**Сорокер Фридрих.**

 **Жизнь за**

 **горизонтом.**

Кармиэль, апрель 2017.

 **«Я знаю, сложна эпоха,**

 **и трудно в ней разобраться.**

 **Но если в ней что - то плохо,**

 **то надо не прятаться - драться».**

 ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО.

 **БАГАЖ.** . 1968 г. Я не знаю сколько лет мне прожить дано. Только радости всё нет. Что ж, не суждено.

Всё кругом - одна печаль: лесть, подхалимаж. Так зачем везёшь ты вдаль вот такой багаж.

Может, выбросишь в пути где-нибудь его, чтоб никто не смог найти больше ничего.

 **ОН НЕ СВОЙ...**

1968 г.

Было утро. Наступил и вечер. Утро было в жизни у меня. А потом, вдруг, делать стало нечего. Говорят, нет дыма без огня.

**Полыхать хочу я ярким пламенем,** **чтоб без копоти всю жизнь прожить,**  **чтоб на нашем ярко красном знамени** **я не видел этикетки «ЖИД».**

Но увы! Фамилия и имя выдают повсюду с головой. И начальник взглядами косыми дал понять: «*не нужен, он не свой».*

**Чей же я?** Скажите же мне, люди, где мне родину свою найти? Неужели вечно так и будет: «он не свой», и дальше нет пути?

«***Родину себе не выбирают.***

***Начиная видеть и дышать,***

***родину на свете получают***

***непреклонно, как отца и мать».***

 (Маргарита Алигер)

Я в Молдавии зимой родился. Здесь учился, рос и возмужал. Здесь работал и, как все, женился. Эту родину любить я продолжал.

Но по мере продвижения по жизни мне пришлось такое увидать! Неужели же в моей отчизне может только сниться благодать?

Почему к ответственной работе допускать **евреев** не хотят? Вы себе отчёт хоть отдаёте издеваясь столько лет подряд?

Многое мы в жизни пережили: был Освенцим, был и Бабий яр. Но не пали духом, не тужили. Потушили люди тот пожар.

***«Нас сотни тысяч, жизни не жалея,*** ***прошли бои, достойные легенд,*** ***чтоб после слышать: «это те евреи,*** ***которые в тылу сражались за Ташкент».***

В Ташкенте было нам труднее втрое. Но мы, не ноя, на работу шли. Родили более двухсот героев - защитников своей родной земли.

*Так почему ж, шагая в коммунизм,*  *такую рухлядь тащим за собой,* *как безобразный* ***антисемитизм,*** *отвергнутый кровавою борьбой?*

Нет, наш народ такого не приемлет. Он в жизни очень многое видал. Пусть до поры, до времени подремлет, в конце концов, он вытащит кинжал.

И вот теперь - я твёрдо, твёрдо верю - мы для решения своей судьбы у всех начальников откроем двери или же бросим клич борьбы.

Не может жизнь ютиться в подворотне, не может без конца молчать народ. Наступит день крутого поворота, за правду жизни он пойдёт вперёд!

**Полыхать хочу я ярким пламенем,** **чтоб сгорел в нём антисемитизм,** **чтоб на нашем ярко красном знамени** **видел только слово «КОММУНИЗМ».**

 (Памяти И. Г. ЭРЕНБУРГА посвящено).

А теперь я позволю себе маленькое отступление.

Один из законов ДМАЛЕКТИКИ ПРИРОДЫ гласит:  *«Всё, что имеет начало, имеет и конец. Что начала не имеет, не имеет и конца».* И этот закон действует независимо от нашей воли, от наших понятий и знаний. Капитализм когда-то начал своё шествие по земле, значит, обязательно наступит время завершения этого явления. Его заменит другой общественный строй. Какой??

Слово «КОММУНИЗМ» не нравится? Нет проблем, назовите его иначе. Однако сущность от этого не изменится. И это надо понимать!

Всё в жизни течёт и меняется. Нет ничего вечного!

