**УЗНИК СИОНА ЭФРАИМ (АЛЕКСАНДР) ХОЛМЯНСКИЙ**

Исследовательская работа по еврейской истории

# РЕЗЮМЕ

**Resümee**

 Käesolev uurimistöö on pühendatud Nõukogude Liidu aktivistile ja NSVL-i heebrea ja juudi kultuuri uurimise «põrandaaluse» liikumise korraldajale Zion Ephraim (Aleksander) Kholmyansky´le. Uuringu eesmärgiks oli uurida juutide võitlust oma vabaduse eest, samuti tutvuda mõistega «refusenik» ning leida tõendeid ka selle kohta, et juudi rahvas ei tohiks olla tagakiusamise ja "patuoina" sihtmärk. Kui õnnestub oma jõudu ühendada ja pühendada ühise eesmärgi saavutamisele, siis on võimalik palju saavutada. Kholmyansky, olles juut riigis, kus enamus elanikest on nõukogude meelselt meelestatud  rahvas, tõestab, et takistusi ei tohiks karta ning, et iga inimese missiooniks on leida oma kodu, ja selle saavutamiseks tuleb ainult tegutseda. Uuringu kõige huvitavamaks osaks võib pidada intervjuud, sest see võeti otse sündmustel osalejalt, ja just see  heidab valgust mõnele arvamusele ja faktile, mida kasutati antud töös tehtud järeldusele jõudmisel.

 Antud uurimistöös puudutatud temaatika on aktuaalne ka nüüdsel ajal, kuna see peaks aitama noortele inimestel aru saada, et ei tohi karta elus ettejuhtuvaid  raskusi ja takistusi, tuleb leida oma elutee ja olla kindel eesmärkides. Noored peaks austama vanemat põlvkonda ningmäletama neid, kes aitasid juutidel end taas tunda ühtse rahvana Nõukogude Liidus.

**Abstract**

This research paper focuses on Soviet activist and prisoner of Zion Ephraim (Alexander) Kholmyansky, an organizer of the underground Hebrew and Jewish culture movement in the USSR. The purpose of the study was to examine the Jewish freedom movement, to introduce the term "refusenik", fighting for the Jewish people who should not be the subject of persecution and a "scapegoat".

When people join forces and devote them to a common goal, much can be achieved. As a Jew in a country with a united pro-Soviet nation, Kholmyansky argues that one should not be afraid of obstacles and that everyone's mission is to find his home, for which one must only act. The most interesting part of the study is the interview because it was taken directly from the participant of the events himself, and it sheds light on some of the opinions and facts that were used in conclusion.
This research and theme are relevant at this time because it should help to reveal a person's attitude to all the blows of fate and give an opportunity to be heard by the younger generation, which should keep a grateful memory of those who helped Soviet Jews to feel like a united people again.

*«Как пастух поверяет стадо своё в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный»* [[1]](#footnote-1)

# ВВЕДЕНИЕ

Героем данной исследовательской работы является советский активист Эфраим (Александр) Холмянский, который смело выступил против системы и стал инициатором подпольного проекта по распространению еврейского самосознания в более чем двадцати городах бывшего СССР.

Родина там, где бьется твоё сердце. Там, где нет травли, унижений и есть свобода волеизъявления. Переселение на свою историческую родину было заветным желанием для большинства советских евреев. Вплоть до семидесятых годов прошлого столетия эмигрировать из Союза было невероятно сложно. Покинуть страну возможно было в четырех случаях: выдворение политически неблагонадежного, получение политического убежища во время загранпоездки, воссоединение семьи (вызов) и выезд из СССР по этнически-религиозным мотивам. Желающий покинуть социалистическую страну клеймился предателем и подвергался каждодневной травле как со стороны простых граждан, так и власти предержащих. Для получения легального разрешения на выезд из страны приходилось собирать множество ненужных документов, использовавшихся как инструмент для конечного отказа в выезде. Во время массового переселения евреев в послевоенное время (покинуло страну около 42 тысяч человек), была введена квота и еврею попасть на свою историческую родину стало значительно сложнее. Выпускали в основном только людей преклонного возраста. При попытке нелегально покинуть страну граждан жестоко наказывали понижением в социальном статусе, заключением или смертью. В этот период времени возник неофициальный термин “отказник”, что означало советского гражданина, который получил от властей отказ в разрешении на выезд из страны. Десятки тысяч людей получили отказ, советская власть крепко держала в своих клешнях мечтающих о лучшей жизни людей.

После событий Шестидневной арабо-израильской войны в 1967 году и последующего разрыва всех дипломатических отношений между СССР и Израилем, изучение и преподавание иврита было запрещено. Любые попытки тайного изучение языка и еврейской культуры жёстко пресекались и признавались предательством родины со всеми вытекающими последствиями. Но были смельчаки, готовые принести себя в жертву ради блага других, рискуя всем, организовывали тайные собрания и через преподавание иврита пробуждали самосознание евреев в СССР. Эфраим Холмянский с честью проходит через тяжелые испытания, не отрекаясь от своих убеждений. Мы храним благодарную память о тех, благодаря которым, советские евреи, после долгого времени, смогли почувствовать себя вновь единым народом.

Данная работа основана на автобиографической книге Эфраима Холмянского, а также на взятом у него интервью.

# БИОГРАФИЯ

##  Детство

Эфраим (Александр) Холмянский родился в ассимилированной еврейской семье 5 июня 1950 года в городе Москве. Его семья была похожа на “многие другие российские интеллигентные семьи”. Мать, Роза Исаевна Черняк (род. 1917г.), была научным сотрудником и занималась генетикой, а позднее биофизикой звука. Отец, Григорий Моисеевич Холмянский (род. 1909г.), инженер, осуществлял пусконаладочные работы на электростанциях. Эфраим Холмянский был вторым ребёнком в семье, его брат Михаил на десять лет его старше (род. 1940г.).

Как и во многих еврейских домах тех лет, на дверях Холмянских не было мезуз и не отмечались еврейские праздники, но основной круг общения составляли евреи. Инстинктивно желая ассимилироваться как можно лучше, не выделяться, быть такими как все, родители Александра держали сына в неведении о их принадлежности к евреям. Разговорным языком в семье был русский. О том, что по национальности он еврей, Холмянский узнал в детстве совершенно случайно от переписчиков населения, что однажды пришли к ним домой.

“...Родители всегда готовы сделать все возможное, чтобы оградить детей от горестей, продлить им счастливое детство. Успеют, успеют они узнать горести… Наверное, главная из этих горестей – то, что мы евреи. И скрыли родители это от меня, и не ведал я об этом вовсе. Белая ворона...”*.*[[2]](#footnote-2)

Уже с детского сада в его жизни присутствовало определение евреев, как жадных и корыстных людей, а перед глазами был пример “прокаженного” мальчика-еврея из параллельной группы и мысль о том, что он и сам относится к ним привела его в ужас.

