**I dalis. Bendra informacija.**

*Kada gimėte?*

1942 m. gegužės 20 d.,

*Kur gimėte? Ar Šilutėje ar kur nors kitur?*

Ne, Raseiniuose.

*Galit tiksliau?*

Varnėnų kaimas.

*Kada pradėjote dirbti Macikų globos namuose?*

1986 m. – 22 d.

*Kokios buvo Jūsų pareigos pradėjus dirbti?*

Kokios buvo tokios ir liko. Vadovu kai paskyrė dar prie Ulbos. Taip ir atpyliau beveik 30 metų.

*Kai pradėjote dirbti ar žinojote apie Macikų karo belaisvių stovyklą* – Ne.

*O kada apie tai jūs sužinojote?*

Sužinojau kaip nuėjau dirbti. Tikrai nežinojau, nes, kadangi daug kas nežinojo iki tol kol nepradėjo Macikai kaip sakant kilt į viršų.

*O buvo jau toks Macikų kaimas? Buvo jau gyvenančių?*

Buvo, bet jis buvo toks kaip čia pasakyt užmirštas ir niekas į jį nekreipė, nes kadangi dėmesio, nes kadangi jis buvo vadinamas psicho neurologinis pensionatas ir tas vadinamas vienas žodis jau sakydavo kaip aš parėjau dirbti ar kur nenuvažiuosi į kokią tiekimo bazę ar kur, kai pasakai iš psichoneurologinio pensionato tai taip nuleidžia nuo galvos iki kojų, pasižiūri ar tikrai ar tu iš toks, nes kadangi man teko dirbt leižimuk technikoj pavaduotoju prekybai, balduose pavaduotoju prekybai. Taip, kad Pagėgiuose dirbau irgi kontrolieriu čia 1973 m. kai parsikėliau. Tai vat, taip kad ir tas tas tas kraštas buvo tikrai užmirštas, bet kai pradėjom, pradėjau aš kaip sakant sau pasisakęs daryt tokį darbą, kad buvo prieš tai kokį mėnesį laiką aš važinėjau tenais vakarais, šeštadienį, sekmadienį taip pravažiuodavau pasižiūrėt. Tai, nu buvo taip kaip buvo taip. Spyglinės vielos, kaip kalėjime buvau apsuktas šiteip, tvoros, praleidimo punktas. Tie gyventojai tik sustok tuoj ateina cigarečių prašyt. Nu buvo toks kaip toks nu bet kadangi buvo su pirmuoju sekretoriu jau sutarta viskas prieš mėnesį laiko, kad aš tikrai eisiu. Tai jau man nebuvo atgal kur. Tik vienintelis dalykas buvo man pasakytas - nusiskust barzdą. Tad ką aš ir padariau. Nusiskutau barzdą tada Ulba padėjo tašką, kad jau eisi. Vat ir viskas ir dėl ko tas prasidėjo pažintinis kraštas, dėl vien to, kad nu man nuėjus tai ten buvo pilna žodžio prasme lageris. Langai švilpė, tiesiog plyšiai buvo rankom kišt galima buvo, stogai bėgo, vandens nebuvo, tvoros aptvertos, katilinė buvo su anglim kūrenama, per parą prakūrendavom apie 11-10 tonų anglių. Tai galit įsivaizduot. Tai vot kol turėjau susikočiuot visus tuos vadinamus kūrikus, o kūrikai buvo kas? Buvo vykdomąjam toks sprendimas, kad grįžus iš kaleima 6 žmones aš turėjau priimt, teistus. Tai vat buvo visokių ir su žmogžudyste ateidavo ir šeip ir taip. Ir kadangi pradėjau aš jį kelti tą pensionatą visą, keičiau pavardes pensionato dabar lika tik Macikų globos namai metai po metų. Nu ir pradėjo daug kas čia Liepis, melioracija, Zūbė, Bekeris pradėjo važiuot į tuos kraštus ir pradėjo vykdyt darbus. Tai vat nuo to prasidėjo ir prasidėjo tas vadinamas įžymesnis tas kampas, o iki tol jis buvo pamirštas.

*Aišku jau, dalį net ir atsakėt į tuos klausimus kur buvom susirašę**. Tai dar vienas klausimas. Kaip atrodė buvusios karo belaisvių stovyklos ir gulago lagerio pastatai? Kiek jų buvo išlikę, ar galėtumėte įvardinti kokie buvusios karo belaisvių stovyklos ir gulago lagerio pastatai yra perstatyti, kas juose yra dabar?*

Du buvo pastatai dar buvo likę, kuriuos vieną nugrioviau, kadangi sakau buvo tikrai žiurkynas ir ten nu tragiškos gyvenimo sąlygos.

*O kurioje vietoje jis buvo?*

O antrą perstačiau. Kaip atvažiuoji į įstaigą pasuki per posūkį čia ir važiuoji tolyn administracinis pastatas yra ir sekantis pastatas yra renovuotas už jo buvo dar vienas barakas. Tai vat du barakus aš radau. Tai aną baraką link toliau nugrioviau, o šitą atiteko, nu neatiteko, bet kadangi buvo toks ministerijos toks, tokia nuostata 612 žmonių. Kodėl tas buvo, bet man nė į galvą neatėjo paklausti, kad pakomentuotų man bet man ne tas rūpėjo. Man rūpėjo pirmoj eilėj, kad vanduo būtų, rūpėjo, kad žmonės pavalgę būtų, kad šilta jiems būtų, kad katilinė dirbtų, stogai nebėgtų. Man tas rūpėjo dalykas.

