariatit — 325, 371, 497-498, 514, 651.

Intelektualizmi

— thëlbë dhe vexiku i tij për diktoratën e proletariatit — 531-537, 559, 565, 624-625, 681, 686, 706, 708;
— domosdoshme e lufta kundër tij — 551-557, 624-
625, 681, 686, 706, 708.

Internacionalizmi popullor


K

Këshillat nacionaletrimise

— orët e luftës së lëve qeverisjes së vendit — 1-3, 6, 9-10, 11-13, 15-16, 17-18, 22-
23, 24, 26-35, 37-39, 41, 41, 67-68, 72, 91-93, 94-99, 147,
173-174;
— emri dhe bazë e pushtetit popullor — 1-3, 4-5, 21, 30-35, 37, 40, 42, 67-70, 95
97, 147, 495;
— udhëheqja e PKSH në të — 1, 8, 173, 495.

Këshillat popullore në RPSH

— orët e pushtetit në xhvë, karakteri demokratik, lidhja me mosat — 30, 54, 94, 99, 97-98, 100-102, 137-138, 163-
164, 165, 199, 201, 361, 364, 278, 340-349, 348, 351, 459, 467, 495;
— rolli, kompetencat dhe revolucionarizimi i tyre. Lufta kundër shfaqjeve të huaja së luftës — 66-74, 76-77, 127, 135, 172, 199, 292-303, 204-
205, 245-248, 268-270, 278, 348-350, 399, 423-424, 426, 430-437, 506-507, 581, 593-
595;
— këshillat popullore lokale — 72;
— këshillat popullore, rolli i tij — 145, 161-164, 199-200, 203, 205, 246-247, 264, 289, 315, 503, 567, 583-584, 694;
— rolli udhëheqisë i Partisë në të — 102, 135.

Këshilli i Ministrave

— organizmi i luftës i adminis-
tratinë së qeverisjes — 154-156, 183, 190, 259-260, 251, 257-258, 236;
— rolli e dytës të Këshillit të Ministrave — 154-156, 229-
230, 251, 233-234, 236, 413, 420, 663.

Klasat dhe luftet e klasseve në Shqipëri

— politika e Partisë lidhur me klasat dhe luftët e klasseve, rolli udhëheqisë i saj — 290-
292, 324, 454, 665, 666, 611, 619-621, 644, 665, 650-651, 684-685, 698-704, 720, 720-
731;
— diktorata e proletariatit — armë me dy bujshme në luftët e klasseve — 237-238, 239-
240, 297-298, 497-498, 499, 516-517, 661-663, 675-676, 720, 729-731;
— rëndësia e xvillimit të luft-


Liberalizmi, liberalitet


Meksik i popullore


... përdor i bazë i, është tonë të dikturnarës së jetësia — 452, 568, 678-679, 724. Mbrojtja e atdhënt


- rol i vendimar i Partisë për krijimin dhe udhëheqjen e pushtetit popullor (qëtë Luftë Nacionale Gjyrëme - 1, 7-8, 322, 325, 495;
- rol i saj për revolucionarizmin e mishëshem të sistemit të diktaturës së proletariatit — 290-298, 307, 309, 476-471, 475-488;
- organit lokale udhëheqëse — 430-443, 446-446, 449-450, 542, 545-545, 718-719;
- plenumet e KQ të PPSH — 231, 243, 243, 229-229, 308, 401, 531;
- Politika popullore
- detyrat, metodat e punës së saj si armë e diktaturës së proletariatit — 111, 142, 347, 470, 506, 696;
- rol i udhëheqës i Partisë në të — 347, 470, 506-570, 698.

Politika proletare

Populli shqiptar

shihja e organave të diktaturës së proletariatit me popullin — 315, 319, 451, 459, 470, 470;


Shih edhe: Masat popullore.
Stalin, Josif Visarionovic
- vlera e tij së përgjithshme mbështetuara e proletarit

Struktura sociale
- saza e përgjithshme e dikthetës së proletarit dhe rol i saj

Superstruktura sociale
- dikthetë e proletarit e element i rëndësishëm i superstrukturës sociale - 572, 684, 719.