“...Я почувствовал себя низким, презренным, ущербным. И уж не ответишь, как прежде, в перепалке, и все время присматриваюсь к другим детям: они уже знают? Им уже известно? Открылась тайна? Как безумно хочется быть со всеми, быть таким, как все!”*.*

Быть как все не выходило, приходилось доказывать окружающим и самому себе, что в евреях нет ничего плохого и это вовсе не люди второго сорта, среди которых были, есть и будут выдающиеся личности.

# СТАНОВЛЕНИЕ

## Обучение в школе, институте

К пятому классу обучения в обычной школе, Холмянский меняет своё первоначальное отношение к евреям и уже не видит это с позиции «белой вороны». Ощущение своей уникальности, отличия от других вызывает восторг, и он с огромным интересом начинает вести тетрадь, куда записывает всех евреев, что прославилась и сделали вклад в различные сферы деятельности (спорт, науку, культуру). Однако, его родителей не устраивает уровень преподавания математики в восьмом классе, и наняв репетитора, Холмянский готовится поступить в престижную школу №2 с математическим уклоном, что после упорных трудов у него получается. Именно в этой школе, Эфраим попадает в класс, в котором половина из учеников тоже были евреями.

«…Вот это ощущение, что я еврей и я среди людей, которые на меня похожи и внешне, и какими-то трудно определяемыми формами поведения, и какой-то удивительно тонкой атмосферой…».[[3]](#footnote-3)

Холмянский, очутившись в столь открытой атмосфере, наслаждается общением с одноклассниками, участвует в острых дискуссиях о еврействе с учениками и учителями. Именно тогда он понимает, что очень хочет очутиться там, где евреи могут чувствовать себя свободно.

«…Ох, уехать бы, уехать в вольные страны, где не должен ты опасаться каждую минуту обыска и писать можешь, что хочешь, и говорить! И, как будто на мгновение, вообразил я себя там, за кордоном, за занавесом этим “железным”. Сразу возникло легкое, сладостное чувство раскрепощения, освобождения, как легко дышится, глубоко, свободно!».[[4]](#footnote-4)

За полтора месяца до Шестидневной войны он делится с одноклассниками мыслию о том, что он хотел бы уехать в Израиль. «Это было так нелепо и смешно», -говорит Эфраим в небольшом интервью вспоминая советское прошлое, - «Ведь тогда они не знали, что многие из их семей первыми побегут подавать документы на выезд».[[5]](#footnote-5)

Семнадцатилетние Эфраима стало для него переломным моментом и изменило всю его дальнейшую жизнь. Разразившаяся в день его рождения, 5 июня 1967 года, Шестидневная война, обнажила лживость советского режима и дала надежду на алию. Ранее такой далекий и чужой Израиль, становится родным и желанным. Воодушевленный успехами Израиля, он мечтает о восстановлении национальных традиций, образования и культуры евреев в СССР и как апогей – возвращение на историческую родину.

После окончания школы Холмянский поступил в институт в г. Подлипки, где учился до 1972 года и получил образование инженера. Мечта уехать из страны готова воплотиться в жизнь, но для этого необходимо тщательно подготовиться к отъезду, а именно: выучить язык, устроиться на такое место работы, деятельность на которой не была бы связана с допуском к секретной информации не послужило бы причиной в отказе на выезд и получить практические навыки по нужной в Израиле профессии.

##  Работа

Чтобы не подписывать в последующем никаких секретных документов и минимизировать власть над собой, Эфраим поступает на работу в наименее секретное учреждение: «Научно-исследовательский институт счетного машиностроения» в один из самых престижных отделов. В это время он с головой уходит в работу, что приносит ему продвижение по карьерной лестнице «для вида».

«Но все это не настоящее продвижение, а так, игра в кошки-мышки, где без стеснения выставлено ограждение, дальше которого меня не пустят. Мои попытки поступить в аспирантуру блокируются».[[6]](#footnote-6)

Последующие годы работы в институте укрепляют его в неприятии советской действительности и все растущем недовольстве своим положением как еврея. В один момент, чувствуя гнетущую атмосферу на работе, он узнает, что в Москве понемногу развивается еврейская жизнь. С этого момента начинается самый увлекательный период его жизни.

# НАЧАЛО

##  Иврит

Первым учителем иврита стал его одноклассник Лев Улановский, астрофизик, к тому времени уже известный отказник. В самом начале они занимались раз в неделю в маленькой холостяцкой квартире Лёвы на юго-западе Москвы, по три-четыре часа с маленькими перерывами, группа была небольшой, около восьми человек, но через пару месяцев это число сократилось до трех-четырех учеников. Состав группы часто менялся, но два ученика были всегда: Эфраим и Шломо Гуревич.

«…А учусь я с радостным воодушевлением – каждый раз жду не дождусь урока. Всю мою жизнь осветила учеба. Такое домашнее, интимное ощущение, будто прикасаешься к чему-то родному и входишь в свой мир, в свой круг. Наконец-то, я на месте после стольких лет духовной чужбины. И, кажется, не чувствую себя я больше «белой вороной», как все эти годы. Я здесь органическая часть. Для того и создан. Как деталь машины, механизма…»[[7]](#footnote-7)

Энтузиазм Холмянского передаётся и другим членам его семьи: родителям, брату Михаилу и жене брата Оксане, и они все вместе углубляются в изучение языка их предков.

«Какие-то слова казались знакомы, словно где-то слышал. Я их просто впитывал.»

К концу 70-х годов возникла возможность создания занятий для «погружения в иврит», чтобы ученики на занятиях могли не только изучать основы языка, но и говорить на нём в непринужденной обстановке. Читая по очереди, они продирались сквозь «дремучий язык» и со временем понимали всё больше, слова казались музыкой.

«…Я ловлю себя на том, что мне нравится, даже очень! Какое ощущение удовлетворения, силы, мощи, как будто выросли крылья! Вот я, кажется, впервые делаю то, что делали мои предки, и их предки, и их…»

Через некоторое время Холмянский задался вопросом о том, кем же был первый преподаватель иврита в Москве, от которого всё пошло. Им оказывается Моше Палхан (он же — Эрнест Трахтман), автор познавательных и остроумных обучающих книг. Моше Палхан создал в конце 60-х годов уникальную и очень успешную школу преподавания не только иврита, но и основ еврейской истории и культуры. Сам же Моше изучал язык самостоятельно, с трудом находя учебную литературу и слушая пластинки. «…Вот я их слушал и слушал. Эти песни, казалось, задевают какие-то тайные струны в моем сердце, и просыпается неведомая доселе древняя мелодия. Я все больше привыкал слушать эти пластинки, и это стало одной из моих маленьких радостей, чем-то личным, интимным, чем-то таким, про что хочется сказать: вот это для меня…»

Моше Палхан перевел главу из книги о катастрофе, написанной израильским генеральным прокурором Гидеоном Хаузнером[[8]](#footnote-8). В ней приводятся сведения и свидетельства о том, как во время Второй мировой войны почти все европейские страны бросили на произвол судьбы своих граждан евреев, а некоторые добровольно помогали нацистам. Только в России погибло 2,5 миллиона евреев. Переведенная на русский язык глава помогла людям переосмыслить происходящее в СССР и подорвать их прежние представления.