*O barakai buvo mediniai ar mūriniai?*

Barakai kaip čia buvo pasakyt, jums juokas paims, bet aš ir su juoku papasakosiu, kad su atsuktuvu galėjai prakrapštyt kiaurai ir išlyst. Tai vat galit įsivaizduot kokių buvo. Tai buvo šienas, šiaudai kažkokie, keramzitas dar kažkas. Kadangi katilinė sakau 12 tonų į parą kūrendavo tai ten buvo tas iš keramzito liejo tokius blokelius ir statė tos tos pastatus. Ten gerai pakrapščius sakau buvo galima išeit.

*O kas tuose barakuose buvo kalinama gal žinote?*

Aš žinot, gal ir neatsakysiu jums į šituos visus klausimus kaip sakant konkrečiai, nes kadangi aš biški galiu užbėgti į priekį, nes kaip čia pasakyt aš va ką tik sakiau man rūpėjo žmonės tie, nes aš ten nuėjau ir plius be to po mėnesio aš žadėjau maut iš tenais. Tikėkit manim, nes man taip klaiku pasidarė. O ta žiema buvo, lapkričio 22 aš nuėjau. [pasitaisė] spalio 22 d. ir lapkričio 1 užšalo ir ta žiema buvo jeigu kas prisimenat buva viena savaite buva 37 laipsniai šalčio. Man čia užsiciklino, kadangi pirmi metai buvo pirmi žingsniai ir buvo toks šaltis. Dėl ko nebuvo ten vandens, vandens tai gal būt čia jau čia į šitą temą neįeina, bet man sakau rūpėjo vanduo, stogai, ir pasirūpinti maistu ir kad jie šiltai gyventų. O tie barakai. Kiekvienam barake gyveno po 120 žmonių. 2 barakai ten buvo ir gyveno po 115-120 žmonių. O tas didysis pastatas čia kiekvienam aukšte buvo po 70. O ten toliau buvo dar vienas pastatas vadinamas DMR‘as nuo tų laikų dom matery rybionka, ten moterys gyveno. O pastatai kokie buvo, kokie buvo tokie ne neliko tokie. Karceris buvo. Karceris buvo tas vadinamas ant kampo. Tai buvo sandėliai. Kurį tą sandėlį A. Balčyčio dėka, jis žmogus mes su juo labai gerai, seni pažystami buvom, draugavom tai jis čia mes šnekėjom ir paėmė, kadangi buvo meru ar vykdomas komitetas buvo ir paėmė tą pastatą ~1987 ar 1988 m. Atrodo 1988 m. buvo iš manęs atimtas, aš jau buvau pasiruošęs jį renovuot. Toks renovavimas, kadangi išorine neleido, paveldas yra nes kadangi turėjome išlaikyti šitą visą bet nors norėjau uždėti stogą. Bet kaip atėmė iš manęs tą pastatą tai taip ir jis liko po šiai dienai.

*Gal žinote kas buvo raudonų plytų pastate, kuris stovi šalia globos namų?*

Dėl raudonų plytų dabar Bekeris man taip ir pasakė, tai man laikraštyje buvo parašyta taip kažkaip nu ir tikiu ir netikiu, aš kaip atėjau tai buvo nuo pensionato anos pusės du, dvi durys tai buvo bėgeliai. Tai buvo medienos džiovinimo patalpos buvo tenais. Kadangi katilinė čia netoli buvo, katilinė gamino garą. O kad dabar ten pirtis buvo aš tik sužinojau dabar prieš kokį nu mėnesį laiką kai laikraštyje buvo parašyta, kad pirtis. Bet visą laiką ten ir toks Murauskas boksininko tėvas, čia gyveno Macikuose, mumis linksmindavo visaduos su muzikike ir Molderis toks buvo tai jie visalaik, Šidlauskas va tiesa nuo pat vaikystės vežė maistą jisai čia dar su jaučiais iš Šilutės vežė maistą tiems kaliniams. Tai va. Tai taip ir negaliu atsakysi aš tikrai, bet prie mano buvo tie bėgiai iškišti virš, tai yra už durų kokį 10-15 metrų. Tai ten metalistai pasidarbavo ir.

*Gal dar žinote ką nors apie lagerio laikų pastatus ir jeigu jie buvo nugriauti gal galite įvardinti kada ir kokiu tikslu tie pastatai buvo nugriauti jeigu žinot?*

Čia antroj pusėj dabar kur stovi šešių būtų tas namas, kaip atvažiuoji iš karcerio čia buvo valgykla ir pirtis. Tenai toliau kur tas toksai namas už parduotuvėlės stovi dar vienas namas ten buvo nu gal neatgaminsiu viska, bet batsiuvys buvo, buvo sandėliai man atėjus. Bet sakė, kad ir buvo anksčiau tie. Bet irgi jie buvo kaip sakant avarinio stovio tai man teko juos atstatyt ir padariau ten užsiemimus, sporto salikę tokia, darbo terapiją ir porą butų. O daugiau ten tų pastatų ten link, už katilinės dabartinės ten beržynėlis kur yra ten dar stovėjo du. Aš dabar bijau sumeluot, gal ir nesakysiu, bet čia gyveno 14 tūkst. gyventojų. Vat gyventojų kaip sakiau, tų vargšų žmogelių. Taip, kad galima įsivaizduoti kiek turėjo būt pastatų, jeigu kaip aš atėjau 600 gyveno, o 14 tūkst. tai žinoma paspaudus galima sutalpinti bet, bet čia buvo visokių nuomonių, kad buvo 3,5 tūkst. bet kiek man teko girdėti iš žmonių tai 14 tūkst.

