**Память Катастрофы.**

***Информационный бюллетень №33***

***август 2018 г.***

***Украинская общественная организация « Ассоциации евреев – бывших узников гетто и***

***нацистских концлагерей***

**ВЫСОКАЯ НАГРАДА**

***Указом 188 от 27 июня 2018 года Президент Украины наградил председателя Одесской региональной ассоциации евреев бывших узников гетто и нацистских концлагерей Шварцмана Рувина Мордковича орденом***

***«За заслуги» 1 степени. Таким образом, Шварцман Р.М. стал полным кавалером этой награды.***

***Члены Совета Ассоциации, руководители областных и районных организаций сердечно поздравляют его с заслуженной наградой. Желают дальнейших успехов, здоровья и семейного счастья.***

**В КЛЕЙМС КОНФЕРЕНС**

**Германия увеличивает финансирование**

**социальных услуг и пенсий для переживших Холокост**

10 июля 2018 г. Джулиус Берман, президент Конференции по еврейским материальным искам против Германии («Клеймс Конференс»), объявил о результатах переговоров, которые ведет эта организация с правительством Германии от имени евреев, переживших Холокост. «Значительное увеличение субсидирования расходов на социальные услуги, которого удалось добиться нашей делегации на переговорах, приведет к увеличению часов по уходу на дому, росту продуктового обеспечения, медицинских и транспортных услуг во всем мире для евреев, переживших Холокост» , — сказал Президент «Клеймс Конференс» Джулиус Берман. Переговоры привели к увеличению финансирования социальных услуг для переживших Холокост на 75 млн. евро (87,75 млн. долл. США), в результате чего сумма глобальных ассигнований на 2019 год составила 480 миллионов евро (564 млн. долл. США).

В стенах Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне (США, округ Колум-

бия) делегация Германии встретилась с делегацией «Клеймс Конференс» и заслушала из первых уст показания выживших в Холокосте о критической необходимости увеличения финансирования. Представители переживших Холокост, вошедшие в состав делегации «Клеймс Конференс», — Роман Кент и Мариан Турски, оба — бывшие узники Лодзинского гетто и Освенцима, сопровождали официальных представителей правительства Германии в экскурсии по музею. Вагон для перевозки скота, в котором евреев отправляли в лагеря смерти, и находящийся в постоянной экспозиции музея, служил некой импровизированной декорацией, на фоне которой Роман Кент делился с немецкими представителями и посетителями музея своей личной историей депортации в Освенцим (Аушвиц) и ужасающими условиями, в которых он находился. «Когда меня спрашивают, как долго я был в Освенциме, мой ответ …

я не знаю. Знаю только, что одна минута в Аушвице длилась как целый день, день был годом, а неделя — вечностью. Сколько вечностей может вместить одна жизнь? Нет у меня ответа», — сказал Роман Кент.

Специальный представитель «Клеймс Конференс» на переговорах, посол Стюарт Айзенштат заявил: «Почти 70 лет Клеймс Конференс работает с правительством Германии, чтобы воздать максимально достижимую меру справедливости пережившим Холокост. Я особенно доволен тем, что недавно сформированное новое правительство Германии показало, что оно разделяет наше убеждение в безотлагательности этой меры, чтобы гарантировать, что пережившие Холокост евреи, которые перенесли такие страдания в молодости, могли достойно жить на склоне дней. Мы смогли получить на 2019 год значительное увеличение — на 200 млн долл США — дополнительного финансирования для критически важного ухода на дому и выплаты ежемесячных пенсий пережившим Холокост. За последнее десятилетие мы увеличили финансирование по уходу на дому с 30 млн. евро до 405 млн. евро в 2018 году, а теперь — до 480 млн евро в 2019 году».

В ходе переговоров исполнительный вице-президент «Клеймс Конференс» Грег Шнайдер сказал: «Хотя никакие деньги не могут компенсировать неописуемые страдания и потери людей, переживших Холокост, эти пожилые герои заслуживают признания, обеспечения увеличенных выплат и жизненно необходимых услуг. Прошло более 70 лет с тех пор, как закончилась война, и число переживших Холокост, остро нуждающихся в уходе на дому, растёт в каждым годом. Мы должны задаться вопросом: если не сейчас, то когда же?»

Переговорная делегация «Клеймс Конференс» представляет интересы переживших Холокост в переговорах с правительством Германии постоянно, на протяжении всего года, чтобы добиться увеличения финансирования неудовлетворенных насущных потребностей и расширить критерии компенсации.

В делегацию «Клеймс Конференс» на переговорах с Германией входят: специальный представитель на переговорах от «Клеймс Конференс», посол Стюарт Айзенштат; сопредседатель Роман Кент; представители переживших Холокост — посол Колетт Авиталь, посол Реувен Мерхав, Бен Хелфготт и Мариан Турски; раввин Эндрю Бейкер, и исполнительный вице-президент Клеймс Конференс Грег Шнайдер.

**В этом году, в результате переговоров с правительством Германии, в дополнение к увеличению финансирования услуг социального обеспечения, «Клеймс Конференс» добилась следующих целей: пенсии Фонда Article 2 и Фонда Центральной и Восточной Европы (CEEF), которые «Клеймс Конференс» выплачивает 55000 пострадавшим от Холокоста, увеличатся на 53,6% в течение следующих трех лет, с 352 евро (411 долл. США) до 541 евро (633 долл. США). Первое увеличение до 415 евро (485 долларов США) начнется 1 января 2019 года. Также были либерализованы критерии выплат для тех, кто пережил Холокост в детском возрасте. Срок, в течение которого эти дети вынуждены были скрываться или жить под чужим именем, был сокращен с шести месяцев до четырех месяцев.**

В настоящее время «Клеймс Конференс» финансирует уход на дому примерно для 76200 нуждающихся престарелых евреев всего мира, переживших Холокост. Благодаря этому они могут оставаться в своих домах. Кроме того, организация помогает более чем 62000 оставшихся в живых, предоставляя им другие жизненно важные услуги, включая питание, медицину, транспортировку к врачу и программы для преодоления социальной изоляции.

Дополнительная информация размещена на сайте:

[*www.claimscon.org*](http://www.claimscon.org/)

**Компенсации от Румынии**

**Сообщение для людей, переживших Холокост в Румынии:**

Недавно Клаймс Конференс объявила о том, что Румынский Благотворительный Фонд (Caritatea Foundation) готов предоставить средства для компенсации евреям, подвергшимся преследованиям нацистов на территории Румынии между 1937 и 1944 годами. Эти средства получены в результате реституции коллективной собственности, незаконно изъятой нацистами у еврейских общин Румынии во время и после Второй мировой войны. Румынский Благотворительный Фонд (Caritatea Foundation) был основан Федерацией Еврейских Общин Румынии и Всемирной Еврейской Реституционной Организацией. Клеймс Конференс руководит процессом распределения денежных средств от имени Румынского Благотворительного Фонда.

Общая сумма компенсаций составит 1, 300, 000 долларов США и будет распределена поровну между утверждёнными заявителями. Индивидуальная единовременная денежная выплата составит несколько сотен долларов США, однако точная сумма компенсации не может быть определена до выявления точного количества утверждённых заявителей.

Данная компенсационная программа предназначена для евреев, оказавшихся жертвами нацизма на территории Румынии, которые в настоящее время проживают за пределами Румынии и Израиля. Наследники не имеют права на подачу заявления.