SH

Shteti i dikthetës së proletarit
- tregohet i tij - 90, 94-95, 109, 119, 123, 263, 274, 292, 347, 376, 594, 659, 661, 662, 668, 671, 725, 730;
- organet shtetërorë - 137, 220, 223, 243-246, 296, 348, 517-518, 544-547, 673, 683, 690, 725;
- rrethet e forcimit - 454, 457-458, 517, 671;
- rol ndërkombëtar i Partisë në tij - 264, 399-400, 521, 669, 673-674, 689-690, 729, 726.

Shteti i demokratikisë popullore në Shqipëri
- 30-31, 34, 38, 56-58, 60, 61, 71, 134-135, 150, 162-163, 297.

Shih: Puqetë shtetëror

Shteti i borjaze-revizionist

RR

Rrethimi imperialist-rozicionist
- agresioni e presionit ideologjik i tij mbështetet dhe domosdoshmëria e lufte të kundër tij - 596-604, 609-609, 671, 702-704, 711, 723.


Vija e mësuar
- nje ndjek parimet bazaj të Partisë e tij e shtetit proletar - 496, 498, 484, 569, 570, 571, 593-594, 595, 600, 728;
- është i saj në të tara futurët - 146, 211, 217, 383, 389, 523, 728;
- Shih e cetera: Masat popullore.


Shih: PPSH
LEND A

PARATHËNIE

NGA REFERAT "DIREKTIVAT E INTERNACIONALES KOMUNISTE DHE LUFTRA NACIONALÇLIRIMATË" — Mbajtur në mbledhjen e KQ të PKSH [Shk. 1943] 1

NGA DIREKTIVAT NË LIDHEME ME QENDRJEN E KRIJUAR PAS KAPITULLIMIT TË ITALISË FASHISTE (10 shtator 1943) 4

NGA LETRA DREJTUAR KOMITETIT QARKOR TË PARTIȘE KOMUNISTE TË SHQIPËRISË PËR GJHROKASTRËN MBË ORGANIZIMIN E PUSHTETIT POLITIK USHTARAK NË ZONAT E ËTARARA DHE MBI FORCININ E RADHËVE TË PARTIȘE (22 shtator 1943) 6

NGA LETRA DREJTUAR KOMITETIT QARKOR TË PARTIȘE KOMUNISTE TË SHQIPËRISË PËR BERATIN ME ANËN E SE CILES KRITIKOHET PËR OPORTUNIZEM NDAJ "BALLIT KOMBËTAR" DHE UDHEZOHET PËR FORCIMIN E PUSHTETIT Të KESHELLAVE NACIONALÇLIRIMATË (26 shtator 1943) 9

NGA LETRA MBË MASAT PËR FORCIMIN E PUSHTETIT TË KESHELLAVE NACIONALÇLIRIMATË DHE TË PARTIȘE, MBË QENDRIMIN KUNDREJT "BALLIT KOMBËTAR", KUNDREJT "LEGALITETIT" DHE KUNDREJT MISIONIRIN USHTA-RAKE ANGLEZE (1 letor 1943) 11

NGA RAPORTI NË KONGRESIN E 1-vë ANTHAFISHT NACIONALÇLIRIMATAR (24 maj 1944) 14

NGA LETRA KUADROVE DREJTUES POLITIKE TË DIZIŽONIT I TË UNÇSH LIDHUR ME NGJURRIMIN NË ZHABËMIN E URDIRE TÊ SHTATIT TË PEROJATISHEM PËR KALIMIN E DIZIZIONIT NË VREH DHE ME FORCIMIN E PUSHTETIT Të KESHELLAVE NACIONALÇLIRIMATËR (1 korrik 1944) 17