Моше Палхан оставил после себя учеников, ставших учителями. Лучшим учеником стал Владимир Шахновский, обучивший в дальнейшем целое поколение советских евреев.

##  Первое испытание

1979 году приходит долгожданный вызов из Израиля. Предстояло решиться на подачу документов, сделать трудный первый шаг, в одночасье став для всех остальных благонадежных граждан предателем и изгоем.

«…Взять и своей рукой разбить вдребезги весь тот мирок, в котором худо-бедно, но существовал и не год, и не два. Как выходишь из-под прикрытия, обнаруживаешь себя перед врагом, и со свистом несется на тебя поток стрел. Нового укрытия не приобрел, а старое потерял…»

Столкнувшись с тем, что отпускать его не хотят, он сталкивается с презрением окружающих и давлением на себя. А после, получив окончательный отказ, в надежде пишет открытое письмо Брежневу, чтобы опровергнуть несоответствие требований различных инстанций.

##  Начало сионистской деятельности

Изучение языка успешно продвигается, Эфраим отлично выдерживает экзамен (ответив правильно на 64 балла из 74 возможных), после чего они с Улановским приходят к выводу, что уровень языка Холмянского позволяет ему преподавать. Изучив детально вопрос, Холмянский приходит к выводу, что вся преподавательская деятельность иврита сосредоточена исключительно в крупных городах - в Москве и Ленинграде, и решает начать обучать евреев из периферийных городов СССР. Через некоторое время он приходит к мысли о том, что данные работы в городах следует обозначить как проект, а не спонтанная деятельность. Составление центральной группы, состоящей из Холмянского, его брата Михаила, Юлия Эдельштейна и Юлия Кошаровского (Лев к этому времени покидает СССР, получив разрешение).

Для этой деятельности берется в наём конспиративную квартира, в которой проводятся собрания. Именно на таких встречах было решено, что не будет лидеров движения, чтобы в случае патовой ситуации люди не пострадали. Распределение было следующим (так называемая «центральная группа»): Юлий Кошаровский занимался координацией деятельности с Израилем, поставкой учебных материалов и бюджетом, Юлию Эдельштейну была получена забота о Минске и Харькове, Михаил Холмянский занимался взращиванием учителей и пропагандой аудиовизуальных курсов в Ленинграде и Прибалтике, а задачей Эфраима была поддержка всего Юга: Молдавии, южной части Украины, Кавказа и городов Средней Азии. Для еврейских семей, получивших отказ и лишившихся работы, а также для узников Сиона была организована материальная поддержка от зарубежных союзников, которой занималась и распределяла Наталья Хасина.

Холмянским были разработаны несколько моделей для организации всего процесса, однако некоторые первые из них не увенчались успехом.

После своих пробных поездок по городам центральная группа столкнулись с усиленным вниманием органов государственной безопасности. Всех активистов движения к Олимпиаде восьмидесятого года выслали из Москвы, за исключением Холмянского, так как он был крайне осторожен и некоим образом не обозначивал своей причастности к движению.

Карательные органы в качестве предостережения делают Эфраиму своеобразный подарок на день рождение: продолжительное молчание в трубку и визит домой милиционера -участкового. Также его забирают на допрос, где угрожают тем, что на него был собран материал и в случае продолжения своей деятельности он может получить обвинение в измене Родине, антисоветской агитации и пропаганда, а также распространение заведомо ложных измышлений (прим. Статьи 64, 70, 190 УК РСФСР).

После одного из еврейских песенных конкурсов, который проводился в подмосковном лесу Овражки, последовала волна преследований со стороны власти. В первую очередь пострадали Ю.Эдельштейн и Ю.Кошаровский. Холмянскому приходится взять на себя координацию их регионов. Самиздат, в особенности сборники посвящённые исключительно ивриту и лингвистике, был закрыты ГБ.

«…Что? Теперь наша очередь, проекта городов? Вот она, «эпоха оледенения», на пороге! Падаем, падаем сорвавшись в бездну…»

Несмотря на то, что ситуация была крайне опасной, Холмянский не опускает руки и продолжает заниматься опасной для него деятельностью. Он разъезжал по городам, находил помощников для получения сведений (одним из информаторов долгое время был Феликс Кушнир, деятельность которого завершится с переездом в Израиль в 1983 году). организовывал летние лагеря. В этот же период преследование властей становится более интенсивной.

«И внезапно страх — дикий, панический, безоглядный — пронизывает меня. Страх одинокого путника, затерявшегося в огромной пустыне. Никогда, кажется, я не испытывал такого жуткого страха».

Однако, даже это не сломило его, и он отважно исполнял свою миссию. Полностью отдавая себе отчет в последствиях, Холмянский заранее начинает готовить своих последователей, готовых взвалить на свои плечи все тяготы жизни активиста движения и продолжить деятельность вместо него. Одним из его последователей становится его ученик Зеев Гейзель.

Переломный моментом стала смерть Брежнева и последующие назначение руководителем страны Андропова (прим. Юрий Владимирович Андропов-советский политический деятель, который руководил СССР в период с 1982 по 1984 года). Генсек ввел тотальный политический режим в стране: нельзя было гулять по улицам в рабочее время и за Холмянским началась уже открытая слежка. Задерживают на 15 суток его старшего брата Михаила.

Продолжая свою деятельность в проекте, Эфраим организовывает ещё один летний лагерь, на этот раз уже в городе на юге Эстонии, Выру, арендовав для участников лагеря домики в пансионате. Именно там его в скором времени задерживают сначала из-за небольших неточностей в документах, а потом уже и за более серьезное дело.

##  Тюрьма и голодовка

Задержание Эфраима было стремительным: 25 июля 1984 года его задержали по причине некоторых несостыковок в документах, а после дали 10 суток административного ареста за хулиганство (поступило обвинение в разорении клумбы с цветами).