Заявители должны соответствовать всем трем критериям, приведённым ниже:

1. Вас преследовали в связи с Вашей еврейской национальностью

2. Вы проживали на одной из нижеприведённых территорий между 1937 и 1944 годами:

а. В современных границах Румынии (включая Северную Трансильванию)

b. В Северной Буковине и Бессарабии

c. В Южной Добрудже

d. В Транснистрии

3. Ваш индивидуальный доход должен быть ниже данного уровня в текущей стране проживания : годовой индивидуальный доход для Украины состовляет 157329 гривен.\*

Заполненные анкеты должны быть получены Клеймс Конференс не позднее **30 ноября 2018 года** по адресу:

**CLAIMS CONFERENCE / ROMANIAN SURVIVOR RELIEF PROGRAM**

**PO Box 1215**

**New York, New York 10113 USA**

**Анкеты, полученные Клеймс Конференс позже 30 ноября 2018 года, не будут приняты в работу.** Начало денежных выплат утвержденным заявителям ожидается в декабре 2018 года. Мы благодарим Вас за внимание ко многим важным подробностям в этом письме.

|  |
| --- |
|  |

Хэн Юриста

Директор программы

*\* Примечания редакции бюллетеня:*

*Согласно разъяснению, полученному по телефону в Клаймс Конференс в годовой индивидуальный доход каждого заявителя не входят компенсационные выплаты от Германии.*

****

**PO Box 1215 • New York, NY 10113 USA • www.claimscon.org/RomaniaFund**

**New York Tel: + 1 646-536-9100 • Frankfurt Tel: +49 69 970 7010 • RomaniaFund@claimscon.org**

**АНКЕТА НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ КОМПЕНСАЦИЮ**

**ДЛЯ ПЕРЕЖИВШИХ ХОЛОКОСТ В РУМЫНИИ**

**Имя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Квартира: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Город: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Штат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Индекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Страна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Номер телефона (обязательно):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата Рождения (обязательно):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Для подачи заявления, пожалуйста, следуйте нижеприведённым пунктам. Плата за помощь в заполнении анкеты, а также за ее подачу не взимается. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с офисом Клеймс Конференс во Франкфурте по телефону +49-69-970-7010 или в Нью-Йорке по телефону +1 646-536-9100.

**ПУНКТ 1:** Пожалуйста, сообщите нам, получали ли Вы когда-либо любую из нижеперечисленных компенсаций или какие-либо другие услуги, финансируемые Клеймс Конференс или правительством Германии:

□ BEG (напрямую от правительства Германии)

□ Фонд Article 2

□ Фонд Центральной и Восточной Европы (CEEF)

□ Фонд Hardship Fund

□ Сироты (специальный фонд)

□ Фонд “Дети Холокоста”

□ Уход на дому

□ Социальные услуги (еду, медпрепараты, транспортные средства, социализация, и т.д.)

□ Другое:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ Не получал/а

□ Не уверен/а

**ЕСЛИ ВЫ НИКОГДА НЕ ПОДАВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ В КЛЕЙМС КОНФЕРЕНС НА ОДНУ ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРОГРАММ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ, ТО ВАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЭТО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ СМОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ДАННУЮ ПРОГРАММУ ПОМОЩИ ПЕРЕЖИВШИМ ХОЛОКОСТ В РУМЫНИИ. ЕСЛИ У ВАС ТАКАЯ СИТУАЦИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С КЛЕЙМС КОНФЕРЕНС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.**

**ПУНКТ 2:** Пожалуйста, внимательно прочитайте приведенные ниже высказывания и отметьте соответствующие ответы:

a. Меня преследовали в связи с моей еврейской национальностью:

**ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ:**

□ Да

□ Нет

b. Я проживал/a в одной из областей, перечисленных ниже, между 1937 и 1944 годами:

**ОТМЕТЬТЕ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТВЕТЫ:**

□ В современных границах Румынии (включая Северную Трансильванию)

□ В Северной Буковине и Бессарабии

□ В Южной Добрудже

□ В Транснистрии

c. Мой годовой индивидуальный доход ниже данного уровня в текущей стране проживания.

Годовой индивидуальный доход для Украины составляет 157329 гривен.

**ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ:**

□ Да

□ Нет

**ПУНКТ 3:** Банковская информация:

Пожалуйста, предоставьте нам Вашу банковскую информацию. Если Ваша анкета будет одобрена, Ваша одноразовая выплата будет отправлена на указанный Вами банковский счёт. Оплата чеком не производится. Заявители должны быть живы в момент оплаты. Наследники не имеют права на получение этой компенсации. Если Вам нужна помощь в заполнении данной банковской формы, пожалуйста, обратитесь в свой банк.

**Банковский счёт должен быть оформлен на Ваше имя. Банк не должен находиться под санкциями США или Европейского Союза.**

|  |  |
| --- | --- |
| Название банка |  |
| Адрес банка |  |

**Какой счет Вы хотите указать? Расчетный счёт Сберегательный счёт**

**Для банков во ВСЕХ СТРАНАХ кроме Европейского Союза (EC)**

|  |
| --- |
| Номер счёта |

**Для банков во ВСЕХ СТРАНАХ кроме США:**

|  |
| --- |
| SWIFT Code |

**ПУНКТ 4:** Пожалуйста, прочитайте и подпишите ниже:

* Я заявляю, что все сведения, приведённые в данной анкете, правда. Мне известно, что сообщение заведомо ложных сведений повлечёт за собой отказ. В случае одобрения заявки с ложной информацией, данное решение будет в последствии отменено, и я верну полную сумму, выплаченную мне Клеймс Конференс.
* В случае, если я буду обязан в соответствии с любым из положений, изложенных выше, или в связи с другими событиями, возвратить выплату в Клеймс Конференс, я настоящим признаю, что я также буду обязан возместить Клеймс Конференс любые суммы и расходы, потраченные Клеймс Конференс в связи с возвратом таких выплат.
* Мне известно, что у меня нет юридического права на получение данной выплаты. Я заявляю о своём отказе – насколько это допускает закон – без права его отзыва не предъявлять претензии к Клеймс Конференс в связи с данным заявлением или его рассмотрением сейчас или когда-либо в будущем.
* Настоящим я безоговорочно соглашаюсь с тем, что штат Нью-Йорк, США является исключительным судом юрисдикции для этой программы.
* Настоящим я разрешаю Клеймс Конференс знакомиться со всеми касающимися меня материалами, имеющимися в любых ведомствах или судебных органах в любой стране, и получать оттуда любую информацию и документы, относящиеся ко мне. Я разрешаю Клеймс Конференс передоверять свои полномочия другим лицам с этой целью. Я осведомлён и соглашаюсь с тем, что данные, связанные с этим заявлением, пересылаются для обработки в любой офис Клеймс Конференс, включая, в числе прочих, офис в США, Германии и Израиле. Я согласен с тем, что мои личные данные и моя информация могут быть доступны Румынскому Благотворительному Фонду (Caritatea Foundation) исключительно в целях проверки. Я понимаю и согласен с тем, что информация, включающая в себя любую личную информацию, которую я предоставляю, может подвергнуться анализу, записи, копированию, использованию и перемещению за пределы Европейского Союза для определения моего права на эту программу.

**Имя заявителя (печатными буквами):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Телефон (обязательно):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подпись заявителя:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Дата:** Месяц: День: Год:

**Если заявитель не может подписать эту анкету,** то его/её законный представитель может подписать анкету от его/её имени. В этом случае к анкете необходимо приложить копию доверенности или иного документа, предоставляющего право на опеку, и копию удостоверения личности законного представителя.

Подпись законного представителя (требуется только в том случае, если заявитель не может подписаться сам):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Дата:** Месяц: День: Год:

**ПУНКТ 5:** Убедитесь, что пункты 1-4 заполнены и что анкета подписана, и отправьте заполненную анкету по нижеуказанному адресу. Заполненные анкеты должны быть получены Клеймс Конференс **не позже 30 ноября 2018 года**:

**CLAIMS CONFERENCE / ROMANIAN SURVIVOR RELIEF PROGRAM**

**PO Box 1215**

**New York, New York 10113 USA**

**О ВЫПЛАТАХ ЗА ТРУД В ГЕТТО**

По предложению Партии Левых в Бундестаге наша Ассоциация включилась в движение партий и общественных организаций Германии, Польши, Румынии и др. стран в поддержку бывших малолетних узников, которые в годы Второй мировой войны работали в гетто и до настоящего времени не получают гетто-пенсии. Краткое содержание обращения председателя Ассоциации д-ра. Забарко Б.М.