Čia toks galima Stepą susitikt Montrimas Melioracijoje dirbęs Stasys. Gal žinot. Jo tėvukas yra palaidotas čia. Kalėjime sėdėjo. Jis buvo pavaduotojas Zubes. Paskiau vienas žmogelis buvo iš Telšių. Tėvas rodos čia buvo palaidotas. Jie atvažiuodavo tiek Montrimas Stasys tiek tie Telšiškiai išsirinko, nu kaip čia sakant užsimerkę, kapukus išsirinko, plotelį ir pradėjo juos sakyt, kad čia mūsų, nes nu gal vėl bėgsiu į priekį, ne ne į priekį jau dabar turbūt 1986 m. 87 m. buvo ta šalta žiema ir per tą žiemą dar man atėjus dar buvo nemažai lentelių ant kapų. Bet nu žinot kaip čia pasakyt, man kažką tai ten, nu tuo metu suprantat dar kartą kartoju man ne tas buvo galvoje. Tai perėjau pasižiūrėjau, kad kapinės, kapinaitės yra ir viskas ir pavasarį aš jų neradau tų lentelių. Viena tokia bobulka sukūreno, tai aš sakau kodėl tu šitaip moterie padariai. Atsakė: O ką aš kišiu į pečių? Ir viskas. Ne ant visų buvo bet labai daug buvo. O kadangi tos lentelės buvo iškraipytos išnešiotos tai ten kaimas ganė karvės. Ir ten už tų kapinėlių buvo ganykla tai su visais lenciūgais, tais vadinamais su visais grandinėm per tuos kapus čiuoždavo karvės tenais ir būdavo tortų ten pridėta vajė vajė vajė.

*O kapinių teritorija atitinka dabartinę bent kažkiek?*

Nu čia daug buvo tokių šnekų, kad jas reikėtų praplėst, bet kaip man atėjus tai buvo taip kaip yra dabar.

*Aiškų. Dar vieną klausimą užduosiu. Žinoma į jį dalinai esate atsakęs, bet gal ko esat nepaminėjęs. Ar jūsų darbo globos namuose metu buvote pats ar kiti globos namų darbuotojai aptikę kokių įdomių artefaktų, radinių bylojančių apie aptariamoje vietoje veikusią karo belaisvių stovyklą arba lagerį? Jūs apie antkapius jau šiek tiek pasakėt, gal dar kokių daiktų radot?*

Daiktų, vienintelį daiktą buvom radę kaip statėm kryžių. Žinot gal būt vidurį kapinėlių yra kryžius. Jį gamino Žemaičių Naumiestyje ten po kaire puse. Nu turbūt žinoma jums pavardė to žmogaus. Ir kaip kasėm tą, nu aš skaitau kasėm, nes kadangi aš dalyvavau tenais. Tai buvom radę ten kelis kaulelius ir tokius apvali medalijoną ir laikiklį tokį, ir ten man atrodo trečia ar pirmo kelinto atskiro sportininkas kažkoks tai buvo palaidotas. Bet tai buvo perduota, neperduota atsiprašau, buvo paimta muziejaus. Tai muziejuje turėtų būt pas jumis šitas medaliukas. Ir ten buvo kaulai, kaulus atgal užkasė.

O daugiau mes statėm valymo įrenginius, čia pagal kelią nuo karcerio to vadinamo. Čia stovi dabar vandens valymo įrenginiai tie vadinami visi ir čia kelias eina aplinkelis eina ir ten toliau eina link gyvenvietės. Tai iš čia kai statė valymo įrenginius tai kasė šičia kanalus ir kasėm kanalus į tenais turbūt esat buvę už kapinaičių valymo įrenginiai. 420-460 pajėgumo jie buvo. Ir ta trasa tuoj už tvoros, kaip dabar tvora užtverta, už tvoros lūžo įėjo tiesiai tiesiai į valymo įrenginius. Tai šitoj pusėj pagal kelią nu ten ta trasa buvo kasta, bijau aš pameluoti bet turbūt kokie 8 metrai gylio, 6 tai tikrai nu ten projektinis buvo, skaičiuote buvo, tai va ir tada nuo kelio ir ten buvom radę tokių vielų. Aš buvau atidavęs į karcerį. *Čia spygliuota?* Spygliuota. Taip maždaug nu tokias kaip kasėm bet tai tais laikais nei vienam nei motais, nu žinot kaip čia pasakyt, kad reikia saugot, reikia kažką tai padaryt. Nu kas kokį 10 cm ar kiek buvo pratiesta. Matomai, kad nepabėgtų, pratiesta.

Kai buvau pas Algį Bekerį, tai ten buvo moteris, tai Algis davė pasiūlymą tokį, sako va tai matai, kad būtume žinoję tai tokį kabinetuką padarei ir į tą kelią tas vielas gražiai nu škekant žemaitiškai atkrapštei, ka būtų matytis būtų kaip sakant tikrai, kad va čia, bet. Ten kadangi eina trasa ir dabar aš bijau pasakyt čia Markvaldas vedę dabar tą trasą į kaimą sukišo po žeme ten tuos, aš bijau dabar ką pasakyt. Tai vot tokie buvo radiniai. Bet juos buvo sukrauta į krūveles tenais prie to krašto ir ten man atrodo, ne man atrodo, bet buvo paimta muziejaus.