«…Есть в этой стране такое правило, закон этакий неписаный — раз уж попал за решетку, так просто не выпустят. Неважно, что обманом заманили. Как бы ни заманили. Раз у них в руках — все, поезд ушел. Это «сутки», ясное дело…»

Холмянский понимал, что власти не остановятся на этом и найдут способ засадить его за решётку на очень длительный срок и был прав: после длительно ареста ему представляют на подпись сфальсифицированный документ о том, что он обвиняется в уголовном преступлении. Холмянский получает ещё несколько ударов от государства: замена следователя и объявление о том, что в его доме нашли огнестрельное оружие с патронами и антисоветскую литературу. Длительные допросы ни к чему не приводят: Эфраим твёрдо стоит на своём и не собирается сдаваться. Для усиления своей позиции он объявляет о голодовке, что воспринимается его сокамерниками как забавное развлечение.

«Я был человек совершенно из другой вселенной для них и что может дойти до голодовки они себе вообразить не могли. Считали, что я просто преувеличиваю свою значимость. И тот самый Фастов (один из сидевших там) увидел перед собой сидящего человека, о котором в дальнейшем могут говорить и устраивать демонстрации. Ему казалось, что я это всё придумываю. Бывает в тюрьме, что человек попадая в тюрьму хочет приукрасить ту действительность на свободе. Скорее правило, чем исключение. Вот по этой причине. А дальше он сказал, что объявивших голодовку отправляют в специальные комнаты и сажают отдельно».[[9]](#footnote-9)

Собравшись с силами и используя своё единственное весомое оружие против беззаконья, он подаёт заявление о начале голодовки, за что его в наказание сажают в один из карцеров Батарейной тюрьмы. В общей сложности он проводит 5,5 месяцев в карцере, терпит принудительное кормление через зонд, нечеловеческие условия содержания. Его отказ от пищи продолжается 207 дней, что по гематрию (прим. сумма числовых значений еврейских букв слова) означает «свет». Пройденные им испытания помогают другим участникам движения не потерять присутствие духа. Активисты Москвы начинают эстафетную голодовку (202 человека из 13 городов), а за рубежом раввины многих общин также держат однодневную голодовку.

## Суд

31 января 1985 года было назначено первое заседание суда по делу Холмянского. За некоторое время до этого был увеличен объём питательной смеси, что подавался Эфраиму через зонд для увеличения массы тела (к первому заседанию Холманский был крайне истощен, вес его составлял менее 47,5 кг при росте 172 см). Не реагируя на провокацию со стороны властей, и приставленным к нему сокамерником-КГБшником, он успешно доживает до заседания, где он и его адвокат Мярт Раск доказывают суду, что уголовное дело было сфабриковано и что его безосновательно подвергли тюремному заключению. Требование прокурора – наказание на срок заключения в два года и пять месяцев, однако в ходе судебного заседания, приведя множество убедительных доказательств, его срок сокращается до одного с половиной года, что в те времена являлось исключением из правил. Судом дело не закончилось: его продолжают держать в карцере, а свидания с родными запрещают. В надежде на то, что он подаст кассационную жалобу (прим. кассационная жалоба-обжалование, опротестование либо отмена приговора суда, вынесенного в высшей судебной инстанции) и обнулит свой приговор, и будет возможность ухудшить приговор, власти отрицательно реагируют на отказ и Холмянского подвергают психиатрическому лечению. С целью оказания влияния на свою судьбу, Эфраим объявляет сухую голодовку, что предусматривает как отсутствие еды, так и питья воды. Сражаясь с непреодолимой жаждой, холодом карцера и голодом он наперекор всем сидит до последнего. В самый последний момент его спасают и отводят в больницу при тюрьме, где показатели его веса снизились до 42,5 килограмма. После восстановления и нормализации веса, Эфраима переводят на зону, где он отбывает своей срок, выполняя тюремные задания, одно из которых плетение сеток. Произведя положительное первое впечатление на других заключенных, Холмянский обретает защиту, помощников и возможность заработать, подписывая открытки за неграмотных.

Когда до окончания срока быстро летят недели, он волнуется о том, что могут не выпустить, что и происходит. В день его выпуска за ним не приходят и он, злой, узнает о том, что его дело пропало из сейфа и выпустить его не могут. Эфраим пишет записку начальнику учреждения с угрозой о начале новой бессрочной голодовки, после чего Холмянского освобождают.

# ПОСЛЕ

##  Организация групп

После освобождения из тюрьмы Холмянский долго восстанавливает своё душевное и физическое здоровье.

«…Общение доставляет мне почти физическую боль. Я полностью опустошен, вывернут наизнанку. Ощущение эйфории сменилось ощущением бесконечной усталости. Все покрыла какая-то пелена. Нет сил ни с кем разговаривать, нет сил никого видеть. Мне остро необходимо чуть-чуть покоя. Я чувствую себя так, словно с меня содрали кожу. Любое, даже самое легкое прикосновение причиняет мне острую мучительную боль…»[[10]](#footnote-10)

После душевого и физического восстановления Холмянский женится на своей невесте Анне (род. 1960г.) и в последующем решает организовать группу бывших узников Сиона.

«…Эти люди не боятся ГБ, их имена еще у всех на слуху. Если они заговорят в один голос, то его вполне могут услышать. Их миссия — борьба за изменение общей обстановки, за освобождение оставшихся узников, за отъезд, за противостояние любым притеснениям евреев…»

Столкнувшись с «фабрикой слухов», люди, что вступили в эти группы не поддавались на провокации и были выше этого.

После, к нему пришла еще одна мысль - ранее замалчиваемая властями тема Холокоста, отрицалось его существование в принципе.

Организуя серию демонстраций, Холмянский и его соратники, сталкиваются с тщетным противодействием ГБ, в ходе которых более 100 человек услышало обличительные советский режим речи.

«…Убивать евреев как бы можно, а вот помнить об этом, чтить память убитых — нельзя...»

##  Израиль

Брат Холмянского, в конце лета 1987 года получает разрешение и улетает в Израиль. Эфраим, отстаивая свои права, устраивает демонстрацию в расписанных и одетых на тело наволочках, перед зданием иностранных дел в Москве. Аналогичная акция была проведена параллельно и в Израиле. ГБ пытаются их остановить, срывают наволочки, выхватывая людей из толпы. В ходе этой акции подвергается аресту за хулиганство отец Холмянского Григорий. Антисемиты не стеснялись выкрикивать оскорбления. Далее они приезжают в Бабий Яр, чтобы отметить годовщину уничтожения большого количества евреев фашистами.

После этого события Холмянский со своей семьей получил разрешение на переезд в Израиль и смог наконец исполнить свою мечту.

«Так закончились десять лет нашей борьбы.»