NGA KONGRESI I PËRMËTIT NË ÇLIRIMIN E PLOTE TË SHQIPËRISË (Korrik 1944) 20

NGA LETRA KUADROVE DREJTUES POLITIKE TË KORPARMATËS I MBI KRIJIMIN E KORPARMATËS I TË UNÇSH, MBI
ORGANIZIMIN E PUSHTETIT TË KËSHTILAVE NACIONAL-CILJERMIKAR NË SHQIPËRINË E V ERIUT DREJ MBI KONSPIRACIONIN [Gusht 1944]
NGA RAPORTI PARA MBLEDHJËS SË DYTE TË KËSHTILIT ANTIFASHIST NACIONAL-CILJERMIKAR TË SHQIPËRISË (30 tetor 1944)

DEKLARATË E QEVERISE DHERMIKËT TË SHQIPËRISË, BEHË PËRPA RA MBLEDHJËS SË DYTE TË KËSHTILIT ANTIFASHIST NACIONAL-CILJERMIKAR TË SHQIPËRISË (31 tetor 1944)
NGA VENDIMET HISTORIKE TË MBLEDHJËS TË DYTE TË KËSHTILIT ANTIFASHIST NACIONAL-CILJERMIKAR, MAJTAJR NË QYTETIN E BERATIT (21 Nëntor 1944)

TA KUPTOJME SI DUHET REFORMËN AGRARE — Nga artikulli i boturë në gazetën «Bashkimë» me rastin e shpalljes së ligjtit të Reformës Agrare (2 shkurt 1949)

NGA RAPORTI I MAJTAJR NË PLËNUMIN E 4-të TË KOMITËT QENDROR TË PKSH I 17 NËNTOR 1949
NGA RAPORTI I MAJTAJR NË PLËNUMIN E 5-të TË KQ TË PKSH (23 shkurt 1949)

NGA PROGRAMI I QEVERISE SË PARË SË REÇPUBLIKËS POPULLORI TË SHQIPËRISË, PARAQITUR PARA KUVENDIT POPULLOR TË REÇPH (24 mars 1948)
NGA TËRJAT PËR RISHKËRIMIN E PLËNUMIT TË 2- të TË KQ TË PKSH — Raport i majtaur në mbledhjen e Byrosë Politiq të KQ të PKSH (9 qershor 1948)

NGA RELACIONI MBI Projektetin e Përgjithshëm të Kështila Popullore të SHQIPËRISË, RRAJMIQNI DHE PËRSHËNJE NË FESTE TË KUVENDIT POPULLOR (5 gusht 1949)

NGA RAPORTI MBI AKTIVITETIN DHE DETRAT E REJA TË FRONTIT, MAJTAJR NË MBLEDHJËN DHE DYTE TË KËSHTILIT TË PËRGRËJTSHIMISH TË FRONTIT DHERMIKËT (7 tetor 1949)

NGA FJALA E MAJTAJR NË KUVENDIN POPULLOR ME RASTIN E CELJES SË SESIONIT TË TRETE TË ZAKONSHMËRIT E LEGJISLATURËS SË PARË (22 korrik 1947)
NGA FJALA E MAJTAJR PËRPA RA POPULLIT TË GJIROKASTRITËS (3 tetor 1947)

NGA RAPORTI NË KONGRESIN E 1-të TË PKSH «MIQ PËRËN E KOMITËT QENDROR DHE DETRAT E REJA TË PARTEJIE» (8 Nëntor 1949)
NGA FJALA E MAJTAJR NË KONGRESIN E PARË TË KOSOFRATIVAVE BUJQËSORE (15 shkurt 1949)

NGA FJALA E MAJTAJR PARA POPULLIT TË ZONËS ELEKTORALE NR. 69 TË QYTETIT TË TIRANËS (14 gershor 1949)
NGA DISKUTIMI NË MBLEHDHEN TË HODHSHKËT TË BYROSË POLITIQ TË KQ TË REÇPH DHE TË QEVERISË SË REÇPH ME RASTIN E SHQYRTIMIT TË PROJETIVVENIMIT DHE MBËLLOJET E VJESHTIT (18 Nëntor 1949)

RHOFTË SA MALËT PARTIA JONË DHE DASHUR — Nga artikulli i botuar në gazetën «Zêj i popullit» (8 naktor 1949)