к членам Комитета по труду и социальным вопросам Бундестага Германии было опубликовано в Бюллетене №32 «Память Катастрофы»

Законодательная инициатива в отношении детей, работавших в гетто, поддерживаемая Клеймс Конференс, Центральным советом евреев Германии,

Центральным советом немецких синти и рома, а также другими известными организациями и экспертами пенсионного законодательства, была рассмотрена в Бундестаге с вынесением положительного решения, изложенного в новой редакции **Директивы Федерального правительства Федеративной Республики Германия о выплате преследовавшимся лицам вознаграждения за трудовую деятельность в гетто, которая не являлась принудительным трудом (Директива о признании работы в гетто) от 12 июля 2017 г.**

Новая редакция вышеназванной Директивы преследовавшимся лицам, которым, несмотря на стаж трудовой деятельности в гетто из-за отсутствующих прочих, учитываемых для расчета пенсии периодов времени, не выплачивается пенсия за счет фонда пенсионного страхования Германии, предоставляет возможность подать заявление о выплате единовременного вознаграждения в размере 1500,0 евро. Преследовавшиеся лица подали заявления о предоставлении пенсии в Фонд пенсионного страхования Германии согласно Закону о выплате пенсий в связи с трудовой деятельностью в гетто (ZRGB) во время национал-социалистического преследования. По информации Фонда пенсионного страхования их заявления, к сожалению, были отклонены из-за действующего в Германии минимального страхового стажа в 60 календарных месяцев по нормам, регулирующим вопросы социального страхования.

**Условием для выплаты дополнительного вознаграждения вместо пенсии**

**является то, что Вы:**

* являетесь лицом, преследовавшимся национал-социалистическим режимом, в понимании германского Закона о компенсационных выплатах,
* в принудительном порядке пребывали в гетто, находившемся на территории, подвластной национал-социалистическому режиму,
* в это время осуществляли трудовую деятельность **без принуждения** в рамках как бы трудового отношения **и**
* только из-за того не имеете права на выплату пенсии за счет фонда пенсионного страхования Германии, потому что не исполнены общие сроки пенсионного стажа в соответствии с предложением 1 пункта 1 статьи 50 Шестой книги Социального Кодекса.

Выплату дополнительного вознаграждения вместо пенсии не могут получить лица, которые получают пенсию из фонда пенсионного страхования Германии.

**Куда и как подаётся заявление?**

Дополнительное вознаграждение вместо пенсии в размере 1500,0 евро Вы получите лишь на основании письменного заявления.

Для подачи заявления имеется специальный бланк, который можно запросить по указанному выше адресу или скачать, распечатать и заполнить на указанных ниже сайтах интернета:

На английском языке:

**https://www.badv.bund.de/antrag/Antragsformular\_REZ\_en.pdf**

На немецком языке:

**https://www.badv.bund.de/antrag/Antragsformular\_REZ.pdf**

На русском языке:

**https://www.badv.bund.de/antrag/Antragsformular\_REZ\_ru.pdf**

Заявление подаётся на **немецком, английском** или **русском** языке в следующее федеральное ведомство Федеративной Республики Германия:

Заполненный бланк заявления вместе с необходимыми документами и справками отправлять по адресу:

**Bundesamt für zentrale Dienste**

**und offene Vermögensfragen (BADV)**

**11055 Berlin**

**Антисемиты, графити, Одесса**

**30.07.18**

Еврейская община Одессы бьет тревогу - антисемитские надписи на улицах приморского города, о которых JewishNews [сообщали](https://jewishnews.com.ua/society/odessa-v-antisemitskix-graffiti) ранее, никуда не исчезли. Их стало только больше.

Впервые оскорбительные и угрожающие евреям граффити появились на стенах одесских зданий неделю назад. Тогда правоохранители сочли их плодом творчества футбольных фанатов, посетивших город в рамках Суперкубка Украины.

Однако болельщики, по всей видимости, покинули Одессу, а вот надписи стали появляться все чаще. Там, где активисты еврейской общины закрасили возмутительные высказывания, их в скором времени «восстановили”. Также на стенах домов появились новые примеры возмутительного антисемитского «творчества».

Еврейская община Одессы поспешила написать заявления в прокуратуру и СБУ, но результата пока нет.

**Вам не кажется, что над вами и вашей беспомощностью откровенно издеваются?**

- обратилась община к правоохранителям через свой пресс-центр.

Меж тем главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф и председатель Ассоциации бывших узников гетто Роман Шварцман лично отправились закрашивать новые надписи.

*https://jewishnews.com.ua*

АНТІСЕМІТСЬКІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

головного війскового прокурора України

11 липня 2018 року Президенту України ПОРОШЕНКО П.О.

Генеральному прокурору України ЛУЦЕНКО Ю.В.

Щодо невідповідності заступника Генерального прокурора - головного військового прокурора України Матіоса А.В. займаній посаді.

**Заява керівників основних єврейських об’єднань України**

25 червня в інтерв’ю сайту Insider А.Матіос допустив антисемітські висловлювання:

«…Центром оплати і фінансування розрізнених груп був один з підозрюваних [йдеться про підозрюваного Бориса Германа]. На кожній війні завжди є свій Парвус, який привозив Леніну гроші на революцію, яка залила слов’ян потоками крові на десятки років. Той теж був єврейського походження. У цьому випадку з Україною знову хочуть зробити те саме…», – заявив головний військовий прокурор.

Заява прокурора викликала значне обурення в Україні та за кордоном. На неприпустимість подібних висловлювань з боку високопоставленого державного діяча звертали увагу авторитетні єврейські і правозахисні організації.

Для юриста такого рівня кваліфікації, як заступник Генпрокурора неприпустимо висловлюватись таким чином, що його слова можна кваліфікувати як розпалення міжнаціональної ворожнечі, і які підпадають під ст.161 КК України.

Пояснення самого А.Матіоса, який після гучного скандалу став стверджувати, що його висловлювання були тестом, щоб перевірити реакцію суспільства, не можуть бути визнані задовільними. Характерно, що прокурор навіть не вважав за потрібне вибачитися за свої висловлювання.

Зважаючи на вищенаведене, закликаємо вас усунути Анатолія Матіоса з посади у зв'язку з невідповідністю зайнятій посаді і нанесеною ним шкодою іміджу України, якщо він у найближчий час не вибачиться через ЗМІ перед євреями та іншими громадянами України за свої антисемітські висловлювання в ході інтерв’ю.

Андрій Адамовський Співпрезидент Вааду України

Йосиф Зісельс Співпрезидент Вааду України

Михайло Ткач Виконавчий директор Об’єднаної єврейської громади України

Борис Забарко Голова Асоціації євреїв -в’язнів гетто та концтаборів

Та інші….

**КЕЛЬН, БИБЛИОТЕКА ИУДАИКИ БЛАГОДАРИТ ЗА КНИГУ О ХОЛОКОСТЕ В УКРАИНЕ**

Уважаемый и дорогой господин Забарко,

пусть с опозданием, но от всего сердца хотела бы поблагодарить Вас за Вашу книгу в подарок библиотеке Germania Judaica. Тома из изданной Вами серии «Холокост в Украине» являются важным и ценным достоянием для нашей библиотеки и наших читателей.

К сожалению, осенью 2017 года умерла доктор Аннет Халлер, многолетний директор библиотеки. Уже три месяца как я являюсь её преемницей. Это очень интересная и полезная задача, потому что передача знаний о еврейской истории и культуре, антисемитизме и Холокосте по-прежнему так же необходима сегодня, как это было и почти 60 лет назад, когда библиотека была основана.

Я до сих пор помню впечатляющее мероприятие с Вами летом 2015 года в Явне, месте уроков и памяти. Если Вы снова будете в Кёльне, я буду рада приветствовать Вас здесь, в библиотеке. С удовольствием встретилась бы с Вами и в Явне.

Я очень благодарю Вас за Вашу неустанную документальную и исследовательскую работу и желаю Вам сил и всего наилучшего в будущем.

С наилучшими пожеланиями

*Д-р Урсула Рейтер*

*директор библиотеки*

ЮБИЛЕЙ НЕМЕЦКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«АКЦИЯ ИСКУПЛЕНИЯ – СЛУЖБА ДЕЛУ МИРА (АСФ)

**Берлин**

60 лет назад церковный юрист Лотар Крэйссиг основал эту общественную

 организацию.

         «Мы, немцы, развязали Вторую мировую войну, - говорилось в манифесте при

 учреждении АСФ, - и тем самым более всех других народов причинили неизмери-мые страдания человечеству: немцы преступно восстали против Бога,убив

 миллионы евреев. Те из нас, переживших войну, кто был против, - сделал не доста-точно для того, чтобы все это предотвратить».

          Что означает наименование организации?

**Знак искупления**означает возможность взять на себя ответственность за последст-вия истории национал-социализма и вместе с тем обязательства по отношению к жертвам этой истории и их странам проживания. АСФ принимает активное участие в еврейско-христианском диалоге и пытается способствовать преодолению антиеврейского стереотипа в христианской теологии.