*Tai dalis dabar yra eksponuojama yra, fragmentas yra.* Jo Jo yra ten bet nedaug, mes buvom pririnkę daug jų. Visą krūvą. Ir ten ta viela buvo toki aš prisimenu, kaip vaikystėj dar snarglius buvau, tai tos tvoros ten būdavo, aptvėrimai kažkokie ta viela tokia ne kaip mūsų, kad dabar pinta ir perkišti tie, sukta tokia ir tie nu ten karceryje yra tos vielos matėt. Tai vat tokie buvo.

O daugiau nežinau daugiau nu čia buvo daug tai šaukščiukų rasdavo tai to tai ten to to to to.

*Dar vienas klausimas a*r *žinojo vietiniai gyventojai apie kalbamoje vietoje vykusius žiaurumus?* *Ar pasakojo ką nors? Ar noriai apie tai kalbėjo ar ne itin noriai?*

Va čia problema. Tas žmogus, kur vežė maistą, kur aš sakiau Šidlauskas Stasys su jaučiais. Tai jis vežė, ir aš jį radau jau pensionate tai yra psichoneurologiniame pensionate, jis irgi vežė jau su mašina vežė, GAZ51 vežė maistą, bet paskiau praėjus kokiai 10 metų gal būt 15 metų, jau čia kai aš atsistojau ant kojų, pradėjau vykdyti tuos darbus biški to laiko buvo, tai aš jį pasigavau sakau Stasį tu man pasakyk tu vežiai čia visien kaip čia viskas kas buvo. Tai jis nu žinot kaip čia pasakyt, tai numygdavo, tai tą tai tą, bet nieko nesakydavo. Tai man kantrybė trūko, kadangi jis mūsų darbuotojas yra tai aš vieną kartą paskambinau jam į namus sakau: Stasį tu pavirk cepelinų norių į svečius ateit. Tai aš pasiėmiau buteliuką ant prūdo kranto mes susėdom. Nu sakau vis tiek aš iškvosiu ką nors iš jo. Įsivaizduojat, sako, kad kuo daugiau padaro čėrką tuo daugiau kalbų yra, o čia atvirkščiai. Kaip stalas lygus, nieko tilo, nutilo žmogus ir sakau: Stasį tu pasakyk, kas tau įgrasinta yra? Ar kaip, dėl ko? Ar tu galvoji, kad dar pareis kas nors čia supranti, tau bus blogai. Kaip kur kaip kas. Nieko taip ir nusinešė į kapus šitą dalyką. Aš sakau paskutinį dalyką tai paėmiau vienu žodžiu tokį variantą, kad sakiau gal ką iškvosiu. Nieko.

O karcery tai čia buvo kaip sakant tas langas turbūt žinot ane? Čia kur lauke yra grotos iš karcerio išeina. Gal dabar jau užkasė? *Neužkasėm, mes ten uždengėm dabar su mediena, dangti padarėm, kad neįkristų niekas.* Ten ir mes buvo padarę dangtį, bet matomai nunešė nes ten buvo ne vieną kartą globotiniai kojas nusilaužę. Tai ten prileisdavo vandens, kiek žinau, tai čia pasakojo tie senbuviai, kad pagal „nuopelnus“, taip atsiprašau, kad taip grubiai šneku kaip kokia bausmė buvo paskirta, leisdavo tiek vandens tiek kažkas virš iki kelėnų leisdavo ir laikydavo tam tikrą laiką. Laikydavo valandą, pusantros, ten tam šaltam vandeny, o viršuj stovėdavo tas su strėlba tasai žmogus ir žiūrėdavo, kad jis nenuskęstų, neatsigultų ar kur kaip kad. Tai vat toks buvo kankinimo metodas. Čia karceryje, dėl to jis pasivadino karceris. Nu, o ten daugiau buvo tos kilpos prie sienos ten kur buvo, lyg tai sako buvo rišami, bet aš jau šito nenoriu komentuoti, nes kadangi, taip konkrečiai neiškvočiau šitų dalykų. Nu kadangi nemano pareiga buvo. Mano pareiga buvo kaip sakant, kaip sakiau su tais vargšeliais žmonėm, nes tie žmonės buvo tikrai apleisti ir pragulos ir utėlėti buvo ir...

*Dar mes pasikartosim, nes irgi jūs pradėdamas kalbėti apie tai užsiminėte, tik čia gal išeis glausčiau. Pora tokių klausimų bus: ar galite apibūdinti, kaip atrodė buvusios karo belaisvių stovyklos ir gulago lagerio kapinės kai pradėjote dirbti? Ar jų teritorija buvo tokia pati, ar ji buvo aptverta? Ar kapavietės buvo kaip nors pažymėtos, turėjo antkapius?*

Tai vat dėl pažymėjimo aš jums sakiau jau, kad sukūrenta buvo. Antkapiai kaip liko, antkapių buvo dar bet jų buvo aptikta labai nedaug. Dėl vien to vaizdo, buvo tokie senoviški rėmai ir tiek buvo sutrūkę, tai mes juos nuėmėm. Bet aš dabar neprisimenu man atrodo kad savivaldybė ar vykdomasis dar leido nuimt, kad nedarytų kaip sakant šoko tokio. Tie kauburėliai kaip buvo taip ir liko. O kadangi sakiau karvės ganėsi ir panašiai su grandinėm eidavo per tuos kapus tai čia žinot buvo visako ir kiti buvo užlyginti, kiti neužlyginti kapavietės buvo.

