Asnjehere nuk eshte shume vone. Ne diten e pare te shkolles ne oren e pare te mesimit profesori yne ne fillim prezantoi veten pastaj tha: Kete vit kemi nje nxenes krejtesisht te ri.

 Le te shohim nese do te gjeni ndonje gje interesante tek ai. U ngrita ne kembe dhe fillova te shikoja perreth kur nje dore e bute me preku supin. U ktheva. Ishte nje zonje e nderuar e moshuar me goxha rrudha ne fytyre dhe duke me pare me buzeqeshje tha: Une jam Rose. Emir im eshte rose simpatik… Jam 87 vjec. Amund te e perqafoj meqenese u njohem?

Qesha dhe thash patjeter

Eja me perqafo. Te perqafuar fort me shaka I thash: Ps eke ardhur ne universitet kaq e re dhe e pafajshme?

Iu pergjigj duke qeshur: Ketu erdha per te gjetur nje burre te pasur. Do te martohem dhe do te lind disa femije. Kur ted al ne pension do te shetis boten. Pasi mbaruam mesimin shkuam ne kantine dhe pime nga nje cokollate me qumesht. U beme menjehere miq. Diten tjeter dhe tre muajt ne vijim dilnim gjithmone bashke nga klasa dhe bisedonim ne kantine. Ishte aq me pervoje dhe e zgjuar saqe ndjeja se kasha mesuar me shume nga ajo se nga mesimet. Pergjate semestrit Rose u be trendafili I kampusit. Zinte shume shpejt shoke dhe kudo qe te shkonte rrethohej prej tyre. Vdiste te terhiqte vemendjen tek nxenesit e tjere dhe I pelqente te vishej mire. Ishte e mbushur me jete. Kishte nje jete me te plote, me te gjalle. Ne fund te semestrit e ftova Rose ne festen e futbollit per te mbajtur nje fjalim. Ishte e pamundur te harronim mesimin qe na dha.

E kishte pergatitur me pare fjalimin dhe e kishte shkruar me shkronja te medha ne nje grumbull letrash. Duke shkuar ne podium, tufa e letrave I ra nga dora. Fjalimi iu shkaterrua. E hutuar dhe pak e turperuar u perkul drejt mikrofonit. “ Sa e paafte qe jam, apo jo? Kerkoj ndjese. Per te hequr emocionet, para se te vija ketu piva nje dopio whiskey. E shihni perfundimin. Madje tani edhe po t’I mbledh keto letra eshte e pamundur t’I vendos perseri sipas rradhes. Prandaj me e mira eshte qe t’ju them ato qe me kane mbetur ne mendje. “ Nderkohe qe ne qeshnim me te madhe ajo piu nje gllenjke uje dhe filloi fjalimin: “ Plakeni per shkak se hiqni dore nga te jetuarit, te luajturit, te martuarit. Ka vetem kater secrete per te arritur suksesin, per te qene I lumtur dhe per te mbetur I ri. Gjeni humorin dhe qeshni sa me shume per te zgjatur jeten. Duhet te kete patjeter nje enderr. Nese I humbisni endrrat do te vdisni. Ne fakt mes nesh jetojne shume njerez qe perbrenda tyre kane vdekur por as ata nuk e dine kete gje. Ka nje dallim shume te madh mes rritjes dhe plakjes. Nese jeni 19 vjec dhe keni kaluar nje vit pa bere asgje, pa prodhuar asgje, flini, nuk beni asgje tjeter vecse beheni 20 vjec. Une jam 87 vjec edhe une nese nje vit nuk bej asgje nuk prodhoj asgje fle vetem do te behem 88 vjec. Qe te gjithe plakeni dhe nje vit. Prandaj per kete nuk ka ndevoje per ndonje dituri ose nje aftesi te vecante. Prandaj per t’u rritur dhe 1 vit me shume duhet te perdorim dhe te gjejme mundesi te zhvillohemi te prodhojme te te bejme gjera te vetem. Nuk do te pendoheni kurre. Ne te vjetrit behemi pishman per gjerat qe nuk kemi bere dhe jo per gjerat qe kemi bere. Njerezit qe kane frike nga vdekja jane ata qe behen pishman. Nuk bejne asgje nga frika se mos pendohen.

E mbaroi me mesatare te larte universitetin te cilin ishte e detyruar ta nderpriste para shume viteve per shkak te kushteve te jetes. Mesimet e rose duhet te jene lende e detyrueshme per te gjitha universitetet e botes. Kurre mos thuaj qe eshte vone.