# ИНТЕРВЬЮ

Столкнувшись в первый раз с интервью, было сложно, в особенности, что брать его пришлось у взрослого и очень умного незнакомого человека. Источником информации являлась книга, позволившая получить полное представление о том, что происходило во времена СССР с евреями и теми, кто хотел понять свой путь в мире и идти по нему. Имея на руках его биографическую книгу моей целью стало знать об этом человеке всё и даже больше, а потом найти вопросы, что помогут мне в написании работы. Не скажу, что это было легко: какие вопросы задавать, если он столь развёрнуто отвечал на все возникающие по ходу повествования? Они получились уточняющими. Само интервью проводилось через Zoom, так как он уже более 30 лет живёт в Израиле. К положительным сторонам интервью могу отнести то, что это был занимательный опыт и возможность взять его у самого Эфраима была очень важной для развития. Он с пониманием отнесся к моему страху и очень быстро расположил к себе. Во время проведения и после прослушивания полученного материала было видно, что Холмянскому больно вспоминать о том, что происходило, однако он хочет, чтобы другие знали.

Минусы тоже присутствовали, и мы смогли заметить их после: не являясь опытным интервьюером я задавала вопросы не по порядку, скача с темы на тему и почти сразу переходила к следующему вопросу, не углубляясь в некоторые для большей информации.

Привожу это интервью здесь.

(Примечание: Эл - Элиза Катериине Колга, Эф - Эфраим (Александр) Холмянский.)

**Эл: Мне хотелось бы начать с ваших биографических данных. Я читала книгу “Звучание тишины” и оттуда получила краткие сведения, что там упоминаются. Хотелось бы узнать больше. Расскажите немного о себе.**

Эф: родился я в Москве, отсюда неплохо говорю по-русски. Родился в такой тихой еврейской семье, совершенно не предполагалось никакой борьбы. С детства ощущал на себе антисемитизм, ощущал, что я не такой, как другие. Я пытался это осмыслить и проанализировать, понять, что это значит. Сначала в моём детстве это носило сугубо отрицательный характер: самому себе объяснить. Обстановка вокруг была несимпатичная. Представление о том, что евреи — это такая отрицательная группа людей. Однако я не замечаю этого ни по своим родителям, ни по друзьям. В какой-то момент мне стало интересно что это значит. Почему нас ненавидят, почему нас так многие не любят. Было такое понятие “еврейский вопрос”. Я начал интересоваться, искать данные о евреях, что внесли вклад в разные области: науки, культуры и так далее. (завел блокнот, куда их выписывал). Всё это продолжалось до момента пока мне посчастливилось попасть в элитарную школу №2 в Москве. Вот первый день: учитель начинает читать характерно еврейские фамилии, а я смотрю-кручу головой. Половина класса! В этом возрасте 15-16 лет до Шестидневной войны в моё время было принято обсуждать “вечные” вопросы. Например: “Зачем я пришёл в этот мир, и что останется, когда я уйду?”. Ну я родился и больше ничего за этим не стоит или есть какая-то духовная начинка всего этого, знаете? Вот. Есть у каждого какая-то высокая миссия. Вот мне казалось, что после меня останется какой-то след. Вот будут люди приходить и говорить: “Вот это след, который оставил этот человек”. Я подумал: “Ну какой я след оставлю в этой стране? Тут всё заранее регламентировано, особенно для евреев. Есть очень мало специальностей, что можно изучать (если у человека гуманитарные наклонности). Ну а главное то, что евреи для государства — это некий ресурс, как нефть или газ, который надо использовать на благо коллективного хозяйства. Не хочу я быть усилением для Советского Союза. У меня немало родственников в США, вдруг я смогу ехать в свободную страну, где можно говорить что хочешь, писать что хочешь. Что тебя не будут подслушивать КГБ и т. д.” Однако немного погодя я пришёл к выводу что нет, нехорошо. А что я хочу усиливать дядю Сэма (прим. Персонифицированный образ Соединенных Штатов Америки)? Нет, они прекрасно без меня обойдутся. Так куда же тогда? Я подумал, что есть только одно единственное место на свете, где евреи могут быть в своей стране. И это действительно миссия.

**Эл: Почему для человека важно национальное самосознание? Почему важно помнить о своих корнях?**

Эф: Знаете, это часть… Человек состоит из таких вот духовных кусочков. Мне важно, как обстоят дела в моей семье. Мне важно, как обстоят дела в моей “большой семье”. Еврейский народ — это моя большая семья. Мне важно, что происходит с евреями, которых я не знаю. Даже если они живут на другом континенте, на другом конце земного шара. С которыми я не согласен, которых я не люблю. Но если им больно, то я тоже испытываю боль.

**Эл: Почему Вы хотели учить иврит и преподавать другим?**

Эф: Изначально я не собирался становится учителем иврита, просто само таинство научение неукротимо манило и увлекало меня. Однажды мне посчастливилось участвовать в качестве лектора на “Неделе иврита” и ощущение того, что внимают каждому твоему слову, что ты сам понимаешь этот язык поразила меня. Как деталь огромного сложного механизма, без которой он перестанет работать.

**Эл: Я прочитала в Вашей книге и у меня возник вопрос по поводу эмиграции в Израиль. Что, чтобы получить разрешение туда переехать нельзя было иметь официально зарегистрированную работу. И что вас через какое-то время уволили. Могли бы Вы пояснить этот момент?**

Эф: Да, я поясню. Советский Союз разорвал с Израилем все дипломатические отношения после его победы в Шестидневной войне. Это было для СССР страшно больно. Из-за влияния международного общественного мнения им пришлось “открыть” ворота и начиная с 1971 года началась Алия (т. е. эмиграция). Формально, этого никогда не происходило, а происходило только объединение семей. Нужно было получить так называемый вызов (прим. Вызов-приглашение от родственников, обычно фиктивных, из Израиля) и принести данную бумагу в офис, что я и сделал. Дальше они должны были дать от себя некую справку, в которой было подтверждено отсутствие материальных претензий. Что никакое оборудование, приборы или деньги я им не должен. Однако они не хотели, чтобы другие евреи уезжали, и имели желание устроить демонстративное унижение/наказание и эту справку мне не давали. Это довольно забавно, ведь казалось, что в Советском Союзе всё должно быть урегулировано. Вот одно официальное учреждение требует такую справку, а другое просто её не даёт.

Не хочу, - говорит, - давать.

Так и не дали… Уволится с работы — это была одна причина. Вторая - всё что имело отношение к передовым технологиям было засекречено, то есть людям давали насильно так называемую секретную форму. Понятно, что это такое?

**Эл: То есть доступ и право пользоваться секретными материалами. Оно вроде на уровни подразделялось?**

Эф: Да. Третья форма, вторая форма. У меня была всего-навсего третья форма (прим. Имелось три секретные формы, которые подразделялись на: допуск к секретным сведениям (третья); допуск к совершенно секретным сведениям (вторая); допуск к сведениям особой важности-первая), которую имела каждая уборщица, но даже это имело проблемы. Мне заместитель директора говорил, что: «Вы у нас специалист молодой, но вполне опытный. Вы можете слушать разговоры в коридоре других специалистов.» - что было совершенным произволом. Это было построено на массе таких аспектов, что затрудняют людям путь.