 **ПОЧЕМУ?**

 1973 г. Мне часто приходится думать об этом, не знаю, к чему моя мысль придёт. «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю», мой любимый народ.

Мы знаем, что быт наш ещё не устроен, что нам не хватает жилищ и одежд. Но хуже стократ - наш народ удостоен жить в мире несбыточных грёз и надежд.

Тебя попрекают и хлебом насущным, и тем, что ты грамотным стал чересчур. Тебя тут считают почти что ненужным и не выдвигают кандидатур.

Тебе ограничен приём на работу, и в ВУЗы тебе ограничен приём. А в жизни остались одни лишь заботы, одни лишь заботы и ночью, и днём.

Не выдержав этой нагрузки, наверно, в Израиль подались твои сыновья. Покинуть отчизну - для каждого скверно, но что же поделать, коль жить тут нельзя?

Стремительно время вперёд улетает, но счастья оно не приносит тебе. В Израиль народ потому выезжает, что смысла не видит в бесплодной борьбе.

Никто тебе в этой борьбе не поможет. Ты честности тут не найдёшь всё равно. Но власть предержащие нас уничтожат, а свергнуть их нам всё равно не дано.

Посажены, вдруг, Даниэль и Синявский, отправлен в могилу Борис Пастернак. Иосифа Бродского тоже заправски в тюрьму ни за что посадили. Вот так!

Карают за то, что твой ум слишком ясен, за то, что меж строк ты умеешь читать, за то, что с политикой ты не согласен и вслух соизволил об этом сказать.

Свободно ты можешь лишь петь славословье, и гимны хвалебные партии петь. А критику примут в штыки, как злословье. Начальство не хочет такого терпеть.

 **Благодарность партии.**

 1979. Мне сразу очень хочется признаться: я, в общем, не злопамятен совсем. Поэтому, наверное, я, братцы, от всей души дарю лишь радость всем.

За всё всегда я только благодарен, я в жизни вечно радуюсь всему. А если кто со мной не солидарен, добра желаю всё равно ему.

Как хорошо, что папа встретил маму и первый раз тайком поцеловал. Затем повёл её к святому храму... Спасибо партии за этот интервал.

А дальше - сладость первой брачной ночи, скрестились страсти в яростной борьбе. Молчать об этом больше нету мочи... Я благодарен, партия, тебе.

Но вот конфликт до боли обострился, в больницу мать отправили любя. И в ту же ночь на свет я появился... Я трижды, партия, благодарю тебя!

Вращается планета по орбите, обогревает солнышко, как мать, леса, моря и горы. Так скажите спасибо партии за эту благодать.

![C:\Users\fridrih\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\J6UZ09YS\puestas-de-sol-0[1].jpg]()

Прошла зима, прошло уже и лето, и осень разукрасила леса. Спасибо тебе, партия, за это и за уменье делать «чудеса».

И вновь зима. На год мы ближе к смерти, но дух живого в нас неодолим. Мы постоянно в этой круговерти и партию за то благодарим.

Спасибо партии за небо голубое, за солнце жаркое и яркую луну, за лето, осень и, само собою, за полную любви весну.

За море беспокойное большое, за звёзды, за вечернюю зарю, за реки, за озёра всей душою я, партия, тебя благодарю!

 **Что за жизнь?**  . 1975 г.Мы живём в захолустной Резине - город вроде деревни любой. Здесь не купишь еды в магазине, не напьёшься обычной водой.

Здесь сезон овощей не заметишь, невозможно и фруктов поесть. Коль зайдёшь в магазин, то отметишь, что напитков спиртных много есть.

Есть вино в ресторане и в баре, в овощных магазинах, в ларьках. На пустом, к сожаленью, базаре встретишь пьяниц в истёртых портках.

Чтоб купить нам болгарского перца, лук, картошку, чеснок, виноград, мы с досадной печалью на сердце через Днестр идём наугад.

