**Осколки памяти**

 Роман Коун

Подготовила к печати Малка Шекин

Я родился после войны. Мои скудные сведения о том, как война отразилась на наших родственниках, о потерях и выживании, я узнал от своих родителей. К сожалению, я не помню имён и других данных моих многочисленных родственников, сгинувших в той страшной войне. Расскажу только то, что помню. Итак, по порядку.

Мой отец, Коун Израил Моисеевич, родился в 1910 году в многодетной еврейской семье, в польском городе Гомбин Варшавского воеводства (ныне Мазовицкого воеводства). Он был младшим, девятым ребёнком. Глава семьи, Моше, был портным высочайшего уровня, и все дети, включая моего отца, в совершенстве овладели этой профессией, стали прекрасными портными. Более половины населения Гомбина были евреями, языком общения был идиш. Семья была довольно зажиточная, вела спокойную размеренную жизнь. Взрослели дети, обзаводились своими семьями, но Гомбин не покидали. Всё рухнуло с началом Второй Мировой Войны. Когда в сентябре 1939г. немцы захватили часть Польши, Гомбин был оккупирован. Семья попала в гетто, где использовалась на тяжёлых работах. Через несколько месяцев отцу удалось бежать из гетто и перейти на территорию, оккупированную Красной Армией. Вскоре он оказался в украинском городе Богуслав. С кем встречался отец, как его приняли в Красной Армии и как он оказался в Богуславе, я не знаю. Отец не любил вспоминать и тем более рассказывать о том периоде. Знаю только, что когда его просили назвать свою фамилию, он ответил по-польски или на идиш, т.к. не знал русского языка. Ему записали фамилию Коун, как услышали. Возможно, его настоящая фамилия Кон или Коэн. В дальнейшем на вопрос, что стало с его родными, он мрачнел и отвечал одним словом: «Они погибли». Вероятно, на его глазах во время карательной акции расстреляли его многочисленную родню, ему единственному удалось спастись. По самым скромным подсчётам их было не менее 30 человек, т.к. 8 папиных старших братьев и сестёр были уже семейные и имели, как минимум, по два ребёнка. Эти воспоминания мучили папу всю жизнь, и он не хотел о них рассказывать.

В Богуславе отец встретил мою маму, Лишнёву Розалию. Они поженились весной 1940 года. Родители мамы занимались садоводством. Они жили в собственном доме с большим фрутовым садом. Мамин отец, Лишнёв Мордке, был знатоком садоводства, ему помогала в саду и торговала фруктами бабушка Бася. Мамина семья состояла из 6-и человек – родители Мордке и Гитл, бабушка Бася и трое детей. У мамы была старшая сестра Эстер и младший брат Семён, которого в семье называли Сана. Эстер уже была замужем и жила в Киеве, работала там связисткой на почтамте. Папа был принят семьёй, а весной 1941 года мама родила мальчика, которого назвали Лейб (по-русски Лёва).

Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, отца призвали в армию, но вскоре направили на трудовой фронт – на шахты в город Еманжелинск Челябинской области. А мама с грудным ребёнком, родителями, бабушкой и младшим братом отправились в эвакуацию. Она рассказывала, что путь был очень трудный, в несколько этапов –на подводе, водным и сухопутным путями с многочисленными пересадками, часто под бомбёжками. Так, во время переправы баржа подверглась бомбёжке, при которой погибли мамин отец Мордке, её бабушка Бася и мой старший братик, грудной ребёнок Лёва. С содроганием я слушал рассказы мамы, как трупы выбрасывались в море, а также из поездов, идущих на восток. Оставшиеся в живых мама со своей мамой Гитл и братом добрались до Краснодарского края, где несколько месяцев провели в какой-то станице. Но немцы приближались, и беженцы отправились дальше на восток, в Узбекистан, и обосновались в г.Андижане.

Старшая мамина сестра Эстер, будучи военнообязанной, как связист, принимала участие в обороне Киева. Но когда Киев был захвачен немцами, одна из сослуживец выдала её немцам. Эстер была расстреляна в Бабьем Яру.

Вечная светлая память погибшим маминым родным и безымянным родным моего отца!

В 1942году папа разыскал адрес мамы и прислал ей вызов. Мама отправилась в Еманжелинск к отцу, где вместе с ним работала на шахте.Через год она выслала вызов своей маме и брату. Семья воссоединилась. В 1944 году у них родился второй сын Мотл. Но ему также не суждено было вырасти. Ему ещё не исполнился годик, когда он выпал из кроватки и разбился на смерть. Взрослые были на работе, некому было его досмотреть. С трудом мама справилась с этой утратой. В 1946году родился я. Мы прожили в Еманжелинске до 1947 года.

Дом в Богуславе оказался разрушенным, и мы поехали в Белую Церковь, где жила мамина двоюродная сестра. Там мы начали послевоенную мирную жизнь.