**Эл: Хорошо, я поняла. Как Вы справлялись со страхом за своих близких, ведь в проекте по возрождению преподавания иврита, иудаизма и традиций евреев участвовала вся ваша семья (упоминались брат Михаил, его жена Оксана и родители).**

Эф: Как Вам сказать, про страх довольно много можно сказать... Самое тихое из всего что происходило было — это когда мы изучали иврит. Это был конец 70-х и его изучение не являлось чем-то грандиозным. Было много людей. По нашим понятиям, около пятисот людей, что занимались им в Москве, из скажем трехсот тысяч население могли принести неприятности. И у меня они были, когда на работе стало известно об этом. Это не было вопросом безопасности. Если углубляться в эту тему и спрашивать у других людей об этом, то они скажут, что данное занятие являлось подпольным. Однако это не так. КГБ (прим. Комитет государственной безопасности CCCP) об этом прекрасно знало. Они закрывали на это глаза до определенного времени. В более тяжелые моменты просто увеличивали давление, а в легкие игнорировали. А вот деятельность в других городах была точно запрещена. Наша семья не только изучала, но и впоследствии была вся вовлечена в проект городов.

**Эл: Что вы сегодня думаете и чувствуете по отношению к объявленной вами в то время голодовке. Когда я читала об этом в вашей книге, мне было страшно и я вам сочувствовала.**

Эф: Знаете…(смеется), я удивляюсь что это выдержал.

**Эл: Да, это было жутко даже читать. Просто представлять себе, что такое могло быть с живым человеком.**

Эф: Мне кажется, что… Я человек религиозный и мне кажется, что Господь дал мне совершенно необыкновенно совершенные силы. Мне посчастливилось быть инструментом в такой грандиозной борьбе. Быть инструментом победы. Совершенно невероятно… Кто был против нас? Сверхдержава. Колоссальный аппарат, да.

**Эл: Почему другие заключенные восприняли Ваше решение о голодовке было как “необычное развлечение”?**

Эф: Развлечение? Давайте уточним: были разные заключенные…

**Эл: В самом начале, когда вас еще не перевели в карцер.**

Эф: В самом начале я описываю тех двоих, что были со мной в камере. Понимаете, для них это всё действительно было развлечением. Голодовка была не их, а моя. Я был человек совершенно из другой вселенной для них и что может дойти до голодовки они себе вообразить не могли. Считали, что я просто преувеличиваю свою значимость. И тот самый Фастов (один из сидевших там) увидел перед собой сидящего человека, о котором в дальнейшем могут говорить и устраивать демонстрации. Ему казалось, что я это всё придумываю. Бывает в тюрьме, что человек попадая в тюрьму хочет приукрасить ту действительность на свободе. Скорее правило, чем исключение. Вот по этой причине. А дальше он сказал, что объявивших голодовку отправляют в специальные комнаты и сажают отдельно.

**Эл: Правильно ли я понимаю, что Ваш мужественный протест - это стимул для других не опускать руки? Если не ошибаюсь, то “202 человека из 13 городов” приняли участие в этом протесте?**

Эф: Да, правильно.

**Эл: А они тоже объявили голодовку в вашу поддержку или просто как-то вышли?**

Эф: Точно сказать не могу, ибо просто не помню. Во многих случаях была такая однодневная голодовка. В Соединенных Штатах была голодовка раввинов, по одному дню каждый. К сожалению, не всё что мне потом рассказывали у меня есть в качестве документа. В то время никто не заботился о том, чтобы документировать все эти события. Думали только о том, чтобы победить.

**Эл: Ещё упоминалось в самой последней главе, что ваша жена Анна тоже объявила голодовку в знак протеста на 24 дня, когда вас не выпускали в Израиль.**

Эф: Да, это уже другая история. Скорее семейного масштаба.

**Эл: Почему возникла мысль о создании группы бывших узников Сиона и женской группы после вашего освобождения?**

Эф: Это было летом 86 года, через несколько месяцев после моего освобождения. Я вышел в довольно тяжелом состоянии и последующие несколько месяцев меня приводили в чувства. У меня было время наблюдать за происходящим в стране и мне казалось, что есть серьезные признаки большого “потепления”. Примерно то, что было во времена Хрущевской оттепели (прим. Хрущевская оттепель - период с середины 50-х годов до середины 60-х годов, в котором улучшения отношений со странами каталитического блока).

Которая, кстати, евреев-то не коснулась. И я довольно четко построил для себя, что ситуация изменилась серьезно и будет очень глупо не воспользоваться этим. Я придумал для себя три вида деятельности, которыми надо заниматься и развивать их. Одна из них была группа бывших узников, так как их имена были на слуху. И если представить себе, что мы говорим одним голосом, то нас могут услышать. Были ещё и наши друзья, что продолжали находиться в заключении. И мы решили продолжить бороться за них, попробуем им серьезно помочь. Это была первая причина. Вторая причина — это то, что в ту пору были солидные и разумные международные женские организации. Я подумал, что мы могли бы в этой области тоже сказать что-то осмысленное. Есть матери и жены узников, что могут подчеркнуть нечто такое, что звучит лучше в женских устах. Вообще при всей жестокости этого режима к женщинам было более цивилизованное отношение. Избивать так скажем женщин было плохо, а мужчин - пожалуйста. И у меня были кое-какие связи международные в такого рода и мне казалось, что мы можем сказать слово, что власть не слышала до этого. И я создал такую организацию, а КГБ начало молниеносно организовать фабрику слухов с целью перессорить всех. Решили, что если женская группа, то сразу появятся различные сколки. Однако этого не произошло и можно смело приветствовать эту интеллигентную, эффективных и умную группу. Пожалуй, это был остроумный ход.

**Эл: Как эти десять лет борьбы изменили Вас?**

Эф: Знаете, очень сильно. Во многих планах. Во-первых, я довольно счастливый человек, который мечтает о чём-то в юности, но что редко сбывается в зрелые годы. У меня это было юношеской мечтой и мне посчастливилось это организовать. Во-вторых, я был частью некого исторического деяния и скажу вам, что никогда не знаешь удастся ли вести себя в условиях давления, в условиях тюрьмы, голодовки, карцера подобающим образом. Мне посчастливилось вести себя подобающим образом или по крайнем мере мне так кажется. Кроме того, многое в жизни построено на преодолении. Меня часто спрашивают о голодовке в карцере, как чувствует себя человек в этой ситуации.

**Эл: Чудовищно чувствует.**

Эф: На самом деле это очень интересно. Кроме того, что это ужасно, это очень увлекательно. Я сказал себе: “Знаешь что! Мало с кем проводили такие эксперименты. А давай посмотрим на себя со стороны насколько это возможно. Потому что это общечеловеческий опыт. Попробуем посмотреть на это со стороны, посмотрим на действия человека”. Я пытался, во-первых, это помогло выжить. Во-вторых, это действительно очень интересно.