PER FORCIMIN E MËTESTHËMIT TË SITUAJNËS SË RËNDËSHME TË VENDIT TONE — Nga fjala e majtaur në mblytje të Plenumin të 4-të të KQ të REÇPH (23 dhjetor 1949)

MHI FORCIMIN E MËTESTHËMIT TË PARTISË DHE TË LIDHJEVE TË SAJ ME MASAT — Nga diskutimin në mbledhjen e Byrosë Politiq të KQ të REÇPH (13 shkurt 1950)

NGA RAPORTI «MHI SITUAJNËN POLITIKE DHE PROBLEMËT EKONOMIKE» — Majtaur në Konferencën e 2-të Nacionale të REÇPH (10 prill 1950)

NGA FJALA E MAJTAJR PARA ZQЕRIHËNSEV TË ZONËS ELEKTORALE NR. 108 TË QYTETIT TË TIRANËS (25 maj 1950)
NGA ARTIKULLI: SUKSESIT E REÇPUBLIKËS POPULLOR TË SHQIPËRISË (11 gusht 1950)

NGA DISKUTIMI MBI KOMUNISTËN E ORGANIV LOKALE TË PUSHTETIT [1950]

NGA RAPORTI «MIQ GJENDJEN POLITIKE DHE PUNËN E PARTISË» — Majtaur në Plenamin e 9-të të KQ të REÇPH (4 shkurt 1951)

MHI BOLIN DHE DETRAT E KËSHTILITARIT DHE TË DEPUTETIT — Diskutimin në mbledhjen e Byrosë Politiq të KQ të REÇPH (8 qershor 1951)

MHI DISA DETRAT TË VEÇANTA PER ORGANIZATËN E PARTISË TË REÇPHIT TË SARANDËS — Nga diskutimin në mbledhjen e Byrosë Politiq të KQ të REÇPH (6 korrik 1951)

MHI LIGJSHMYRIN TONË SOCIALISTË DHE FORCIMIN DHE PUNËS NË ORGANIT E DRETËSHËS — Diskutimin në mbledhjen e Byrosë Politiq të KQ të REÇPH (14 shkurt 1951)

NGA FJALALMI NË KONFERENÇËN SOLEMNE ME RASTIN E 19-Vjetorit Të TËSHMËRIMIT TË REÇPH (6 Nëntor 1951)

TË FORCOJMË VAZHDIMISHET PARTEJIN NË PROÇESIN E LUPTËS PËR NËRTIMIN E SOCIALIZMIMIT — Nga diskutimin në mbledhjen e Byrosë Politiq të KQ të REÇPH (15 janar 1952)
Faqe 182

TE PERMIRJESME ORGANIZIMIN DHE DREJTIMIN E PUNES PER REALIZIMIN E DETRYAVE EKONOMIKE — Nga diskutimi në mbledhjen e Byrosi Politike të KQ (28 jetor 1954)

M Richard INTERESIM PER PROBLEMET JETIKE TË POPULLIT — Nga takimi me sekretarin e parë të Komitetit të Partisë të rredhës të Dardhës (2 shkurt 1952)

NGA RAPORTI ‘N KONGRESIN E 2-IE TË PPSH ‘MIH AKTIVITETIN E KOMITETIT QENDROR TË PARTHESE SË PUNES TË SHQIPERISE’ (31 mars 1952)

MIH FORCIMIN E UDHËHEQES SE PARTISHE TË BASHKIMET PROFESSIONALE — Nga diskutimi në mbledhjen e Sekretaristik të KQ të PPSH (30 maj 1952)

nga FJALA PARA POPULLIT Të TROPOJES NË MITINGUH EU ORGANIZUAR NË KOLLGECAJ ME RASTIN E VITITES NË ZONA E RIKTHYRIT (r shkurt 1953)

nga FJALA E MIVYLLERI NË PLENUMIN E 5-IE TË KOMITETIT QENDROR TË PPSH (3 mars 1953)

TË LUFTOJME KUNDËR FORMALIZIMIT DHE BUKRUKATIZIMIT NË PUNËN E BASHKIMEVE PROFESSIONALE — Nga diskutimi në mbledhjen e Byrosi Politike të KQ të PPSH (19 mars 1953)