**Служба делу мира** – с этой направленностью АСФ содействуют различным поколениям и разным социальным группам в их стремлении к самосознанию и политической ответственности для воспитания миролюбия.

АСФ принимает активное участие в проектах, которые направлены против дискриминации людей по религиозным, политическим и прочим убеждениям, национальному и социальному происхождению, месту рождения дискриминации по инвалидности, старости, полу и сексуальной ориентации, цвету кожи или языку. Эти запреты дискриминации были зафиксированы в Конвенции по правам человека, принятой ООН в 1948 г.

Добровольцы АСФ проходят в Украине, Польше, Израиле и в др. странах альтернативную гражданскую службу. Они работают с людьми, пережившими концлагеря и гетто, подневольный труд, а также с их потомками, с социально ущемленными, например, с людьми, имеющими ограниченные возможности или беженцами. В Украине, к примеру, организуется совместные волонтёрские лагеря, где молодые люди из Германии и стран СНГ могут понять и узнать друг друга.

Юбилейные мероприятия проходили в Берлине в старинном здании собора

27 и 28 мая. Прошла общественная дискуссия. Встреча поколений, опыт прошедших 60-ти лет АСФ. Выступали руководители АСФ и волонтёры разных лет.

На форуме выживших в Холокосте представляли Иегуда Бэкон – узник концлагеря Освенцим, Борис Забарко – узник гетто Шаргород, Василий Михайловский (Цезарь Кац) – спасенный от расстрела в Бабьем Яру и другие. От имени присутствующих очевидцев времени Холокоста выступили Иегуда Бэкон, Борис Забарко и Василий Михайловский.

О том какое значение было уделено юбилею АСФ в Германии свидетельствует участие в мероприятиях и выступление Президента ФРГ Франка – Вальтера Штанмайера.

После встречи пережившие Холокост получили из Ведомства Федерального президента личные приветствия от Президента.

Их содержание приводится ниже.

*Уважаемый господин Забарко,*

*Уважаемый господин Михайловский*

*Федеральный президент благодарит Вас за то, что Вы и другие очевидцы, на долю которых во времена нацистского террора выпали неописуемые страдания, приняли участие в торжественной церемонии по случаю 60-летия со дня основания организации «Акция искупления – служба дела мира», состоявшейся 27 мая 2018 г. в Берлине.*

*Он поручил мне передавать Вам свой сердечный привет, заверения в глубоком уважении, а также текст произнесенной им речи.*

*Используя возможности, которые предоставляет ему его должность, Федеральный президент и в дальнейшем будет делать все для того, чтобы преступления режима национал-социалистов не были преданы забвению. Так, он примет участие в церемонии открытия мемориала «Малый Тростянец» в Республике Беларусь 29 июня 2018 г.*

*Непреклонность его позиции – дань не только неизбывной ответственности перед жертвами, но глубокому убеждению, о котором он говорил в том числе и в своем выступлении 27 мая: «Историческое просвещение и политическая ответственность – это сущность нашей демократии».*

*Позвольте еще раз от всего сердца поблагодарить Вас за Ваш важный, незаменимый вклад в дело сохранения и передачи памяти.*

**МЕМОРИАЛ «ТРОСТЕНЕЦ»**

**Сохранить правду о войне и не допустить возрождения страшного прошлого.**

Под Минском 29 июня открыли мемориал «Тростенец». По количеству уничтожен-ных в нем людей, лагерь смерти –четвертый на континенте и первый на постсовет-ском пространстве. Здесь на многострадальной белорусской земле последний приют нашли сотни тысяч жертв нацизма: жители оккупированных стран и граждане Герма-нии и Австрии. В траурном мероприятии европейского масштаба участвовали сразу

три Президента – Беларуси, Германии и Австрии.

Концлагерь Тростенец гитлеровцы организовали в самом начале войны. Из Запа-дной Европы сюда шли целые эшелоны смерти. В основном ссылали евреев из Гер-мании, Австрии, Польши. А в урочище Благовщина, которое находилось всего в паре километров от лагеря, оккупанты проводили самые массовые расправы. Узников рас-треливали и скидывали в ямы. Сейчас на этом месте мемориальное кладбище.

**Анна Аксенова, главный архитектор  проекта «Тростенец»:**  
*Чтобы тактично подойти к архитектурному оформлению этих рвов могил, мы*

*приняли решение не ставить гранитные борта вокруг могил, а тактично обойти стальным листом. Это нам позволило не очень глубокие фундаменты*

**Ольга Коршун, СТВ:**  
*Вход на кладбище обрамлен необычными пилонами.**С виду они напоминают обго-ревшее дерево. Дело в том, что нацисты перед отступлением тщательно заме-тали следы своих преступлений. А тела убитых вытаскивали из ям и хладнокров-но сжигали на кострах. Еще долго над урочищем курился жуткий черный дым и*

*стоял невыносимый запах гари.*

Чтобы это место навсегда осталось в мировой истории, архитекторы воссоздали

символичную Дорогу памяти. На рельсах этой дороги стояли  вагоны для перевозки узников в Тростенец. Затем белая площадь-символ надежды. Черный круг-синоним

неминуемой смерти.

 Для многих, кто пришел на открытие мемориала, это больше, чем просто архитек-турные знаки.

**Иван Редя, ветеран Великой Отечественной войны:**  
*Очень тяжело, в то же время хочется выразить благодарность тем, кто прекра-тил эти злые намерения человеческие.*

**Зоя Давыденко, ветеран Великой Отечественной войны:**  
*Было все сожжено. Ничего не было у нас. Ходили, искали картошку, которая оста-валась на полях. Вот так выжили.*

Экскурс в историю совершает и глава государства. Александр Лукашенко лично

 поддерживал возведение мемориала в Тростенце с самого начала. Вместе с Прези-дентом Беларуси на Дороге памяти *–* высокие гости. В Минск прибыли лидеры

 Германии и Австрии. Уже с первых шагов здесь ощущается особая атмосфера.

Память о войне собрала в Тростенце представителей разных национальностей и

вероисповеданий. Историю сложно разделить. Тем более, когда речь идет о тысячах погибших узников. А такие мемориалы помогут сохранить память о них и предосте-речь будущие поколения от ошибок прошлого.

**Президент Беларуси, посещая мемориал «Тростенец»: Самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти**

**Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:**  
 *Нашим архитекторам удалось воплотить в мемориале тонкую грань между*

*жизнью и смертью, преступив которую живой человек превращался в пригоршню*

*пепла.  Немыслимо смириться с тем, что такое происходило на белорусской зем-ле. Однако это было, и это творение не наших белорусов, поэтому это выглядит еще более трагично для нашей страны – для белорусского народа.*

*Имея уникальную возможность – знать правду той страны из рассказов очевидцев,*

*главное, что мы должны сделать, – это сохранить эту правду, не допустить*

*возрождения страшного. История жестоким образом показала, что нельзя игнори-ровать зло, даже существующее на стадии идеи. Его трансформация в реальную*

*угрозу в таком случае только вопрос времени.*

За время существования концлагеря только в Благовщине фашисты расстреляли

 150 тысяч человек. С особой жестокостью казнили подпольщиков и партизан. Память узников одного из самых больших концлагерей Европы почтили минутой молчания.

Но и нынешнюю ситуацию в мире сложно назвать стабильной. Войны до сих пор

уносят жизни по всей планете. Многие лишаются крова. Возможно, сейчас именно то время и то место, чтобы начать новый мирный диалог.

В Тростенце погибли тысячи европейских граждан. В том числе и жители Австрии.

Сегодня президент этой страны – на траурной церемонии. Александр Ван дер Беллен

родился в конце Второй мировой. Поэтому испытал все тяготы послевоенной жизни. Впрочем, для многих в Австрии те события разделили жизнь на до и после.

**Александр Ван дер Беллен, федеральный президент Австрийской Республики:**  
*Подобные мемориалы будут напоминать будущим поколениям о ценности мира и*

*человечности. Поэтому я хотел бы, чтобы мы отдали дань памяти жертвам с*

*чувством объединяющей надежды. И, как образно сказано в декларации Стокго-льмского международного форума по Холокосту, чтобы мы посеяли семена*

*лучшего будущего в землю горького прошлого.*

Для многих Тростенец – это глубоко личная история. Феликс Липский живет

 в Германии. В Минское гетто попал еще ребенком, но помнит все до мелочей.