Но и в Рыбнице очередище! И, как часто бывает у нас, то, что нужно тебе, и не сыщешь или в очередь станешь на час.

 Час стоишь за покупкою малой, в ожиданье автобуса - час. И домой возвратишься усталый, и огонь вдохновенья погас.

И скажу вам, друзья мои, к стати, что от этого свет нам не мил, что не можем мы на предприятии хорошо поработать - нет сил.

Сколько нужно же нам пятилетий, чтобы лучше зажил наш народ, чтоб изжить неурядицы эти, чтоб работал наш водопровод?

Чтобы вовремя газ привозили, а не через неделю иль две, постоянно чтоб овощи были и в Резине - не только в Москве.

И ещё мы имеем две просьбы, просьбы к руководящим верхам: чтобы лучше народу жилось бы, не давайте вы волю грехам.

Поживите одной жизнью с нами, в магазин загляните хоть раз. Коль не будете вы несунами, то поймёте, как следует, нас.

Хоть бы чуть вы по-ленински жили, не ходили б на склад никогда. Лишь тогда б в изобилии были фрукты, овощи, мясо, вода.

Нет не только воды минеральной, но пустует и водопровод. И нам кажется слишком печальным, что молчит терпеливо народ.

 **Мысли вслух.**

 1978 г

Мне сегодня очень трудно что - либо писать. Настроение подспудно портится опять.

Я плохое только вижу, много зла кругом. Всей душою ненавижу болтовню о том,

что народу в наше время стало лучше жить, что счастливое мы племя - нечего тужить,

что довольны мы работой и что в добрый час партия своей заботой окружила нас.

Что же это за забота, от которой всех уж давно тошнит до рвоты? Не забота - смех!

И какую нынче меру партия взяла? Ведь, зарплата инженера слишком уж мала!

Но об этом надоело мне уже писать. Где найти получше дело можешь подсказать?

Об отъезде я мечтаю уже много лет. Ведь задача не простая, не простая, нет.

Много мыслей накопилось, всё обдумай, взвесь... Было б лучше, если б жилось хорошо нам здесь.

Чтоб в любом универмаге, охлаждая пыл, был товар не на бумаге - на прилавках был.

 

Чтоб молочные продукты, мясо всех пород, яйца, рыба, масло, фрукты были круглый год.

Впрочем, хватит, размечтался что - то много я. Наша жизнь (догадался?) слишком строгая.

 **Наш ли это путь?**

 1974.

Мы в бога не верим, не верим в судьбу, душою и телом с рождения чисты. Со всяким отребьем вступаем в борьбу и уничтожаем: ведь, мы коммунисты.

И всё же, попробуй, во всём разберись, ведь жизнь не проста, а сложнейшая штука. События, факты так переплелись, что даже не в силах помочь и наука.

Мы логику любим, но ей вопреки, нередко поступки свои совершаем. А, если же к корыстной цели близки, пути достижения не выбираем.

Забыты, как видно, и честь, и закон, одно только помнится: деньги не пахнут. И каждый готов перейти Рубикон и, обогатившись, при этом не ахнуть.

Для разных делишек - широкий простор (законом формально закрыты все двери). За деньги вам может помочь прокурор, и автоинспектор – всё в той же манере.

Нередко у нас покупают диплом и место студента в любом институте, и должность, и славу, идя напролом, и долгую жизнь прожигают, по сути.

Куда же мы смотрим, куда мы идём? Коррупция – ржавчина жизненной цели – умами владеет и ночью, и днём, людей захватив своей властью всецело.

Но хочется верить, что разум придёт, и рано иль поздно коррупция рухнет, и жажда наживы у всех пропадёт, и пламя бессовестности потухнет.

 \* \* \*

 1978 Жизнь течёт, проходит день за днём, мы стареем, дети подрастают. Мы сегодня счастье им куём, чтоб им завтра жить, как подобает.

Но об этом же мечтал весь люд: и прабабушки, и прадеды, и деды, и отцы сражались с кличкой «юд», жизни отдавая за победы.