MMI PERIRAJSHITMET NGA PARTIA — Nga diskutimi në mbledhjen e Byrosi Politike të KQ të PPSH (30 shtator 1953)

MMI DISA CESSHJHE TË METODES SE DREJTIMIT NGA ANA E PARTESE — Nga diskutimi në mbledhjen e Sekretaristik të KQ të PPSH (4 dhjetor 1953)

«MIH MASAT PER NGJUTJEN E METEJSHME TË NIVELIT TË PETINES SË MASAVE PUNONJESHME» — Nga raporti imbaljitur në Pelenimin e 5-te të KQ 2 të PPSH (24 dhjetor 1953)

NGA DREJTIMI DHE DREJTHARI NË DREJTIMIN E JETITSHME SE KESSHLOSHME EKONOMIKE — Nga raporti i mbajtur në Pelenimin e 16-te të KQ të PPSH (15 prill 1954)

TE PERMIRJESME ME TEJ PUNËN E ORGANIZUEVE TË DREVITSHME — Nga diskutimi në mbledhjen e Sekretaristik të KQ të PPSH (28 shkurt 1954)

ZBATIMI I VENDIMIT KERKON EDHE INICIATIVE TE VETEVENDSHME — Nga diskutimi në mbledhjen e Sekretaristik të KQ të PPSH (28 shkurt 1954)

TE REVOLUCIONARIZOJME ME TEJ PUNËN E FORUMERIE TË BASHKIMEVE PROFESSIONALE — Nga diskutimi në mbledhjen
U SHPËRHËN EDHE NË HERË NË KONGRESIN E 7-të TË LIDHJES SË «KOMUNISTËVE» TË JUGOSLLAVISË E NË PROGRIMIN E SAJ DHE MBI LUFFËN PA KOMPROMIS Që DÛ HET DËNË «Për DëMASKIMIN E SHKATËRIMIN «POLITIK E TË TEORIK TË REVIZIONIZMIT MODERN»» — Nga raporti i mbajtuar në Plenumin e 10-të të KQ të PPSH (29 qershor 1959).........

310

MBI DISA ÇESHTJE LIJNUR ME RUAJTJENI SE KERKETIT, ADMINISTRIMIN E KORRESPONDENÇEVE DHE SHQYRTIMIN E LETRAVE KU TË ANKORAVE — Nga letrë dëgurur komitetëve të Partisë në rethie (30 prill 1960) .................................................................................................................

315

NGA FJALA NË TAKIMI Në KUADRORI DHE PLENUMIN E KOMITETIT Të PARTISË Në RIÎMHTIT GJHONAKASTËR (24 qershor 1959) ..................................................................................................................................................

317

TË PËRMHËRSHËMYET NË TEJ PUNA E PARTISË Në DIKASTEVE — Nga diskutimin në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH (21 tetor 1959) .................................................................................................................................................

319

NQA FJALA NË MBLPDHJEN SOLEMNË ME RASTIN E 15-VJE-RIT Të ÇLAJNIT Të SHQIPËRINË (28 Nëntor 1959) ..........................................................................................................................

324

Në DO Të PLASIM NË MOSKE Siri NA MëSON MARKSIZEM-LENINIZMI, GJUHË NË JUERë PËR NË NUK KA — Nga fjala e mbajtues në Plenumin e 17-të të KQ të PPSH (12 korrik 1959) ...........................................................................................................................

327

Të VENDOSI NË ÇDO SEKTOR KONTROLI I PARTISË DHE DISIPAÎNA E FOÇTTE PËR ÇESHTJET E NAFTET — Nga fjala në takimin me një grup përfshirësisë të kërkimit punonjës të kombinatit të naftës «Statin» (13 shtator 1960) ...........................................................................................................

330

NQA FJALA E MBATJQRI NË EMER Të KQ Të PPSH NË MBLPDHJEN E SI PAKTIVIME KOMUNISTE DHE PUNËTJEVORE NË MOSKE (16 nëntor 1959) ............................................................................................................................................