*Tai sakykit tie kauburėliai kur dabar išlikę tai tie jau buvo visą laiką?*

Jo tie kauburėliai ir buvo. Nes juos kaip aptvėrė Zubė melioracija, čia tas Montrimas organizavimo aptvėrimą, kadangi jo tėvukai čia buvo. Nudažyt tos aptvėrimus buvo, čia pradėjo lankytis užbėgsiu tolyn, pradėjo lankytis vokiečiai, pradėjo lankytis įvairios ir čia yra ir vokiečių ir amerikiečių lakūnų čia žinot turbūt man pasakot nereikia. Paminklai yra pastatyti. Tai čia buvo atvažiavę skautai, kokį 30 vaikinų studentų ar kaip jie ten. Ir jie dažė tą tvorą. Ta tvora yra dabar virš 25 metų turbūt virš 20 metų. Jau yra kaip nudažyta ir kaip matot dar jinai labai gražiai atrodo, padoriai. Bet jie kaip dažė, skydas kaip stovi, čia sėdi ant žolyno kokie 3-4 ir čia sėdi. 2 valo, gramdo žinot tarp tų tinklų, o iki dažė. Bet ant tiek kruopščiai, aš kaip nueidavau pasižiūrėt seilės tįsdavo. Sakau ot kur yra ugdomas žmogus jau studenčiokas, dar piemenukai buvo, mergos tos piemenės, suprantant, bet jau žinojo darbo, kad reikia atlikt darbą kaip jis turi būt padarytas. O ta teritorija tai aš sakau čia vat, kolega jūsų klausė kokia buvo tada kaip buvo kaip čia kas taip ir liko. Bet tai buvo šnekų dar, kad ten kur tas kelias pagal valymo įrenginius ten tas kelias eina toksai aplinkui suko šitaip, tai kad dar čia tokia nuogrinda yra smėlio kad dar lygtais tenai turėjo būt lygtai čia turėjo dar būt praplėsta, bet išvažinėta buvo, nu žinot buvo laikai kai niekos nieko nekreipė nieks nieko nedabojo. Nes kaip aš čia pradėjau tie darbuotojai kur ganė karvės ant tų kapinių jie buvo mūsų darbuotojai. Tai aš 3 metus kovojau su jais, kad jie neitų. Bet paskiau galų galiausiai man kantrybė trūko. Tai tada buvo pasakyta mano tiesiai šviesiai – arba karvės arba einat iš darbo. Vienas iš dviejų. Tai tada jau susitvarkė. Tada susitvarkė.

Tai tada, padarė man siurprizą. Kaip atvažiuoji į pensionatą, tai yra tas takas, įėjimas. Tada nebuvo, buvo tik takelis toks. Tai aš pasistatydavau mašiną. Vieną kartą ateinu. Čia buvo tvorelė ta, gyvatvorė, čia mašina stovėjo. Tai iš šitos pusės abidvi padangos perpjautos, ir su tokiu aštriu daiktu – nuo priekinio sparno iki užpakalinio prarėžta taip buvo. Va tai, atkeršijo, plius be to, vėliau jau atėjo, nu tamstos sudėjimo, du vyriukai su kurtkėm, pas manęs į kabinetą, nu kaip jūs toklie jauni vyrai. Suprantat! Bet aš galvoju, kad čia nebuvo iš valstybės daroma. Čia buvo, tų pensio...[nato], kaip sakant, pensionato darbuotojų kokia nors, nes čia ta „chuliganjo“ buvo taip ir. Baisi, baisiai buvo. Išsivysčiusios toks chuliganizmas toks. Tų, reketas tas. Tai va, sako, direktorėli, – jų žodžiai, – jeigu tu nori dirbt čia, nuleisk orą ir atsisėsk į savo kėdę, o gali ir nedirbt.

*O čia kuriais metais, maždaug tas buvo?*

Čia buvo 88 - unti, tai gal 89 - intais metais maždaug. Tai va. Tai gal ir 8 - ais. Dabar aš tikrai sakau, bijau meluot, bijau ką daryt, bet labai neilgai, kaip sakant, aš kai pasakiau, kad eisit iš darbo, tais metais jie ir apsilankė pas manęs. Mane perspėjo. Nu, perspėjo, įėjo ir išėjo po šiai dienai nėr. Nu bet kaliošus gavau pirkt naujus, dažyt mašiną gavau. Nu ką darysi, pasiaukojau sakau, tegu buvau jiems.

*Dar vienas klausimas. Jūs irgi apie tai pasakėt. Aš tik pasitikslinsiu Minėjot apie antkapius, ir kad realiai jie kaip butaforija nei, nei konkretaus asmens. Ten kaip žmones pastatė ten...?*

Taip, taip! Ir čia. kaip čia sakė, kad...

*Simboliški. Ir kas juos statė? Ir jeigu galit, prisimenat?*

Juos statė kiek, kiek aš žinau, dabar sakau, bet sakau dabar, aš nenoriu lyst ten kur nereikia, kaip tas sako, kaip paršas į svetimą daržą, tai nenoriu lyst. Bet pagal mane, pagal mane tai buvo ant visų kapų. Pagal mane, kaip aš mačiau. Kaip atėjau 86 – ais, bet čia visokių šnekų buvo, bet vėl nenoriu šnekėt ko nenoriu, kai sakė ir statybos vyko ir fundamentus sudėjo ten, buvo vienu žodžiu tokia, tokių dalykų, taip kad.