Не щадила бойня никого, всех, сметая в пекле боя слепо. Люди дрались, видно, для того, чтоб их жизнь устроилась нелепо.

 **Равнодушие.**

 1980.

**Предисловие.**

В такое трудно нам поверить, ну а понять ещё трудней. Вы это можете проверить, и дело станет вам ясней.

Такую грустную картину ещё встречаешь кое-где. Что ж, приезжайте к нам в Резину, и всё узнаете в суде.

Здесь ознакомитесь с делами, здесь можно истину познать. И вы тогда поймёте сами: об этом нужно написать.

 **1). SOS!**

У Визитиу Елены в доме достатка не было давно. Лежат детишки на соломе, глядят в разбитое окно.

Детишки ждут: в желудках пусто, такая у семьи нужда. Немножко квашеной капусты с кусочком хлеба – вся еда.

Вчера, пока детишки спали, пошла Ленуца в сельсовет, чтоб объяснить свои печали, просить о помощи. Ответ

был отрицательным. Устала… Болят порезы на руках. И вдруг разделась, показала в отёках тело, в синяках.

«*Но разве мы тут виноваты,* *коль деспот – пьяница твой муж?* *В колхозе что-то маловато* *он заработал. Знать, не дюж».*

Сев на попутную машину, она кивнула: «*заплачу».* Когда приехала в Резину, пошла немедленно к врачу.

И вот, со справкой о побоях она в милицию пришла. Там посмотрели. «*Что с тобою?* *Ну да, плохи твои дела».*

В журнале запись учинили и обещали ей помочь. Но в буднях дел о том забыли. А Лене Визитиу невмочь.

Вторую справку о побоях она в милицию сдала. Но в доме не было покоя. А помощь так и не пришла.

И дети – на скелет похожи, ну, в чём там держится душа. А их отец сегодня тоже домой приполз, едва дыша.

От пьянки вся опухла рожа, подрался с кем-то он к тому ж. Ленуца вздрогнула: *«о, боже!* *Зачем такой мне нужен муж?»*

*-Ленуца!! – рявкнул, что есть мочи, -поставь на стол чего пожрать, иль не дожить тебе до ночи! Попробуй от меня удрать!*

*Тебя отправлю я в могилу, чтоб не мешала больше мне…* И табуреткой, что есть силы,её ударил по спине.

Она сознанье потеряла…А он ребячий завтрак съел.Затем, накрывшись одеялом,во сне глубоком захрапел.

Очнувшись, боль превозмогая,Ленуца вышла на крыльцо.Луна прекрасная какая!И ветер дует ей в лицо.

А сердце бьётся гулко – гулко, как будто дизельный мотор. К сараю трудная прогулка, и у неё в руках топор.

Вдали мелькают чьи-то тени. Но страх ещё не пережит. Дрожат предательски колени, и тело ноет и дрожит.

И всплыли в памяти тревожной виденья, будто сладкий сон: однажды, весь в пыли дорожной, пред нею появился он.

И вскоре девичьи страданья из сердца убежали прочь… Теперь нет большего желанья: скорей прошла бы эта ночь.

Тихонько в дом она вернулась, прикрыла дверь, затем – окно. От страха резко встрепенулась, но ей уж было всё равно.

Проснулась в ней мужская сила. Глядит, где муж сумел прилечь. Ударом резким отделила хмельную голову от плеч.

Сложив запас еды в корзину, Сказав: *«была иль не была!»,* она поехала в Резину и вновь в милицию пошла.

