הייתי ילד ולא ילד

בחרנו לעבוד עם עדותו של האיש המדהים אבא נאור. אבא אומר בעדות - הייתי ילד ולא ילד. כי ילדים אמורים ללכת לבית ספר ולשחק עם חברים אבל כשהוא היה בן 10 בערך, פרצה המלחמה ואבא התחיל להכנס לעולם שבו אין בית ספר, יש גופות ברחובות והבנה שהוא צריך להגן על עצמו ועל משפחתו. אבא נולד ב-1928 בעיר קובנה בליטא למשפחה מסורתית בת חמש נפשות. ב1941, חודשיים לאחר הפלישה הגרמנית, הוקם גטו קובנה והמשפחה נכלאה בו. בגטו הוציאו להרוג את אחיו הגדול, שהיה אז בן 14, מכיוון שגנב אוכל. גם אבא היה הולך לגנוב אוכל, כי לא הייתה ברירה. ילדים בגטו לקחו חלק בעולם שצריך להיות רק של מבוגרים הם היו עוזרים למחתרת בהעברת ידיעות מודיעיניות וגם מצטרפים מדי פעם לפעולות של המחתרת.

מאוחר יותר ב-1941 הגטו חוסל באקציה שבה הוצאו להורג כעשרת אלפים בני אדם כולל בני משפחתו של אבא - סבא שלו דודים ודודות שלו. המשפחה שלו עברה למחנה אחר שבו הפרידו את משפחתו. את אמא שלו ואת אחיו הקטן של חולה אושוויץ והוא כבר הבין שהוא לא יראה אותם יותר.

אבא נאור ואביו נשלחו כל אחד מהם למחנה עבודה בכפייה אחר.

ב 1945 בסוף המלחמה התקיימה צעדת מוות שבה אבא נאור ואנשים נוספים מהמחנה צעדו לעבר מותם במחנה השמדה. רבים מתו בדרך מכיוון שהם הלכו הרבה מאוד ימים בלי אוכל ובלי מים. יום אחד, הם הלכו לישון וכשהם קמו בבוקר הגרמנים כבר לא היו שם. הם מצאו במקומם חיילים אמריקאים ששחררו אותם. זה היה סוף המלחמה.

ב-1946 עלה לארץ בספינת מעפילים וגורה של ידי הבריטים למחנה בקפריסין ב-1947 הוא כן הצליח לעלות לארץ או לחם מלחמת העצמאות ולימים אתחיל לעבוד במוסד והשתתף במבצע משה להעלאת יהודי אתיופיה לארץ אבא רואה בזה זכות גדולה.

לאבא נאור בן, בת, חמישה נכדים ושמונה נינים, בהם הוא רואה ניצחון אישי על היטלר.