И своими воспоминаниями делится с немецкими школьниками. Такого в книгах они

точно не найдут.

**Феликс Липский, узник Минского гетто:**  
*Для них*– *это белое пятно, они не знают, где Беларусь, не знают, где и что*

*происходило. Это проблема. Пусть это будет местом посещения детей из разныхстран, школьников и учителей.*

В Германии путь к осознанию этих событий был долгим – так скажет президент

страны Франк-Вальтер Штанмайер. Его речь не лишена эмоций. Этот мемориальный

 комплекс олицетворяет не только ужасную страницу белорусской истории, но еще и общеевропейскую память. А его создание – результат совместных усилий.

**Франк-Вальтер Штанмайер, федеральный президент Федеративной Республики**

**Германия:**  
*Без воли Беларуси к примирению это сотрудничество было бы невозможно. Мы*

*никогда не должны забывать: цель войны на уничтожение, развязанной Германией, состояла в том, чтобы стереть с лица земли страну и людей, которые в ней*

*жили. Тем глубже мое смирение, тем больше я благодарен людям в Беларуси за их волю к примирению.*

*Сегодня наша ответственность – не дать угаснуть знанию о том, что здесь*

*творилось. Я уверяю вас: мы будем защищать эту ответственность в том числе и от тех, кто говорит, что она искуплена за давностью лет. И поэтому сегодня я как президент Германии, как немец и как человек стою перед вами с чувством*

*благодарности за знаки примирения, с чувством стыда и скорби за те страдания, которые немцы принесли вашей стране.*

О том, как для Европы важно сохранить общую историю, в Беларуси говорили

представители Чехии, Польши, эксперты международных организаций. Только общи-ми усилиями можно восстоновить события, происходившие здесь более 70-ти лет

назад, ведь гитлеровцы уничтожили практически все документы. Сегодня предложеносоздать электронную книгу памяти узников, чтобы вернуть этому месту настоящую

историческую память.

**Алон Зандер, журналист (Израиль):**  
*Мы знаем, что это было, что происходили ужасные вещи, но знаем об этом очень мало. Я постараюсь во всем мире рассказать эту историю. Это очень важно для*

*взаимопонимания сегодня, чтобы встречались люди разных национальностей,*

*из разных стран.*

**Федор Повный, протоиерей, настоятель Всехсвятского прихода:**  
*Белорусский народ всегда уважительно с любовью относился к народам, причаст-ным к истории его Отечества, поэтому в Тростенецком мемориале сегодня*

*воплощается стремление к единству, миру и согласию.*

Митинг-реквием продолжался всего около двух часов. Но небольшая церемония

 наполнена глубоким смыслом. В финале небо выпустили белых голубей – символ

 мира и надежды.

А в завершении митинга Президенты трех стран вместе возложили венки на

Могилы тех, кто более 70 лет нашел здесь свое последнее пристанище.

Но на этом Дорога памяти не заканчивается. В будущем две части мемориального

 комплекса соединит пешеходный мостик над могилевской трассой, чтобы память

 поколений не прерывалась никогда.

На церемонии открытия мемориала были приглашены все спонсоры его проектирования и строительства, а так же молодые историки по сохранению памяти из стран Балтии, Белоруси, Германии, Австрии, Польши и Украины. Делегацию от Украины возглавил председатель Ассоциации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей, историк, заслуженный деятель науки Украины доктор Борис Забарко.

В Минске прошла международная двухдневная конференция, которая была сосредоточена на вопросе передачи истории города смерти Тростенца молодому поколению.

***АМЕРИКАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА: МОЙ ДЕД, НЕ***

***ГЕРОЙ ЛИТВЫ, А НАЦИСТ И УБИЙЦА ЕВРЕЕВ***

Американская журналистка **Сильвия Фоти** поведала о чувствах, испытанных ею, когда она узнала, что ее дед **Йонас Норейка**, которого она считала борцом за независимость и героем Литвы, на самом деле был пособником нацистов и причастен к массовым убийствам евреев. Фоти обвинила власти в Вильнюсе в том, что они покрывают преступления, совершенные литовскими приспешниками гитлеровцев, информирует портал mixnews.lv.

Фоти по просьбе умирающей матери собиралась написать книгу о деде, которого считала борцом с советской властью, погибшим в застенках советского МГБ. В семье о нем рассказывали как о лидере антикоммунистического восстания, который во время оккупации Литвы немцами не только руководил уездом на северо-западе страны, но еще и успел повоевать с нацистами. В 2000 году Фоти приехала в Литву и была крайне взволнована почестями, оказанными ей как родственнику Норейки, известного у себя на родине под псевдонимом «генерал Ветра». Вместе с одним бывшим соратником Норейки Фоти и ее брат установили памятную доску на фасаде библиотеки Академии наук Литвы. При этом, по словам журналистки, все вокруг называли ее деда национальным героем и просили как можно быстрее написать книгу о нем.

Впервые о причастности Норейки к убийству евреев американка услышала от директора гимназии в Шауляе, которую решили переименовать в честь ее деда. При этом собеседник уверял ее, что поддерживает такое решение, а все остальное «осталось в прошлом». Журналистка начала собственное расследование. Вскоре она узнала, что главой уезда Норейку назначили немецкие оккупанты. Затем, вернувшись домой в Чикаго, она нашла антисемитскую брошюру под названием «Подними голову, литовец!», которую написал ее дед. «Мои руки затряслись. Я не хотела иметь дедушку, который был автором этой брошюры», — признается Фоти на страницах журнала Salon. Лишь спустя много лет журналистка нашла в себе силы продолжить расследование. Вернувшись в 2013 году в Литву, она начала сотрудничать со специалистом по холокосту **Симоном Довидавичусом**. Выяснилось, что Норейка лично санкционировал убийства более десяти тысяч литовских евреев, а сам вместе с семьей занял «внезапно освободившийся» дом, ранее принадлежавший еврейской семье.

Кроме того, Фоти открыла для себя, что власти современной Литвы замалчивают преступления борцов с советской властью, сотрудничавших с нацистами. В частности, она познакомилась с выходцем из Литвы **Грантом Гочиным** — Норейка лично участвовал в убийстве его родственников. Как отметила журналистка, несмотря на все усилия Гочина по разоблачению литовских коллаборационистов, ему так и не удалось добиться снятия памятной доски в честь Йонаса Норейки со стен

библиотеки Академии наук. «Учитывая величайшее сопротивление литовского правительства, убедить его признать свою роль в Холокосте будет нелегко. Но души 200 тысяч евреев, похороненных на литовской земле, требуют сведения счетов», — заключает журналистка.

По данным еврейской общины Литвы, в августе 1941 года Норейка был назначен главой Шяуляйского уезда. Сообщается, что именно он приказал поместить всех евреев, живших в том регионе, в гетто и отобрать у них все имущество. Йонас Норейка фактически издал приказ о создании этого гетто, в котором позже были расстреляны тысячи еврейских мужчин, женщин и детей. В 1945 году Норейка организовал так называемый Национальный совет Литвы, целью которого стало восстановление довоенной Литовской Республики. В конце ноября 1946 года он был пойман, арестован и приговорен к смертной казни. Казнен 26 февраля 1947 года в Вильнюсе.

Напомним, что за время войны пособники нацистов в Литве участвовали в истреблении местной еврейской общины — было убито более 240 тысяч человек. Ранее полузапретную тему массовых убийств литовских евреев гитлеровскими коллаборационистами подняла журналистка **Рута Ванагайте**, написавшая об этом книгу «Наши». Ванагайте жаловалась, что во время сбора материалов для этой книги она столкнулась с массовым отчуждением и с тем, что от нее отшатнулись многие знакомые. В прошлом году Ванагайте подверглась изощренной травле — после того, как заявила, что один из руководителей литовских «лесных братьев» **Адольфас Раманаускас-Ванагас**, возможно, тайно сотрудничал с советскими госорганами и мог быть причастен к убийствам евреев. В октябре литовское издательство Alma Littera прекратило сотрудничество с писательницей и изъяло из продажи все ее книги. «Отец литовской независимости» **Витаутас Ландсбергис** потребовал, чтобы Ванагайте пошла в лес и застрелилась. Сейм Литвы объявил 2018-й годом Раманаускаса-Ванагаса — в честь 100-летия со дня его рождения.