335

NQA RAPORTI NË PLJNUNIN E SI Të KQ Të PPSH «MBI MBLPDHJEN E PERFAKSIDESHEVE Të PAKTIVE KOMUNISTE DHE PUNËTUAR, Që U Dë NË MOSKE NË NËNTOR 1959>» (19 dhjetor 1959) ..................................................................................................................

338

ÇDO LEKSHIM Në PAKTUE CON NË DËGJËRJERIMIN E PARTISË E Të DIKTATURASË SHQIPËRISTATIT — Nga fjala e mbajtues në Konferencën e 8-të të organizatës së Partisë të krye-qytetës (6 janar 1961) ............................................................................................................................................

341

NQA RAPORTI Në KONGRESIN E 4-të Të PPSH «MBI AKTIVITETIN E KOMITETIT QENDROR Të PAKTUE Së PUNËS Të SHQIPËRINË» (13 shtator 1961) ..............................................................................................................................

345

ZGJEDHJET TË NË KANÉ QENË KURDOHERË SHPËRJHE E LARTË E UNITETIT Të PUPULLIT RRIHTI PARTISË — Nga fjala për zgjedhja e tij, 20 (30 maj 1962) ..............................................................................................................................................................

337

PUPULLI JANË USHTRON PLOTËSISH PUSHEKETIN E TIJ SOVRAN — Fjala në sessión e parë të legjislaturës së pesë të Kuvendit Popullor (14 korrik 1962) ...........................................................................................................................................................................................

367

NQA VËRSJNËT MBI TEZAT E KONGRESIT Të 10-të Të PAKTUE KOMUNISTE Të ITALIË (Nënët 1962) .................................................................................................................................................................................................

373

NJERZËTIT E DREJPTESISË DUHET Të KËNË CILËSI Të LARTA POLITIKE DHE MORALE — Diskutim në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH (22 dhjetor 1962) ........................................................................................................................................................................

375

GRAFË DÜHET Të FITOJNE Të RRIHT PERSONALIZEJNEN Të TËRRE — Diskutim në mbledhjen e Sekretariatit të KQ të PPSH (22 janar 1955) ..............................................................................................................................................................................

379

ORGANIZATIJA E PARTISË Në USHTI DUHET Të JETE Në RHE MËRITAMË E ÇELIKETE — Nga fjala e mbajtuar në Durrës në mbledhjen vjetore të kuadrove të Ushtës së Popullit (6 shkurt 1965) ........................................................................................................................................................................

387

ARMA E SIGURIMIT ESHITÈ DORÀ E ÇELIKETE E POPULLIT Që NDEKTON SOCIALIZMIN — Nga mesataj drejtuar organice të Sigurimit e Shëlli të rastin e 20-vjetorit të krijuar i tyre (19 mars 1963) ..................................................................................................................................................................................

391

JU KËNË PËR PARA Në LUFF Të MADHË, POR SA Më Në MADHË Të JETE LUFFTA, AQ Më TRIMA E Të PAMPOSITORY BEJEN KOMUNISTET — Nga biseda me një delegacion e Partisë Komuniste të Brazilit të kryesuar nga shoku Pedro Pomar (21 janar 1963) ..............................................................................................................................................................................

394

SITUATAJ KAPËRÇHËN JU Më SÛKṢH NË INTERES Të KOMUNIZM, KUR JANË Të QARTET GJITHË PARTIA DHE POPULLI — Nga fjala e mbajtuar me kuadrot e rrethit të Beratit (20 maj 1963) ..........................................................................................................................................................

395

NQA RAPORTI «MBI GJÄNÖJEN ÉKÔMÔKAK, SOCIALIÅE E KULTURORÉ Të PSHATITI DHE MASAT PËR NGJIITENI E MËTËJSHEVE Të SAJ» (6 qershor 1963) ..................................................................................................................................................................................

396

NQA FJALA E MBJËLJES Në PLENUMIN E KQ Të PPSH MBI FORÇHMINI E MËTËJSHEM Të PUNËS IDEOLOGIKE Të PARTISË Për EDUKIMIN KOMUNIST Të PUNONJëSVE (7-9 korrik 1964) ........................................................................................................................................................................