**Эл: Что помогало вам морально справиться с тем, что происходило в тюрьме?**

Эф: Маленький пример: что такое карцер, вы наверняка читали в книге.

**Эл: Да.**

Эф: Представьте себе, что человеку не разрешают сидеть. Никакого карцера, никакой голодовки-ничего, сидишь себе дома. Но вдруг возникает проблема: не на чем сидеть, а лежать тоже нельзя. Простое упражнение, чтобы понять, что там происходило. Можно как-то опереться об одну штуковину, о другую. И так час, два, десять, утром, днём… И вот эти самые “друзья” следователи спрашивают “ а вот чем ты наполняешь свой день?”. Замечательный вопрос. Молитвой, размышлениями, разыгрыванием разных сценок. И в какой-то момент ты чувствуешь, что больше не можешь. Тогда начинается внутренний диалог. Я говорю сам себе “Я больше не могу” и отвечаю сам себе “Да, ты прошёл большой путь и действительно ты больше не можешь. А ещё час сможешь? Ещё час, и ещё час, и ещё...”. И оказывается, что… Знаете, много читали о том, что люди в экстремальный условиях не болеют, а начинают болеть потом, когда война кончается. И совершенно удивительно, когда ты это чувствуешь на себе. Вот наступил вечер и открыли тебе шконку (металлическая рама, внутри которой наструганные доски), которая в разных карцерах отличалась. В некоторых была металлическая полоса посередине, а в некоторых нет. Там, где нету-это рай. Потому что полоса ночью обжигает, холодно. Не знаешь, как положить ноги. Снимаешь с себя эту тонкую хлопчатобумажную рубашку и остаешься в одной маечке. И как бы хочеться себе одеяло придумать, а с другой стороны, холодно без неё. Накрываешься ей в качестве одеяла и думаешь о том, что неужели это когда-нибудь кончиться. А потом думаешь “А вот если я выживу, меня будут расспрашивать как это было, и никто не поверит”. Вот поэтому человека это меняет, даёт другую перспективу. Начинаешь понимать, что каждый день — это подарок. А кроме того, некоторая закалочка. Ничего, мы победили. Более того, я даже выжил.

**Эл: Почему Вы решили написать книгу?**

Эф: Очень простой вопрос. Понимаете, мне хотелось, чтобы это было достоянием общим, не только моей памяти. Мы бренны и не вечны, уходим. А хочется, чтобы вот это экстраординарное осталось. Дело не только во мне, скорее вообще не во мне. Я просто удостоился чести Всевышнего участвовать в этом. Кроме того, там было много людей, которых я хотел упомянуть, ведь они этого достойны. Поэтому мне кажется, что во всём этом деле есть вневременной аспект. Некоторая борьба сил добра с силами зла. Когда это происходит нужно уметь сказать спасибо наверх и людям, стоящим рядом с тобой и как-то донести. Знаете, есть люди, которые считают, что когда ты положишь всё это на бумагу, то у тебя получится выплеснуть свои эмоции. Однако у меня нет с этим проблем, ибо мы не жертвы. Это был бой, в котором мы одержали победу.

**Эл: Какие новые грани еврейства открылись для Вас в период израильской жизни? Как Вам в Израиле?**

Эф: Понимаете, здесь мы как государство. Государство — это вещь другого порядка. Ощущение моё такое, что мы наконец-то вернулись на своё место и заняли его. Это даёт ощущение удовлетворения. Практическая жизнь состоят из того, что ты ищешь приятный и неприятных людей. Кроме того, здесь, там, где я живу, есть небольшая община. Такая религиозная община, где можешь получить и поздравления, и помощь. и мы с гордостью называем себя Израильтянами. На вопрос “откуда ты?” я никогда не говорю Москва. Я говорю, что я из Маале-Адумим.

**Эл: Каково Ваше нынешнее мнение относительно компенсации за репрессии?**

Эф: Я бы не огорчился получить компенсации. Я просто не знаю куда подавать. Более того, около 15-ти лет назад я прибыл в Москву и пытался получить доступ к своему уголовному делу. Конечно, было бы было не просто к уголовному делу, а ко всему что КГБ наворотил до этого. Его наружнее наблюдение или “наружка”. И я беседовал с одним специалистом, с другим и никто не помог. Только одна дама, что считала себя большим знатоком во всём этом деле сказала, что надо сходить в приемную службы безопасности и отправить туда письмо. А я люблю такой театр, пошёл искать приемную.  Никто не хочет показывать её местоположение, как будто это те времена. Все вздрагивают, когда оказывается, что я её нашёл. Сидит там какой-то мужчина и неразборчивым голосом пытается понять, что мне тут, собственно, надо. Я ему отвечаю, мол, пришёл подать письмо для получения своего дела. С другой стороны, выскакивает какой-то офицер, большой такой, и грубым злым голосом лает “что вам тут надо?!”. Повторяю свою цель и протягиваю ему письмо. Он открывает его и начинает читать: читает так, словно там не буквы, а китайские иероглифы. Немного погодя он говорит мне опустить его в специальный отсек и велит ждать звонка. Через месяц звонок, в котором говорится о том, что дела моего найти не могут.

Через много лет, уже находясь в Израиле, меня нашёл мой адвокат Март Раск и попросил меня высказать своё мнение. Посоветовал мне связаться с одним эстонцем (Энн Тарто), который тоже был узником в какие-то года правления Советской власти и тот сказал, что можно попробовать подать, однако в самой Эстонии нет такого и она говорит, что не отвечает за то, что на её территории происходило и ей самой нужны эти компенсации.

**Эл: То есть утверждение, что государство не несет ответственности за преступления советского режима на своей территории можно считать неверным?**

Эф: Мне кажется, что в это лучше не лезть. Если государство под названием Эстония считает, что не несёт ответственности, то тогда, наверное, было бы правильно представлять мои интересы. Я понимаю, что у них с Россией отношения не идеальные, но было бы естественно не на меня всех собак спускать. Мне казалось, что она должна была хоть немного отвечать за это. Обращение со мной было, мягко говоря, не прелестным, скорее антисемитским.

**Эл: Пройдя через весь этот путь, что по вашему мнению самое главное в человеке?**

Эф: Я не могу ответить на этот вопрос. В человеке должно быть несколько вещей: он должен иметь некоторую духовную начинку. Цели, к которым он должен идти и некоторые ограничения. В нём должно присутствовать умение видеть других вокруг себя. Нужно стараться быть таким человеком, чтобы другим рядом с тобой было хорошо. У меня был один такой родственник, который был поразительным человеком. Вот он входил в такси и перекинувшись парой слов с таксистом становился его другом.