Её, конечно, там узнали и просто задали вопрос: *«так, где ж ответчик? Вы сказали,* *что он побои вам нанёс.*

*Мы привлечём его к ответу. Вы это чуете нутром?» «Убила я, его уж нету!» «Как так убила??»*

 *«Топором!»*

**2). Очевидное – невероятное.**

Вовочка Голиш мечтает о школе. Скоро за парту он сядет впервые. *«Есть возле леса хорошее поле,* *там соберу я цветы полевые.*

*Сделаю несколько ярких букетов, дам их учителю или вожатой.* *- Правильно, Бобик, дай пару советов* *да не верти ты мордашкой мохнатой.*

*Лучше скажи, ты не очень голоден? Да? Потерпи, пока мамка приедет. Впрочем, я цепь отстегнул, ты свободен, сам о своём позаботься обеде.*

*Я подожду. Где же мама, где папа? Где же так долго они пропадают? Ладно, не маленький я, не растяпа, уши развесил, с утра голодаю.*

*Алый закат охватил уж полнеба. Может, на кухне найду что покушать? Нет ничего, ни картошки, ни хлеба, только одна недозревшая груша.*

*Что же мне делать? Прилягу немножко. Мамка придёт и накормит, наверно. Сварит нам борщ и пожарит картошку. Только когда это будет, примерно?*

*Утром проснулся. В желудке бурчало. Грязные мама и папа храпели. Кажется, выпили оба немало, Если в одежде лежали в постели.*

*Вышел я к Бобику – лучшему другу. Он подбежал, поднял правую лапу. - Бобик, мы голодны, бегай по кругу, лаем разбудишь и маму, и папу.*

*Только поели мы оба к обеду. Мать нам сварила перловую кашу. После чего побежала к соседу и принесла в кувшине простоквашу.*

*Так проходили и дни, и недели. В школе читать и писать научили. Вскоре подули седые метели. Ну а родители горло «мочили».*

*Как-то пришёл я из школы голодный. В доме не топлено. Стало мне грустно. День, как назло, был довольно холодный. Хочется есть. Где-то пахнет так вкусно!*

*Зря только рыскал я в поисках пищи. Кроме морковки да чёрствого хлеба я не нашёл ничего. Дом наш нищий, сколько я помню, таким ещё не был.*

*К вечеру очень уж холодно стало. Спать невозможно – замёрзну на месте. Я в конуре расстелил одеяло. - Бобик, подвинься, мы спать будем вместе.*

*Утром я в школу пошёл неумытый. Мимо сосед проходил и заохал: - Были родители? Что ты сердитый? - Не было их.*

 *- Да, вот это уж плохо!*

*В школе учитель кричал что есть силы: - лодырем стал ты, негодный мальчишка! Ты ж был хорошим, приятным и милым. Что же случилось с тобою, парнишка?*

*После уроков домой не хотелось. Только проситься к кому-нибудь стыдно: Видно, пропала совсем моя смелость. Плакал от горя, и было обидно.*

*В общем, домой побежал я в надежде: может, родители печь затопили, может, накормят, всё будет, как прежде… Но – никого, значит, где-то запили.*

*Съел я замёрзшего хлеба кусочек. Тело моё от мороза дрожало. В горле почувствовал твёрдый комочек. Где же родители? Что с ними стало?*

*Вечер опять опустился на землю. Глажу я Бобику мордочку, спинку. Вою метели со страхом я внемлю и засыпаю с собакой в обнимку.*

*Вот уж февраль над деревней завьюжил. В школе проверка была небольшая. И в голове у меня обнаружил доктор заразные пятна лишая.*

*В этот же день положили в больницу. В баньке горячей всё тело помыли. Кажется, дали мне в руки Жар – птицу и до предела меня накормили.*

*Врач при обходе спросить не забыла: - Как заболел ты? Какая досада! Я рассказал ей, как всё это было. - Что ж, сообщу обо всём, куда надо.*

 **

**Редактору газеты «Советская Молдавия».**

 1989.

Я получил от вас ответ, и вам за это благодарен. Помочь не можете вы, нет. Ну, ничего… Совсем бездарен

советский строй и эта власть, которая одно лишь может: над всеми издеваться всласть, а, коль ей надо, уничтожить.

От этой власти никогда добра не жди. Любые средства она применит без суда и даже вплоть до «людоедства».