401

DISA KONKLUZIONE FILLËSTARE MBI PUNIMIN E VEN- DIMIT Të BRYSE POLITIKE PëR LUFFIT KUNDER BRYSE- KRAHNIKUATIT — Nga fjala e mbajtuar në mbledhjen e Byraçit Politi- kite të KQ të PPSH (3-4 shkurt 1966) ..................................................................................................................................................................................

404

DISA NGA KONSTATIME RRIHT METODISHE DHE STILIT Në PUNË Të ORGANIZATËS Së PARTISË Të LUSHNJHËS DHE DI- SA PROBLÈME ÉKÔMÔKAK-SHOQËRORE — Paragjitur në
nabsolute, e Sekretariatit të KQ (të PPSH (14 mars 1969)) ........................ 433
PARTITA DHE ORGANIZATAT E MASAVE — Nga fjala e mbajtur në mbledhjen e Sekretariatit të KQ (të PPSH (18 prill 1969)) ........................ 439
NË LIDHJET ME MATAŞ QENDRON FORCA E PARTISË DHE E FUSHETIT PFOULLOR — Nga fjala e mbajtur në Tiranën në takimin me zgjidhësit e zonës elekatorale Nr. 200 (2 korrik 1966) ........................ 451
NGA RAPORTI «MIHI VEPJIMITARINË E KOMITEITIT QENDRON Të PARTISË SË FUNES Së SHQIPERISË» — Mbajtur në Kongresin e 5-të të PPSH (1 Nëntor 1966) ........................ 451
REVOLUCIONARIZMI I MËTËJSHMI I PARTISË DHE I FUSHETIT — Nga fjalimi i mbajtur në mbledhjen e përbashkët të organizatave-bazë të Partisë i Ministrisë së Qenëryqit të Kërkaralës, uzi nëse «Elver», kooperativës bujqësore «Wilhelm Piko», Republika Udhëtarë, Nr. 5009 dhe Universitetit Shitëtor të Tiranës (6 shkurt 1967) ........................ 475
NGA RAPORTI: MIHI ROLIN DHE DETYRAT E FRONTIT DEMOKRATIK NË LUPËN PËR FITOREN E PLOTË TË SOCIALIZIMIT NË SHQIPËRI — Mbajtur në Kongresin e 4-të Lëndë, Demokratik të Shqipërisë (14 shkurt 1967) ........................ 489
TË ZHATOJME ME KEMBENGJULJE KË NË MEMBRE KRIJUJNëS DE DYTARAT PËR REVOLUCIONARIZHIMIN E PARTISË E TË JITËS Së VENDIT — Nga fjalë e mbajtur në Konferencën e 17-të të Partisë për Tiranën (21 dhjetor 1969) ........................ 506
3. VJET LUPËT E FITORE NË RUGJEN E SOCIALIZIMIT — Nga fjalimi i mbajtur në mbledhjen sollem të Kushtrin 23-vjetor të Cërësit të Anahit dhe fluturo të revolucionit popullor (30 Nëntor 1969) ........................ 515
Të MBIHETETI KËN Qusiqismi Në Mendimin Krijuar të Masave për Planifikimin Dhe Rritjen e Përhidhim — Nga fjalë e mbajtur në mbledhjen e Byrros Politiqë të KQ (të PPSH (27 prill 1970)) ........................ 522
NË UNITETIN E PLOTË PARTI-POPULL-PUSHIT QENDRON FORCA JONË — Nga fjalë e mbajtur në takimin me zgjidhësit e zonës elekatorale Nr. 219 (18 shkurt 1970) ........................ 526
MIHI ZHATMINI E VENDIMEVE TË PLANIMIT Të 6-të të KQ Të PPSH PëR LUPËN KUNDER SHFAQJEGHE DHE INTELEKȚUALIZMI DHE TË TËNOKRATIZATIT — Nga fjalë e mbajtur në mbledhjen e Sekretariatit të KQ (të PPSH (20 shkurt 1970)) ........................ 531
MHI KËSHEFQENI DHE MASAT Që DUHEN MARRË PËR TË RITRIT MË TËN ROLIN E ORGANIZATAVE-BAZË TË PARTISË NË DIKASTËRË DHE NË INSTITUCIONET QENDRORE ........................ 533