*Aišku. Ar ankstyvuoju jūsų darbo globos namuose metu žinojote apie karo belaisvių stovyklos ir lagerio kapines, užkasimo vietas? Jei taip, realiai jo, galite nurodyti kurioje vietoje, vietose jos yra, nes ne visos žinomos? Na čia jau galime praleisti kitą klausimą. Atleiskit.*

*Ar karo belaisvių stovyklos ir lagerio kapinių teritorija tuo metu kaip nors išsiskyrė iš bendro aplinkos kraštovaizdžio, buvo likę kokių aiškiai matomų sanpilų, duobių, griovių, tvorų ir t.t.? Gal turite informacijos, kad uždarius lagerį buvo panaikinti visi aiškiai vizualiai matomi kapinių egzistavimo pėdsaku, pėdsakai? Galbūt turite daugiau informacijos apie kapines ir gal galite įvardinti iš kokių Lietuvos vietų atvykdavo žmonės ir lankyti kapų?*

Tai aš tikriausiai pradėsiu nuo antro galo gal, kaip sakant.

*Gerai.*

Sakau, kad atvykdavo labai mažai, bet atvykdavo sakau iš Telšių. Tie žmonės tai labai dažnai lankydavo, o taip...

*O iš Telšių pavieniai žmonės buvo ar...?*

Šeima buvo, šeima buvo.

*Gal jie kaip nors su Geniu susiję, kuris buvo lageryje?*

Nežinau, nežinau nieko, kadangi dar vienas dalykas buvo toks, kad 86, 86...7...8. Aš dabar bijau pasakyt kokiais tai metais, kai buvo paimtas karceris, ir iš mūsų buvo paimta ir kapinės. Tai mes kaip tvarkėm tenais apie dešimt penkiolika kapinių, taip ir pasilikom tvarkyt, bet aš tada jau nutolau nuo tų visų, nes kadangi buvo atiduota konkrečiai muziejuj kapinės, karceris ir jau nelabai, nelabai aš kaip sakant. Į kitos rankos jau buvo paėmusios, nelabai aš ten tik norėjau, kaip sakant, kištis. Nes, nu žinot, du šeimininkai, dvi auklės – vaikas be galvos. Tai, taip kad buvo atiduota muziejuj, savivaldybė pasiėmė, irgi sakė – buvo atiduota muziejuj. Balčytis man minėjo, sakė tas, ar savivaldybės yra tas pastatas – karceris. Ooo... kaip daugiau čia pakomentuot aš bijau ką ir pasakyt. Bijau ką ir pasakyt. Nes kadangi, nu supraskit ir mane, nenoriu to kalbėti ko aš nežin..., ne nežinau, bet ko aš nesu girdėjęs ir ir panašiai, nes tai yra taip kaip yra.

*Gerai. Ar žinojote, kad karo belaisvių stovyklos ir lagerio kapinėse žmonės buvo laidojami atskirose sektoriuose, priklausomai pagal tautybę?*

Ne. Buvo bendras, kaip čia... Bendri kasdavo, bendros, bendrosios kapinės ir ir laidodavo visus, kaip sakant, nu kaip, kaip išeidavo jiems. Nebuvo, kaip sakant, nes lenkai, vokiečiai tai irgi, amerikonai čia irgi pasiėmė. Dar turbūt žinot, Amerikos buvo ambasadorius atvažiavęs. Ieškojau aš šiandien dar nuotraukos to Amerikos ambasadoriaus. Jeigu rasiu aš jums duosiu to, to Amerikos ambasadoriaus... Čia su, su Reikertu iš Vainuto. Jį vežiojo vairuotojas, toks Alfredas. Tai jis buvo atvažiavęs. Mes kadangi su Alfredu buvome pažįstami. Taip. O tu žmonių tai čia, tie iš respublikos lankė, o čia jau buvo iš visos, visos. Iš viso svieto į vieną vietą.

*Aišku. Gal žinote ar periodiniai Šyšos upės potvyniai išplaudavo žmonių kaulų iš kapinių teritorijos? Gal pats asmeniškai esate matęs išplautų žmonių kaulų, gal apie tai jums yra kas nors kitas pasakojęs?*

Čia buvo toks dalykas, kad po vieno potvynio buvo matytis kaulai. Tai aš seniūnui sakiau. Atvažiavo čia, jie pasižiūrėjo. Tai paskiau, paskiau, paskiau polderiai, lietukas. Sudėjo ten blokus ten, turbūt jums žinoma, ant to posūkio kaip kapinės stovi. Ir ten tas posūkis kaip vanduo įsibėgėja eina, jis buvo pradėjęs plaut tenais. Tai va, jis sudėjo šitaip blokus ir jis dabar, dabartiniu metu, pagal mane, turėtų būti sustabdytas toliau kapinių irimas ir, ir čia jau, jau, bet tai čia irgis. Saukau aš buvau pakėlęs triukšmą dėl vien šito. Tai sakiau, sakiau visgi negalima taip daryt.

*Aišku. Ar karo belaisvių stovyklos ir lagerio kapinių teritorija sovietmečiu buvo kaip nors saugoma, ribojamas ar visiškai draudžiamas civilių gyventojų lankymasis buvusių kapinių teritorijoje?*

Turite omenyje tų tų laikų?

*Jo. Tais laikais. Nuo kada pradėjote dirbti iki nepriklausomybės?*

Kai aš pradėjau dirbti čia nebuvo saugoma, nebuvo niekur nieka, sakau karves, karvės saugojo kapines. O tuo metu, tai buvo kur Zudermanas yra. Čia buvo šlagbaumas.

*Ties Zudermano namu ar ten toliau biški?*

Nu aš dabar bijau ką pasakyt nu ar čia, ar čia kažkur tai, bet tenais toje vietoj, ten buvo tas pastatas molinis, buvo arklidės, pagal mane tenais buvo. Ir ten buvo šlagbaumas. Tai čia, tuo, tam, toj teritorijoj ir nelabai kas galėjo vaikščiot, nes teritorija buvo visa aptverta, visa, vienu žodžiu, buvo saugoma ir ir tuos žmones saugojo ir saugojo nuo ateinančių žmonių ir panašiai.