Как говорится, съест живьём, тебя проглотит с потрохами… Мы для того лишь и живём, чтоб власть куражилась над нами.

Так было испокон веков, и так, наверно, вечно будет. Никто не снимет с нас оков, и дело это не возбудит.

Так что сказать ещё могу? Один и тот же сон мне снится: согнули нас уже в дугу, суд чести же не состоится.

Был Миша Лермонтов не прав, когда писал «На смерть поэта»: судья тот грозный, нос задрав, и до сих пор не дал ответа.

 ![C:\Users\fridrih\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TA6HGBY0\20120821-justice-sword[1].jpg]()

 **Чили и свобода.** . 1984 Страну многострадальную, страну многострадальную за горло держит крепко Пиночет. Историю печальную, историю печальную не знаю, рассказать вам или нет.

Свобода уничтожена, свобода уничтожена, а помощь в этом оказали США. Но разве так положено, но разве так положено, чтоб жили мы на свете, чуть дыша?

Не снится мне свобода без печали, не снится даже старый отчий дом. А снится, как мы гордо отвечали, за что борьбу неравную ведём.

Сижу я в изоляторе, сижу я в изоляторе, со мною вместе лишь печаль одна. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе сквозь клеточку едва - едва видна.

И всё же тем не менее, и всё же тем не менее я родине служить ещё хочу. Мне страшно отчуждение, мне страшно отчуждение, за всё врагам сполна я отплачу.

Не снится мне свобода без печали, не снится даже старый отчий дом. А снится, как мы гордо отвечали за что борьбу неравную ведём.

Живу одной заботою, живу одной заботою, чтоб не смириться с нынешней судьбой. С большою неохотою, с большою неохотою я, боже, разговаривал с тобой.

Но ты тогда безмолвствовал, но ты тогда безмолвствовал, лишь я один всё время говорил. Чему же ты способствовал, чему же ты способствовал, что стал свет божий мне уже не мил?

Не снится мне свобода без печали, не снится даже старый отчий дом. А снится, как мы гордо отвечали, за что борьбу неравную ведём

Сижу я в изоляторе, сижу я в изоляторе, я сущность жизни полностью постиг. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна свободной только лишь на миг.

Но силушка народная, но силушка народная, я верю, эту нечисть уберёт. И родина свободная, и родина свободная прекрасной жизнью снова заживёт.

Не снятся мне застенки Пиночета. Волнуясь, вижу неба синеву. **Страну в лучах сияющего света я вижу не во сне, а наяву.**

 **Обыкновенный фашизм. .** 1994.

Сейчас мы все считаем почему-то, что нет фашизма, канул он в Лету. Но жизнь повернулась очень круто, и от фашизма нам невмоготу.

Ну, посмотрите, что кругом творится, такая жизнь пошла – сплошной порок. Народы перепутали границы, урвать стремятся лакомый кусок.

**Земля мала!** И нам сегодня тесно, но жить должны мы в дружбе и добре, чтобы сложилось всё у нас чудесно, чтоб петухи будили на заре,

а не разрывы бомб или снарядов, и не шрапнели визг и трескотня. Чтоб только лишь друзья бывали рядом, а не враги, сулящие огня.

Живём мы постоянно в напряженьи, нас душит бюрократия, террор. И в этом очень сложном положеньи правительства не могут дать отпор.

Горячих точек много на планете, а часть уж превратилась в гнойники. Но кто-нибудь когда-нибудь ответит за драки, что рассудку вопреки?

Арабов, ненавидящих евреев, армян, ведущих «кровную борьбу», албанцев, басков нужно поскорее всех припереть к позорному столбу.

Фашизм вновь гуляет по планете, в народы, словно вновь, вселился бес. Чтоб осудить навечно силы эти, устроим в Нюрнберге вновь процесс.

А, может, лучше в **Иерусалиме?**  Здесь раны кровоточат много лет. Здесь силы зла совсем неодолимы, и им конца и края, видно, нет.