ADMINISTRATIVE — Nga diskutimi i mbajtur në mbledhjen e Sekretariatit të KQ (të PPSH (21 maj 1971)) ........................ 533
NGA RAPORTI «MIHI VEPJIMITARINË E KOMITEITIT QENDRON Të PARTISË SË FUNES Së SHQIPERISË» — Mbajtur në Kongresin e 5-të të PPSH (1 Nëntor 1971) ........................ 555
SOCIALIZMINI E NËRTÖNNJÉS MASAT, PARTIA I BËN KëTO TË NËRQIJEÇJSHMË — Nga fjalë e mbajtur në Planimin e Komitetit të Partisë (të Kërka të Marinë (26 dhjetor 1972)) ........................ 575
NGA PRSHÎNËNËTJA NË KREATIVITË TË KQ TË PPSH NË KONGRESIN E 7-të TË BASHEKIMEVE PROFESSIONALE Të SHQIPERISË (6 mars 1973) ........................ 594
SÙ DUKET KUPTUAR DHE SÌ DUKET LUPËTËR RRESETIMI IMPIRICALIST-REVIZIONIST I VENDIT TONË DHE EFEKTHI PËR KREATIVITË TË MJË NË — Nga fjalë e mbajtur në mbledhjen e përgjithshme të Komunistëve në separatat e KQ (të PPSH për dëfshi i lugardë e zgjidhje (15 mars 1973) ........................ 595
Të TEHLOJME LUPËN IDEOLOGJIKE KUNDËR SHFAQJEGHET TË HUAJA E QENDRIMEVE LIBERALE NDAJ TYNE — Nga raporti i mbajtur në Planimin e 4-të të KQ-të PPSH (22 gusht 1972) ........................ 605
KUADRIT KANË ROLIN E TYNE, POR JO TË BËNJË LIGJIN MIHI PARTISË — Diskutim në mbledhjen e Sekretariatit të KQ (të PPSH (26 mars 1975)) ........................ 624
PARTIA DO Që NIVELI Së JETESKë Së POPULLI Të JETEJ NË KëNQAQSHM, POR JO Të KROHEND SHTRESA Të FAVORI ZUARSHIT DHE Të BORGJËZUARSHIT — Diskutimi në mbledhjen e Sekretariatit të KQ (të PPSH (28 mars 1975)) ........................ 634
KUADRIT DUKET TË REDHIQET Të SHKOLLIN E KLASËS PUNËTËRE — Nga diskutimi në mbledhjen e organizatave-bazë të Partisë kur bën pjesë (31 mars 1975) ........................ 639
VIJA ËS TË PARTISË NË RADHE TË PARë Të STUDIYOHER DHE Të ZHATOHET Të JETE PA CABIRE — Fjalë në mbledhjen e Sekretariatit të KQ (të PPSH (4 prill 1975)) ........................ 648
SHTETI QëNë U BEJET Në GJAK PËR Të QINË DHE PËR Të MBEJTUR FUSHETIT I POPULLIT PUNIMJES — Nga diskutimi në mbledhjen e Sekretariatit të KQ (të PPSH (4 prill 1975)) ........................ 650
NGA RAPORTI «MIHI VEPJIMITARINË E KOMITEITIT QENDRON Të PARTISË Së FUNES Së SHQIPERISË» — Mbajtur në Kongresin e 7-të të PPSH (1 Nëntor 1971) ........................ 666
RAPORTI MIHI PJÆRKYTë TË TË QëNë — Mbajtur në sësioni e 8-të të jugjaratës së 8-të të Kuvendit Popullor (27 dhjetor 1970) ........................ 717
TREGUJETI PROBLEMATIK I LENDHES ........................ 733
Shtypur: Kombinati Poligrafik
Shtypshikrama «Mihal Duri» — Tiranë, 1978