*Aišku. Apie karcerio dabar šiek tiek dar pastatą paklausim. Karcerio pastatas, kuriame dabar yra įkurtas muziejus anksčiau priklausė globos namams, kas jame buvo įkurta ar jis buvo pertvarkytas ir pritaikytas panaudai?*

Niekas nebuvo pertvarkyta, kaip iš lauko buvo, taip ir liko. Jame, kaip aš atėjau, radau sandėlį. Aš jau sakiau – buvo sandėlis, pertvarkymų jokių, jokių, buvo mediniai stelažai sudėti, medinės lentos ten tokios pertvėrimai buvo, kadangi tų 600 – ai žmonių buvo, tai ten tos visos ir avalynės ir ir tų drabužių ir šio ir to buvo. Tai taip kad ten vieta, vieną sandėliuką reikėjo sutalpint. Tai va, kad tik tai tiek, bet iš į jį niekas, niekas niekar. Prie manęs niekas rankų nekišo. Norėjo čia, buvo tokių kaime, kaip sakiau, kad mūsų globotinis, ten nežinau ar pora žmonių buvo įkišę. Viens išniro koją, kits vėl. Tai buvom padarę dangčius uždaryt. Bet tai buvo čia kaimas pasiutęs, ta visa, visas tas dvylikabutis čia kur, kur yra, kad – tai ką čia išsigalvojau užverst, užverst, užverst. Bet atstovėjau šitą dalyką ir, ir pasiliko kaip šiandieną, kad yra. Ir padarė tų dangtį, tai čia, čia yra geras daiktas.

*Aišku. Galbūt žinot kokiomis sąlygomis buvo laikomi žmonės karceryje? Ar galite įvardinti kas jums tai sakė, pasakojo apie, apie tai?*

Tai čia žmonės pasakojo, kaip sakant, kad... Kaip sakiau, kad buvo vandens tiek, tiek, tiek pripilama. Ir tie žmonės buvo pagal tam tikrą bausmę. Jeigu ten smarkiai nusižengei – iki kelėnų, virš kelėnų ten buvo šaltam vandeny buvo. Jeigu ne, tai tik vien pėdos buvo įdėtos. O... dabar aš pavardes negaliu dabar pasakyt, bet tai vienas, kitas tokie iš tų senyvų.

*Ai gal iš darbuotojų ar iš pačių vietinių...?*

Taip, taip sakau. Atsiprašau pertraukiau. Sakau, kad viskas nuėjo per vėlai. Reikėjo kokį dvidešimt metų anksčiau, kol dar buvo gyvi žmogeliai viskas, tie senbuviai. Dar galima, galbūt kaip sakant, ką nors iškvosti, kur kaip kas. Nu aš nežinau ar, ar direktorė buvo su Šidlausku susitikus, a nebuvo. Aš jai irgi sakiau, kad su, su, su... Rozai sakiau, kad sakiau yra toks Stasys, kuris ten kaip, kaip sakant. Nežinau a jin buvo, nebuvo moteriška. Nu tai čia ne mano reikalas. Tai va, o daugiau tai taip sakau tokie, tokie šnekos tokios buvo, kad tą patį ką aš i sakau dabar tiek, tiek ten būdavo to vandens pripilta. Nu kankindavo žmones ir... Ir sakau dar, dar kartą, grįžtu prie to, kad ten vidury buvo tokie kilpos tokios buvo ten kažkaip. Dar kažkaip saka rišdavo ten juos. Dievažin nežinau, negaliu pasakyt.

*Ir žinau, kad Macikuose lankėsi Klodas Vatkinsas ir jums teko su juo bendrauti.*

Kas?

*Klodas Vatkinsas ir jums teko su juo bendrauti? Kiek man žinoma iš straipsnio.*

Pala kas jis?