*obzor.lt eadaily.com/ru/news*

ФИЛИАЛ АДА НА ЗЕМЛЕ

Многие задавались вопросом, почему узники концентрационных лагерей вели себя так покорно. Казалось бы, если вы знаете, что все равно обречены на смерть, так почему же хотя бы не попытаться оказать сопротивление или бежать? Но не все было просто. Нацисты были не дураки и разработали систему запугивания и подавления, которая лишала жертву возможности малейшего протеста. Эта система называлась "прогрессивная жестокость".   
 Иногда, вначале новоприбывшим в лагеря смерти показывали горы трупов. Согласитесь, зрелище ста трупов младенцев способно даже у человека со здоровой психикой нарушить ощущение реальности. Ну а дальше немцы вводили принцип коллективной ответственности за неповиновение. Например, если человек попытался бежать, то у него на глазах расстреливали 50 человек, первыми попавшихся на пути.   
 Еще одной извращенной формой мести за неповиновение был "выбор спутника смерти". Нарушителя порядка или беглеца заставляли самому выбрать себе попутчика, с кем его вместе расстреляют. А не выберешь сам - палач расстреляет уже не одного, а троих.  
 Все это ломало психику людей и уничтожало их волю. За все время существования лагерей смерти и концлагерей на их территории произошло лишь несколько восстаний узников. Например, как это случилось в Собиборе. Лейтенант Красной армии Александр Печерский поднял восстание. Взбунтовались 420 заключенных из 550-ти. Спастись смогли лишь 250 человек. А те 130 человек, которые не захотели рисковать, все до единого были расстреляны после подавления восстания.   
 Расстрелы вообще-то практиковались в лагерях смерти лишь в начале войны. Позже, после 1942 года, когда "план по уничтожению" исчислялся сотнями человек ежедневно, немцам нужно было срочно что-то придумать, чтобы убивать сразу большими партиями. Так были придуманы газовые камеры.   
 Сначала для умерщвления людей фашисты использовали угарный газ, а потом стали применять пестицид Циклон Б в гранулах. Специальный "банщик" засыпал в трубу газовой камеры гранулы порошка, и через 15 минут все умирали.   
 В Собиборе полы газовых камер были автоматическими. Они раскрывались, и трупы попадали сразу на кремацию. А в Майданеке трупы выносили другие заключенные.   
 Крематории тоже придумали не сразу. Сначала людей закапывали в траншеи. Но это требовало большого физического труда. В камерах все упрощалось.  
 Не многие, кто прибывал в лагеря смерти (а таких было 6) доживали до следующего дня. Например, в Майданеке всех прибывших сортировали в Розовом саду и отправляли в газовую камеру сразу. И только единицы, кто покрепче, оставался для каторжного труда. А потом и его "пускали в расход".   
 Так работала система - за двумя рядами колючей проволоки, подключенной к электрическому току. Без права на жизнь.

*Автор: Анна Бок, для IsraLove*

Аркадий Криштейн. ТЯЖЕЛЫЙ ВОСПОМИНАНИЯ

«В супчике, которым в концлагере кормили нас, умирающих малышей, плавали

детские пальчики»

*Бывший узник концлагеря «Печера» рассказал «ФАКТАМ» о Победе над фашизмом в Великой Отечественной войне и о бедах, которые несет любая война. Первыми в ней страдают мирные люди*

Старый «пазик» пылил по проселочной дороге среди зеленых майских полей. Пассажиры — пожилые мужчины и женщины — предавались воспоминаниям. «Тетя Мира, — обратилась к сгорбленной старушке пожилая, но все еще красивая женщина, — вы помните, как кормили нас, оставшихся без родителей больных тифом детей, и говорили, что это лечебный супчик, что мы выздоровеем? В нем плавали детские пальчики. Но благодаря этому супчику мы выжили…» Услышав эти слова, бабушка, молчавшая всю дорогу, вдруг вскочила, попросила остановить автобус и опустилась на колени: «Люди добрые! Мне уже недолго осталось. Хочу попросить у вас и у Бога прощения. Судите меня! Этот грех не дает мне покоя всю жизнь…»

Такую леденящую душу историю корреспонденту «ФАКТОВ» поведал **82-летний киевлянин Аркадий Криштейн**. Он находился в составе группы, направлявшейся в село Печера поклониться братским могилам земляков, убитых фашистами в годы войны. «Мне самому трудно ответить на вопрос, грех совершила старушка или не грех, — говорит Аркадий Исаакович. — Но если бы не тот страшный супчик, многие из тех, кто ехал с нами, давно были бы в земле…»

**«В солдатской каске брат принес родителям завернутый в пергамент большой кусок масла и селедку»**

— Это было в Винницкой области, — вспоминает Аркадий Исаакович. — В нашем концлагере люди умирали массово. От голода, болезней. Несколько детей заболели тифом. Их родители уже умерли. Чтобы больных малышей не прикончила охрана, взрослые тихонько затащили их в подвал котельной. Была зима. Еда закончилась. Дети умирали. И тогда женщина по имени Мира ночью направилась к лежавшему на улице, присыпанному снегом телу девочки, которую накануне за какую-то провинность застрелил полицай. Ее никто не хоронил. И это помогло женщине спасти других детей.

**— Вам, в то время мальчишке, наверняка досталось…**

— Еще как! Даже не хочется вспоминать. Но надо. Особенно теперь. Пусть люди знают, что на любой войне первыми страдают невиновные — мирное население, дети… Спасибо президенту Всеукраинской ассоциации бывших узников фашистских гетто и нацистских концлагерей Борису Забарко, который собирает воспоминания тех, кто прошел этот ад.

Я был шестым, самым младшим, ребенком в семье портного и модистки. Жили мы в небольшом красивом городке Тульчин Винницкой области. До войны окончил первый класс. Где-то в первой половине дня 22 июня мы со старшим братом Яшей (ему было 14 лет) и другими товарищами пошли купаться на речку. Возле стадиона висела афиша, сообщающая о том, что в 15 часов начнутся соревнования.

На речке мы пробыли часов до двух и пошли на спортивный праздник. Но там было совсем мало людей. Прозвучало слово «война». Соревнования отменили. Дома встревоженные родители стояли у репродуктора, слушали новости.

В понедельник всех учеников, начиная с пятого класса, учителя созвали в школу на военную подготовку. Объясняли, как идти в колонне, как прятаться от бомбежки, оказывать первую помощь раненым.

Потом поступила новая команда: школьников пятых—десятых классов отправить на учебу в ремесленное училище. Очевидно, для обучения профессиям, необходимым на оборонных предприятиях. И брат Яша уехал. Через несколько дней вернулся. Грязный, оборванный, голодный. Рассказал, что их привезли на какую-то станцию и велели ждать прибытия эшелона. Станцию разбомбили, никакого эшелона не было, мальчишки разбежались.

*\*Чтобы мама и сестры могли выехать в эвакуацию, старший брат Аркадия — офицер-танкист Иосиф Криштейн летом 1941-го отдал им свою служебную машину, а сам ушел в бой и погиб.*

У меня был еще один старший брат — Иосиф. Он не хотел учиться в школе, и тогда отец пообещал купить ему лошадку с бочкой: «Будешь развозить воду и кричать: «Вода, вода!..» Видать, это подстегнуло хлопца, он стал хорошо учиться, окончил танковое училище, а затем и военную академию, участвовал в польской войне 1939 года и служил большим начальником в танковой бригаде в Чернигове.

В первые дни войны Иосиф приехал к нам на «эмке» со своим политруком по фамилии Черныш, тоже уроженцем Тульчина. Помню, брат внес в дом солдатскую каску. В ней лежали завернутый в пергаментную бумагу большой кусок масла и селедка. Йося сказал: «Мама, не волнуйтесь, ничего страшного. Немца разобьем. А в случае чего — я служу недалеко. Приеду к вам и всех увезу…»

Через несколько дней к нашему дому снова подъехала его «эмка». Брат и политрук были на лошадях. «Мама, — сказал брат, — садитесь все в машину, заберите родственников Черныша и уезжайте. Немедленно!» Мама удивилась: «Что за спешка?» — «Немцы будут здесь через три дня…» Немцы, оказывается, уже были в городе, просто брат не хотел расстраивать маму. Но мама не уехала…

В машину сели Нина (молодая жена Черныша, они только-только поженились), моя старшая сестра — тоже Нина — с двухмесячной дочкой, сестры Раиса и Сима. И уехали. Мы увидели на улице немецких мотоциклистов.