Как обуздать разнузданные силы? Как усмирить накопленную злость? **Но я хочу, чтоб лишние могилы нам рыть в перспективе не пришлось.**

 **Воспоминания детства. .** 1992.Детство прошло в те суровые годы,вдоволь хлебали людские невзгоды.Жизни такой не дай бог.Много об этом написано, спето:жили в условиях страшного гетто,каждый спасался, как мог.

Очень ужасное было либреттодля проживавших в условиях гетто:холод, и голод, и смерть.Нас постоянно терзали фашисты:грабили, били, стреляли нацисты.Жуткой была круговерть.

Помню отлично я Балтское гетто,как отправляли в то жаркое летов лагерь на верную смерть.Лагерь был в Бершади. Горше печалив жизни своей мы ещё не встречали –мерзких гестаповцев твердь.

Нас загоняли в коровники стадом, жизнь становилась ужаснейшим адом. Грустно о том вспоминать. Все умирали от голода, жажды. Может быть, богу молился не каждый, не было сил убежать.

Нам повезло. Ночью дождь разразился, ливень такой никому и не снился. Лагерь покинули мы. Около часа бежали. Промокли. Сопровождали нас стоны и вопли той ужасающей тьмы.

Точно не помню той радостной даты. Вдруг оказались мы около хаты И постучали в окно. Женщина в страхе нам дверь отворила, думала – немцы. Но мать попросила спрятать нас хоть на гумно.

Встали хозяева. В дом нас пустили. После мытья досыта накормили. Жалость у них на устах. Выслушав страшные наши рассказы, предупредив об опасности, сразу спрятали в разных местах.

Через три дня мы собрались в салоне и, убедившись, что нету погони, стали спокойней дышать. Наших спасителей мы обнимали, крепко прижавшись, в уста целовали, плакали тётя и мать.

Вот и настала пора расставанья, нет больше времени для проживанья – это опасно для всех. Стали бродягами мы поневоле. К вечеру место в пустующей школе заняли – вот наш успех.

Только успех этот кончился вскоре: в зимнюю стужу настигло нас горе – трое в семье умерло. Их на санях увозили навалом, словно дрова. Пару дней миновало, время уехать пришло.

Умерли бабушка, дядя, сестричка, перевернув нашей жизни страничку, горя ужаснее нет. В чём же сестричка была виновата, что жизнь её получилась чревато? Жить до полутора лет?

В Бершади больше приют нам не нужен. В Балту поехали в зимнюю стужу – в гетто вернулись опять. Ох, нелегки оккупации годы! Немцы, румыны, татары – уроды – все нас хотели сломать.

Жило нас 20 семей в школьном зале. В зимние месяцы мы замерзали. Голод – не тётка, морил. И ко всему ещё вши заедали. И от фашистских глумлений страдали. Боже, что ты натворил?

Вот и дождались. Год сорок четвёртый. Бегал повсюду в штанишках протёртых, к немцам под пули не шёл. Фрицы уже в феврале отступали, грабили, жгли, всех подряд убивали. Я же 7 марок нашёл.

Взял их, не зная, зачем это нужно. А через день, вдруг, компанией «дружной» немцы в наш зал ворвались. Деньги просили. Отдал им 7 марок. Фрицы ушли, приняв этот подарок. Так мы от смерти спаслись.

Эта же группа, войдя в дом соседний, всех расстреляла. Я слышал последний крик перед смертью такой. Через какое-то время туда я шёл, чтоб помочь, сам от страха страдая… Вечный им будет покой.

Так завершились военные муки. Вскоре познал я советские штуки. Это уж новый рассказ. Не пощадила моё поколенье, власть партократии без сожаленья страшный писала приказ.



Немцы привезли евреев в Освенцим.

 **Мы эмигранты.**

 1993г. Мы приехали в страну в добром настроении и лелеяли одну мысль в упоении:

каждый умный господин все приложит силы, чтобы был народ един, дружен до могилы.