A*merikietis buvo toks atvykęs.*

Ai. Nu aš nebendravau su juo. Aš tiktai galiu pasakyt, kad dar kartą, kadangi tas vairuotojas, kur jį [kuris Klodą Vatkinsą] atvežė yra, jo tėvukai gyveno Vainute. Jis mums projektavo du dvylikabučius, du..., du devynbučius ir ūkinius pastatus ir aš su juo Vilniuje susipažinau – Alfredas. O... matai užkrito jau man dabar čia! Reikertas. Tai jis atvežė tą, kai buvo su, su, čia tas jau ambasadorius norėjo apsilankyt. Tai tiktai tiek jisai, ką jis ten pervertė, bet tai jis nieko nepasakė, kaip sakant. Mane pristatė kaip vadovą šitų, šito, kaip sakant, bet kadangi aš buvau neprotokolinis žmogus... Buvo ten daug valdžios ir taip, kaip sakant, man neteko su juo bendrauti, bet tiktai taip pasišnekėjom – labas, sveiks, sudiev, kas aš toks, kur kas kaip, kiek metų dirbu – taip ir pasibaigė mūsų šneka. Nu ir tas vadinamas toks biški. Nu kaip čia nepagalvokit, kad aš skųsiu, bet neskųsiu, bet kai nuo manęs atėmė tą karcerį ir kapines, ir kiek vykdava renginių, kaip kažkodėl aš buvau nustumtas į šalį, mani nieks nekviesdava. Visgi kaip ne kaip, vieną sykį čia vilniečiai buvo tokie pasakę, kad sako – tai kudie nėra, nėra šitos teritorijos šeimininko, viską. Niekas. O bandžiau da vieną ar kitą kartą nueit, bet vėl grįžtu, kadangi buvau nuėjęs tiktai taip pasižiūrėt kas ten per žmonės, vėl grįžtu prie to, kad į protokolą nebuvau įtrauktas kaip asmuo, neprotokolinis buvau svečias. Su manim niekas nešnekėjo, visi lakstė mūsiškiai irgi: ir seniūnas, ir Roza paskui, ir, ir savivaldybės vyrai lakstė tenais. Ai paskiau nu ką aš ant kulnies nuėjau, nu ką aš, bet sakau nesupraskit, kad, kad, bet manį daugiau beveik ir nekviesdavo, nes kadangi kodėl taip buvo, tai aš nežinau. Visgi, kaip sakant, pradininkas tų kapinių pajudinimo iš mirties taško, nu tai, kaip ten bebūtų, kaip būtų, bet buvau aš. Nes tokias kapines, kokias priėmiau, nes sakau mane ir babūnė mokė, ir tėvai mokė, kad per, pro kapines einant – vaikeli – reikia kepurę nuimt, sukalbėt amžiną atilsį ir kapinės yra šventas dalykas. Tai va tai man tas buvo įkalta į galvą ir aš ką galėjau aš tą padariau, o daugiau, daugiau nežinau, nežinau kaip, kaip, kaip, kaip čia bus i kas čia bus. Tik vat sakau, vieną dalyką, dar kartą kartoju, nu bet yra kaip yra, per vėlai su...susigriebta. Buvo dar kol gyvi žmonės dar galėjoma iš...iškvost ką nors. Nu bet vot sakau tas, tas žmogus kur vežė duoną. Jis buvo jaunas pacanas, ar dvylika metų dar tiktai buvo, kai čia vežė duoną. Bet jis jau toks buvo, nežinau ką jis priesaiką priėmęs buvo kokią ar jisai... Nežinau. Nieko absoliučiai, absoliučiai nieko. Tik pradedi šnekėt kažką apie tą, jis išvisa arba tyli, arba kažką kitą.

*O gal pažinojote dar kokių žmonių, kurie dirbo lageryje?*

Hm, hm, hm... Tai, kad dabar tokia Tichonenko buvo. Jau pamirus moterie yra. Molderis toksai buvo. Šitas... Ne nedirbo, bet jie daugiau žinojo. Paskiau buvo tas Mačer..., Mačernio, ne Mačernio. Kaip boksininkas tas, dabartinis?

*Murauskas?*

Murauskas. Murausko tėvas buvo. Va tai irgi dar kai ką papasakodavo, o taip daugiau, nu žinot, kad su moteriškom – nieka nežinau, nieka nežinau, nieka nežinau. Nu ir tų vyrų tiek ir tebuvo čia. Tiek tebuvo tų senbuvių kaip aš atėjau. Tai va, tie keturi vyrai buvo tokie senbuviai, kurie buvo, buvo, kaip sakant dar kažką, bet nieko, nieko, nieko. Sunkus atvejis dabar atgamint kažkur kažką, gal kas nors kažkur, kažkur. Nežinau.

*Gerai tada gal šiaip bendroj informacijoj... Gal žinote kokie žmonės buvo kalinami, kas buvo kalinama? Tautybės?*

Oi čia įvairių buvo: prancūzai, anglai, vokiečiai, rusai, lietuviai ir, ir lenkai, ir, ir Amerikos lakūnai tie va, kur, kur buvo. Čia buvo, buvo tautybė, sakau, iš viso svieto į vieną vietą, buvo labai, labai daug tautybės žmonių. Labai daug.

*O gal girdėjot pasakojimus kaip žmonės buvo varomi į darbus? Nes yra žinoma, kad iš Šilutės į Klaipėdą varydavo į statybos darbus žmones ir...?*

Čia buvo Stoniškiuose ir Kintuose. Jie turėjo tokius kaip pagalbinius ūkius. Tai jie ten važiuodavo šieną arkliams, o į darbus nu tai kaip visados žinot, kaip, kaip ir buvo, buva ir pastovūs žmonės, kurie kasdavo tuos žmogelius, kapines kasdavo, o visus darbus, nu kaip, juk ten niekas nedirbo be kalinių. Niekas nebuvo. Visgi tokią machiną išlaikyt, tai reikėjo ir darbo jėgos, reikėjo darbo jėgos. Taip, kad konkrečiai negaliu atsakyt, net, net nežinau kaip, kaip kokia... Tik žinau, kad sakė visus darbus dirbo, kokius, kokius jiems tenais...

*O gal žinote kaip su maitinimu būdavo? Gal pasakojo jūsų pažįstamas, tas kur veždavo maistą? Kaip dažnai veždavo, ką veždavo?*

Balanda, Balanda buvo. Vadinama balanda. Tai balanda turbūt paskrinai(?) ir iki dabar kalėjime kai bu.., yra balanda, tai sakė maitindavo. Vienintelis dalykas kas, lakūnus tuos, jie buvo belaisviai. Tai, tai juos ir mažiau į darbą varydavo, kiek, kiek teko man sužinot, ir juos maitino per Raudoną kryžių ir jie maitinos labai gerai. Jie maitinami buvo labai gerai, nes kadangi jais rūpinos Raudonas kryžius. Ir su jais buvo elgiamasi; gerą klausimą uždavėt; ir, ir su jais buvo elgiamasi visai kitaip, kitas santykių statusas buvo. Tai ne taip kaip buvo, kad, kad su, su tais paprastai žmogeliais, kur, kur, kur buvo ten belaisviai ir panašiai, panašiai.