**«Нас натолкали в помещение столько, что умершим не было куда падать»**

— В тот же день нам домой принесли записку, — продолжает Аркадий Криштейн, — от моих тетушек, сестер отца, живших в пригороде. Они звали к себе. Мы с мамой взяли теплую одежду, заперли дом и ушли.

Первую неделю гитлеровцы никого не трогали. Затем объявили о режиме гетто. Все евреи города должны были перебраться в пригород, не имели права появляться на центральных улицах, в общественных местах, в магазинах. Только по четвергам (это базарный день) с двенадцати до часу жиды, как называла нас новая власть, имели право появляться на рынке, чтобы обменять какие-то вещи на продукты. Тех, кто задерживался, полицаи избивали. Могли и убить. Такой режим длился до декабря 1941-го. Я, шустрый пацан, умел пробираться в центр города к своим школьным товарищам — украинцам, русским, полякам. Данилюк, Кременюк, Скрипник, Тарасенко — это были мои одноклассники. Их родители передавали нам продукты. Иногда ребята сами приносили.

Однажды мы с братом пошли на рынок. Он собирался поменять на продукты свой перочинный ножик. А я — подаренную тетушкой мандолину. На ней была повязана синяя лента. Но по дороге ее вырвал у меня из рук солдат-мадьяр. Ножик мы обменяли. Когда возвращались назад, я увидел стоявшую у обочины машину. На открытой дверце висела моя мандолина! Хотел броситься туда, но брат удержал. И правильно сделал. Ведь могли и пристрелить.

Второго декабря полицаи и румынские жандармы начали врываться в наши дома и выгонять всех на улицу. Даже одеться потеплее не дали. Кто в чем был — в том и выгнали на холод. Всех евреев — взрослых и детей — построили в колонну и загнали во двор 2-й школы. Двухэтажная, она находилась на окраине. На школьном дворе нас разделили на две группы, и всю эту огромную массу людей стали загонять в классы. Людей заталкивали и заталкивали, набивали битком — мы могли там только стоять. Когда всех затолкали, дверь забили. Людьми были заполнены коридоры, лестницы и лестничные площадки. Нельзя было ни присесть, ни повернуться.

Так мы простояли в этой школе трое суток. Без воды, без еды, без туалета. Разве что маленьких детей передавали из рук в руки, ставили на подоконник, и они слизывали конденсат с запотевшего стекла. Уже в первый день начали умирать старики и больные. Рядом стояли живые и мертвые. Умирали и оставались стоять, покойникам некуда было падать. Самое страшное, когда у человека начинаются предсмертные судороги, а ты не можешь ему ни помочь, ни отвернуться, ни отстраниться… Потом я слышал разговор, что оккупанты решали то ли взорвать школу с людьми, то ли поджечь… Но, наверное, потом решили повременить и начали выводить всех на улицу. Из мужчин создали команды, которые выносили трупы. Впервые я увидел на школьном дворе горы трупов.

**«Когда отец попытался стряхнуть вши с моей рубашки, полицай тут же ударил его железной трубой по руке»**

— Выживших снова построили колонной, и румынские жандармы завели нас во двор городской бани, — продолжает рассказ собеседник. — Там отсчитывали по сто человек, загоняли в помещение. Люди раздевались и бросали свою одежду в котел. Нам сказали, что будут делать дезинфекцию. Но помыться не дали. Раздетые, мы стояли на морозе. И когда нам стали выбрасывать одежду, она вся была усеяна вшами. Отец попытался стряхнуть вши с моей рубашечки, полицай тут же ударил его железной трубой по руке.

Даже в страшных условиях гетто, когда в одном небольшом доме теснились несколько семей, все старались поддерживать в помещениях чистоту и порядок. Нечасто, но мылись. И вшей ни у кого не было. А тут, получилось, людей специально заразили! И никакая это была не дезинфекция — котел никто не грел. Позже я выяснил, что это было начало дьявольских медицинских экспериментов. В них участвовал и наш местный доктор Билецкий. После войны его приговорили к двадцати годам каторжных работ. Но в 1991 году он был реабилитирован как жертва политических репрессий за недоказанностью улик.

«Дезинфекция» длилась почти сутки. На следующий день нас снова построили в колонну и повели. Вдоль всей центральной улицы Ленина стояли жители Тульчина, которых повыгоняли конные жандармы. Было объявлено, что все евреи переселяются на постоянное проживание в другой регион. Куда — не сказали. Только предупредили: кто отстанет или выйдет из колонны, того пристрелят. И повели нас не по дорогам, а по полям, где идти, особенно старикам, было значительно труднее.

Когда колонна останавливалась, чтобы подтянулись те, кто шел сзади, отец протаптывал каблуком ямку в примерзшей земле, застилал носовым платком, там появлялась грязная вода. Папа просил меня сделать только два глотка. Из-за грязи. Иногда раздавались выстрелы. Кое у кого не выдерживали нервы, и люди выбегали из строя. Старикам же было трудно идти, они отставали. Их добивали конвоиры.

Первая остановка с ночевкой была в селе Торков. Позже, уже в наше время, мне рассказала пожилая местная жительница: «Мне было 12 лет. Седьмого декабря я увидела, что мои одноклассники куда-то бегут. Бегу за ними и спрашиваю, что случилось. «Там каких-то людей гонят». Прибегаем. Возле огромного хлева для свиней — пруд. Жандармы перекрыли дорогу и загоняют людей в хлев через пруд. А там — уже ледок. Вода холоднющая. Я подумала: где же эти люди обсушатся, как они будут ночевать? Часть поместилась в свинарнике. Я рассказала маме. Она заплакала. Утром сварила котел картошки и понесла тем людям. Видим, их уже выгоняют из хлева и строят. Нас никого не подпустили. И колонна потянулась через поля дальше…»

Она уже была меньше. К утру многие не поднялись. Умерли от холода или совсем ослабели. Вторую ночь мы провели в селе Турбов в старой полуразрушенной конюшне. А 7 декабря оказались перед воротами концлагеря села Печера. Когда-то здесь было имение графа Потоцкого. Там есть основное здание, подсобное и очень красивая часовня. Все это находится в уникальном липовом парке, посаженном еще во времена Екатерины. Территория с трех сторон ограждена гранитными стенами. И колючей проволокой.

**«По мере того как люди умирали, мы смогли сидеть на полу, а потом и лежать»**

— Заходим туда и на центральной аллее видим лежащую под деревом мертвую молодую женщину, — продолжает Аркадий Криштейн. — По ней ползал ребенок. Очевидно, женщина была из первой партии узников.

Отец велел нам взяться за руки — он, я, старший брат Яша, мать, тетушка, мать отца, сестра с тремя девочками и мальчиком Гришей. Мы попали на второй этаж, в восьмую палату. До войны здесь был костный санаторий. В палате, когда мы вошли, лежал только мальчик лет пяти. Он все время повторял на украинском: «Хочу сала, хочу сала…» До утра не дожил.

Никому не хотелось оставаться на улице. Поэтому людей в палаты набивалось столько, что сначала все стояли. По мере того как люди умирали, мы смогли сидеть на полу, а потом и лежать.

Через неделю домашние припасы у всех закончились. Люди начали распухать. Другие, наоборот, усыхали, превращались в живые мумии. Отец сказал брату: «Надо попробовать отсюда вырваться…» Им удалось бежать. Прошло пару дней. Неожиданно брат вернулся и принес нам продукты. Оказывается, отец с Яшей добрались в село Забужье. Чета стариков приютила их в хлеву. Папа перешивал людям одежду, а они расплачивались едой.

Мы жили в концлагере до весны 1942 года. За это время умер мой двоюродный братик — восьмилетний Гриша, потом — средняя сестричка, ей было лет четырнадцать, потом их мать — моя тетушка… Отец и брат не всегда могли к нам пробраться.