Только правда жизни тут нас повергла в ужас: наши «братья» всё крадут, злоба прёт наружу.

Нам в абсорбции помочь нет у вас желанья. Чужды стали вам напрочь все наши страданья.

Ну, какие ж вы друзья? Надо ж так устроить, нам в Израиле нельзя даже дом построить.

Из-за этой кутерьмы мы живём уныло. И кричим со злостью мы: *«Рабина на мыло!»*

 **Спрячем голову в песок?**

 **2012г.** Перевернём дискуссии пластинку, нам правда жизни, право, не нужна. Мы сказочную водворим картинку, тогда и быль нам будет не страшна.

Давайте голову в песок зароем, не будем видеть этот злобный мир. Борьбу доверим только лишь героям, которых поведёт на бой кумир.

Не уж-то, друг мой, мы совсем безмолвны, не можем дрязгам противостоять? Сметут, поверь мне, нас лихие волны, воткнут в нас нож уже по рукоять.

Но я врагам сдаваться не намерен. Готов им дать заслуженный отпор. Я в нашей правоте совсем уверен, и чтоб врага сразить, точу топор.

Не можем мы сегодня быть безвольны, поскольку не туда ведёт тропа. Арабы нами очень недовольны, и прёт на нас исламская толпа.

 **СВАДЬБА. .** 1992г.Уходит в древность свадебный обряд. Никто не знает, где ему начало. И сердце много тысяч лет подряд у каждого взволнованно стучало.

Ведь в этот день меняется вся жизнь, и безмятежность дней уходит в вечность. Но мы не ждём от жизни катаклизм, не замечаем жизни бесконечность

Так что ж, друзья, сегодня мы хотим от всей души поздравить новобрачных и пожелать большого счастья им и долгих лет прекрасных и удачных!

За то, чтоб молодые много лет прожили очень дружно, безмятежно, чтоб в старости, припомнив наш завет, любили так же искренно и нежно.

Запомните, что нет конца делам. Но, чтоб в душе не накоплялась злоба, домашнюю работу пополам вы добровольно поделите оба.

И веселее жизнь потечёт, она казаться будет вечным раем. В такой семье всем радость и почёт. Так выпьем за неё, друзья, лэхаим!

**![C:\Users\fridrih\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\AHLSS6IC\20120804_537__MG_0589[1].jpg]()**

 **Доброта. .** 1987г.Нас жизнь до одуренья измотала, нам почему - то всюду не везло. Поездили по свету мы немало, но нас везде преследовало зло.

И, несмотря на это положенье, нас не всосала жизни суета. Как будто бы друзьям на удивленье осталась в нас былая доброта.

И как бы жестоко ни избивали, и как бы ни корили простотой, на злобу неизменно отвечали мы по привычке только добротой.

Нам часто грубость нервы заостряла, бесчеловечность била топором. Но совесть наша нас не укоряла: мы к людям приходили лишь с добром.

Коль встретитесь вы в жизни с суетою, прошу вас не орудовать мечом. На злобу отвечайте добротою! **А логика здесь вовсе ни при чём.**

 **Юбилей.** . 2014г. А мне уж 80 лет. Судьба захлопнула бы дверцу, врачи продлили мой билет, шунтировав сосуды к сердцу.

И вот я заново живу, хоть подряхлевший, но в сознанье. Стихи пишу вам наяву и выдаю своё признанье.

Стихи не только лишь пишу, но и печатаю их тоже. Создать брошюру я спешу, так как не стану я моложе.

Оставить детям нужно след, что жил я всё же не напрасно. Продлённый доктором билет добром свершился – это ясно.

Пусть дети помнят обо мне, и внуки помнить должны тоже. Пусть видят иногда во сне, забыть же Фридриха – негоже!

Я вечной жизни не хочу, ибо такое невозможно. Но я в сердца людей стучу, хоть достучаться очень сложно.