**Эл: Спасибо за то, что нашли время на меня и дали возможность узнать Ваше личное мнение.**

**\*\*\***

# АНАЛИЗ

**Смыслы еврейства**

Пока Холмянский рассказывал о себе, он развивал идею о том, что значит быть евреем. В детстве это ощущение появилось у него через проявления антисемитизма, затем переродилось в гордость через понимание большого вклада евреев в науку и культуру, и в юношестве оно начало проявляться через поиск свободы, своей миссии, а также “духовной начинки”, большинство из которых он не смог бы проявить в Советском Союзе, где все регламентировано и у евреев мало выбора. Еще один смысл еврейства для Холмянского - сопричастность евреев, человеческая близость, которая несмотря на разные взгляды и возможные недопонимания должна присутствовать в каждом человеке.

**Божественное провидение**

Холмянский, как религиозный еврей, выражает огромную благодарность Всевышнему, который дал ему (по его словам) совершенно необыкновенно уникальные силы, а также сделал его «инструментом» в такой грандиозной борьбе против Сверхдержавы.

**Борьба и преодоление**

Холмянский был гениальным стратегом, он точно понимал и представлял, что может сработать в этой рискованной борьбе со сверхдержавой-организация женской группы, группы бывших узников Сиона и демонстрации. Не только во внешнем мире, но в особенности во внутреннем, Холмянский проявил удивительную способность к преодолению сложностей, не все из которых можно просто преодолеть, не потеряв что-то внутри себя.

«Я говорю сам себе “Я больше не могу” и отвечаю сам себе “Да, ты прошёл большой путь и действительно ты больше не можешь. А ещё час сможешь? Ещё час, и ещё час, и ещё...”».

При этом он говорил: - «Мне посчастливилось вести себя подобающим образом или, по крайнем мере, мне так кажется…». Это указывает на его скромность, отличительный признак благородных людей.

**Кто понесёт ответственность за преступления, совершенные при советском режиме?**

Пройдя через унижающие человеческое достоинство испытания, и уже из Израиля, Эфраим задался вопросом виновности правопреемника СССР – России в преступлении, совершенном против него. Все его письма в российские ведомства и личное присутствие остались без ответа, ведь современная Россия не принимает на себя ответственность за преступления, совершенные против узников Сиона в СССР, и не имеет его дела. Дабы повлиять на ситуацию и добиться справедливости Эфраим в своем запросе, адресованном на тот момент министру юстиции Мярту Раску (занимал должность с 1999-2003 гг), задает вопрос о том, что как может такой человек, как Феликс Луйксаар, бывший при советском режиме прокурором и участвовавший в показательном процессе над Холмянским в городе Выру, после восстановления независимости Эстонии, может занимать должность советника канцлера юстиции. «...он не имеет права быть совестью общества и работать в ведомстве, призванном защищать права человека...»,[[11]](#footnote-11)- пишет в своем обращении Холмянский. Данный призыв, адресованный не сколько к министру, но и ко всем жителям Эстонии, с целью заставить задуматься о совершенных преступлениях при советском режиме, об ответственности исполнителей приказов «сверху», идущих на сделку со своей совестью и якобы действовавших «в соответствии с законами того времени».

Сейчас, более чем 19 лет спустя, Холмянский, что ранее подавал заявления сначала в Россию, а потом и в Эстонию, не видит смысла и не советует углубляться в данный аспект. Его расстраивает отношение к нему как государства Эстония, так и нынешней России, ведь любые попытки добиться справедливости тщательно перекрываются и замалчиваются.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования мне удалось познакомиться с понятием «отказников», их движением за свободу, а также пообщаться с человеком, что лично прошёл весь этот путь от отказа на выезд из страны и тайного изучения языка, до организации крупномасштабного подпольного проекта с целью возрождения еврейского самосознания в евреях СССР. История столь уникального человека поражает воображение и заставляет задумываться каждого, ведь не всем уготована столь сложная и опасная миссия, от которой зависит будущие не только одного человека, а целой нации. Всё началось с юношеской мечты, что позже переросла в огромный проект, пережила взлёты и падение, радость и горе, но несмотря на всё это свершилась, дав начало новой жизни в месте, где сердце по-настоящему бьется.

Его история, местами пугающая, но по-своему притягивающая внимание, помогла узнать много нового о том времени и дала возможность увидеть иную точку зрения, ведь он прошёл этот путь, не отрекаясь от своих убеждений.

1. Сайт Русская православная церковь. Книга пророка Иезекиля, 34:12. [Электронный ресурс] URL:// <http://www.patriarchia.ru/bible/eze/> (12.01.2021) [↑](#footnote-ref-1)
2. Сайт Pressbooks. Э. Холмянский: Звучание тишины, 2007. [Электронный ресурс] URL:// [https://ephraimkh.pressbooks.com](https://ephraimkh.pressbooks.com/chapter/%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%258f/) (14.12.2020) [↑](#footnote-ref-2)
3. 6 Сайт Pressbooks. Э. Холмянский: Звучание тишины, 2007. [Электронный ресурс] URL:// [https://ephraimkh.pressbooks.com](https://ephraimkh.pressbooks.com/chapter/%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%258f/) (14.12.2020) [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Сайт Youtube. Маханаим: О нелёгком советском прошлом, 2013. [Электронный ресурс] URL:// [https://www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=dpYkyTtLeEA#t=17m00s) (12.01.2021) [↑](#footnote-ref-5)
6. Сайт Pressbooks. Э. Холмянский: Звучание тишины, 2007. [Электронный ресурс] URL:// [https://ephraimkh.pressbooks.com](https://ephraimkh.pressbooks.com/chapter/%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%258f/) (14.12.2020) [↑](#footnote-ref-6)
7. Сайт Pressbooks. Э. Холмянский: Звучание тишины, 2007. [Электронный ресурс] URL:// [https://ephraimkh.pressbooks.com](https://ephraimkh.pressbooks.com/chapter/%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%258f/) (14.12.2020) [↑](#footnote-ref-7)
8. Сайт Библиотека «Алия». Хаузнер: 6 000 000 обвиняют, 1961. [Электронный ресурс] URL:// <https://vtoraya-literatura.com> [↑](#footnote-ref-8)
9. Интервью с Эфраимом Холмянским. [↑](#footnote-ref-9)
10. Сайт Pressbooks. Э. Холмянский: Звучание тишины, 2007. [Электронный ресурс] URL:// [https://ephraimkh.pressbooks.com](https://ephraimkh.pressbooks.com/chapter/%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b2%25d0%25b0%25d1%258f/) (14.12.2020) [↑](#footnote-ref-10)
11. Еврейский националист требует денег. Журнал «Хашахар», февраль 2002. [↑](#footnote-ref-11)