Весной гитлеровцы начали набирать рабочих для строительства дороги. Там кормили. В эту команду затесался и мой брат Яша. Увиделся с ним я не скоро. В следующий раз, придя к нам в лагерь, отец забрал с собой и меня. Чтобы принести в лагерь продукты, надо было пройти лес, кладбище, деревянный мост через Южный Буг, который охраняли с одной стороны немцы, с другой — румыны. Чтобы обойти патрули, надо было перед самым рассветом спуститься среди скал к реке и обойти опасное место по воде. Но проделать этот путь не могли ни я, ни сестра Тамара. Отец решил сам принести продукты и попался полицаям. Ночью он приполз к нам в палату весь избитый. Обнял, поцеловал меня, мать. Потом у него изо рта хлынула кровь — и все, умер…

Прошла неделя, вторая. Мы опять ждали голодной смерти. Каждое утро приходил доктор Билецкий. Интересовался, сколько людей умерло. В первые дни — девяносто человек. Мало. Надо ужесточить режим. Сто двадцать… Через пару недель он уже не спрашивал. Люди умирали без счета.

Мама и старшая сестричка вырвались из лагеря. Но попали на румынский патруль. У обеих (на морозе!) сняли по одному ботинку и натравили на них собак. Потом нагайками загнали обратно в концлагерь. У мамы до самой смерти на одной ноге не было мяса — съели собаки. Как она ходила, я не представляю. Сестра Фаина от голода опухла. Это самое страшное. Кожа трескается, жидкость вытекает, кожа присыхает к одежде. Одежда — к полу. Человек практически уже не может встать. Когда человек сохнет, он еще как-то живет.

И все же Фаина выжила. Сестре Тамаре удалось вырваться на волю и сходить в село. Оттуда она принесла варенички, картошку и даже кусочки колбаски. Так постепенно подняла сестру на ноги. Потом предложила бежать: «Застрелят — так застрелят. Зато не будем мучиться…» И в какую-то ночь они исчезли. Я встретился с ними лишь после войны. Оказывается, сестры попали в город Балта Одесской области.

А мы с матерью остались. По ночам я выбирался из лагеря, ходил по селам, просил милостыню.

Однажды попал в село Шурокопиевка. Это, по существу, два села. В Шуре живут русские, в Копиевке — украинцы. Их разделяет небольшая речушка. Красивое село. Как-то иду зимой, а ребятишки играют в снежки и меня завлекают. А я замотал руки в торбочку, в которой лежат две картофелины и кусочки хлеба — мне не до игры. А они: «Давай пограємося!..» Бросили снежок, разбили мне губу и разбежались. Испугались, хотя ничего плохого не хотели. И тут идет бабушка: «Йдемо, дитинко, ходи зі мною…» У меня на ногах вместо валенок были рукава от пальто. Протерлись — ноги почти босые. Завела меня в хату, положила мою обувку на печку сушить, стала меня кормить. В большую миску старушка положила пшенную кашу и залила ее молоком. Я молоко выхлебал, а кашу оставил. Она удивленно: «Дитинко, а чого ти не їси?» А я: «Кашу маме отнесу…» Она: «Поїж, я для мами теж дам…»

Вдруг чувствую, что на меня кто-то смотрит. Оглядываюсь, а на печи лежит Нина Черныш — жена комиссара моего дяди! Та, которая на машине уехала с сестрами. А мой брат и Черныш, нам потом стало известно, приняли бой в центре возле военкомата. Мы так и не знаем, где погибли. Пропали без вести, и все. Обращаюсь к ней: «Тетя Нина!..» А она: «Хлопчику, ти помилився. Мене Анею зовуть! Не віриш — спитай бабусю…»

Бабушка дала мне каши, положила в мешочек картошки и соли, вывела за село. Мы простились, а среди поля меня догнала… Нина: «Прости, ты же знаешь, что я — жена политрука Красной Армии. Узнают — убьют…»

Мои сестры выжили. Оказывается, в сорок первом они сумели вырваться из окружения вместе с нашими ранеными солдатами, которые гнали на восток стадо коров. И аж в декабре 1942-го, более чем через год, пришли на Северный Кавказ. Есть даже справка о том, что «скот, угнанный в эвакуацию с Украины, сдан в колхоз «Красный партизан» Дербентского района Дагестана». Потом, когда немцы приблизились и к Кавказу, сестер эвакуировали в Алтайский край. На Украину они вернулись в 1944-м, сопровождая на родину выписанного из госпиталя летчика без рук и без ног.

Нам с мамой стало известно, что наш Яша находится у маминой сестры в Томашпольском районе в селе Горышковка. Когда я расспрашивал людей о брате, меня задержал полицай. Но выручил дьяк, который зашел по какому-то делу к полицаю. Я потом ночевал у того дьяка. У него в доме на скамье возле окна стоял гроб, накрытый клетчатым холстом — красные и белые клетки. Для себя приготовил. Из этого холста он потом пошил мне и брату шаровары. И нас по ним узнавали. В том гробу иногда я даже спал.

**«О том, что ночью их закопают живьем, брата предупредил немецкий офицер»**

— Как позже рассказал мне старший брат Яша, из мужчин-узников Печеры и других концлагерей оккупанты организовали рабочий отряд, — завершает рассказ Аркадий Кринштейн. — Они расширяли дорогу от аэродрома Гайсин до Калиновки, идущую к ставке Гитлера под Винницей. Вырубали старые липы. Танки вырывали деревья, а люди пилили. Работу закончили в ноябре 1942-го. Гитлеровцы пообещали отправить всех по месту жительства. Но перед тем велели: в селе Степанков на территории сахарного завода замерзают буряки, их надо закопать в кагаты. Невольники выкопали яму длиной 50 метров, шириной восемь и глубиной пять метров. Когда работу уже почти закончили, неожиданно над Яшей, который последним находился в яме, склонился немецкий офицер: «Мальчик, убегай отсюда! Ночью вас всех живыми здесь закопают…»

Яша попытался выбраться наверх. Охранник запустил в него лопатой, рассек ему голову и решил, что убил. Окровавленный брат упал и остался лежать. Ночью он выбрался из ямы и убежал. Потом брат узнал, что в той яме легло человек пятьсот…

Были во время оккупации и курьезные случаи. Однажды я видел, как румынские жандармы вели по селу связанную пару — старика и девушку. На груди и на спине у них фанерка с надписью: «Хто буде так робити, як ми робили, той буде так ходити, як ми ходили…» Оказывается, дед хаживал к этой девице. Бабка узнала и пожаловалась в жандармерию. Любовников схватили и повели по всему селу. А бабка бежит следом, лупит обоих палкой и приговаривает: «Дужче кричіть, дужче кричіть!..»

И на войне жизнь продолжалась. Но даже врагу такой не пожелаю.

*Владимир Шуневич, «ФАКТЫ»*

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

ВЫСОКАЯ НАГРАДА.………………………………………………………………………….…1

В КЛЕЙМС КОНФЕРЕНС

Германия увеличивает финансирование социальных услуг и пенсий для переживших Холокост……………………………………………………..............................................................1

Компенсация от Румынии:…................................................................................................3

О ВЫПЛАТАХ ЗА ТРУД В ГЕТТО ……………………………………………………………....8

Антисемиты, графити, Одесса …………………………………………………….….14

АНТІСЕМІТСЬКІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ……….............................................………………..14

КЕЛЬН, БИБЛИОТЕКА ИУДАИКИ БЛАГОДАРИТ ЗА КНИГУ О ХОЛОКОСТЕ В УКРАИНЕ……………………………………………………………………….……………..……16

ЮБИЛЕЙ НЕМЕЦКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АКЦИЯ ИСКУПЛЕНИЯ – СЛУЖБА ДЕЛУ

МИРА (АСФ)………………………...……………………………………………….…………….16

МЕМОРИАЛ «ТРОСТЕНЕЦ»………………………………………………………………..….18

*АМЕРИКАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА: МОЙ ДЕД, НЕ ГЕРОЙ ЛИТВЫ А НАЦИСТ*

*И УБИЙЦА ЕВРЕЕВ…………………………………*…………………………………………….…22

ФИЛИАЛ АДА НА ЗЕМЛЕ …………………….……………………………….………………………23

АРКАДИЙ КРИШТЕЙН: «ТЯЖЕЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ»……....................……………….24

Наш адрес:

03087 Киев, ул. Питерская 4-а

Тел./fax (044)243-63-39

e-mail: [ukras3@gmail.com](mailto:ukras3@gmail.com)

Редакционная коллегия:

Б. Забарко, Г. Койфман, И. Майданик

В. Михайловский, Р.Шварцман.

Редактор и составитель:

В. Михайловский

Компьютерный набор и верстка:

П. Каменев