


יותר בגרמניה הנאצית? אני נמצא במדינה אחרח? החוויה הזאת של השואה חילחלה עמוק לכל ישי ראלי ולכל אדם שגרל בארץ הזאת, וחה ברוד שפה זו טראומה פוסט־שואחית, שכל המדינה נמצאת בהלם. כל הצרות שיש במדינה וכל ההתנהלות

הכושלת, זה הכל בגלל הטראומה של השואה". גם שורשיו של קדימי לא נמצאים באירופה הקלאטית. ״אגי בא ממשפחה ספרדית בלי שום אוריינטציה לנושא השואה, אבל אני לא חושב שצי ריד להיות קשר ישיר בנושא הזה. יש המון עקבות בתחום ודברים שמוינים זה את זה עם השנים, אבל אולי בגלל שהמשפחה שלי לא נוגעת בזה באופן אישי רווקא קל לי יותר לגעת בפצעים הפשתוחוחים, כי היום הפצעים של הרור השני, ובעקבותיהם גם הרור השלישי, חוקים מאוד אני מרגיש דור שלישי, כל המדינה היא רור שלישי, ויש לוה את ההשלכות הפסיכולוגיות והפייוות שנמשכוֹת דורות הלאה". למה המוונה?


צילום: יריב 3ץ
השליחות שלי. ז"ך אדרת


הם בשנוות העשרים והשלושים לחייהם, רחוקים מהשפעת המלחמה ההיא, ובכל זאת חיים בצילה. מה מוביל צעירים ישראלים לעיסוק במעט אובססיבי בשואה. שי קדימי חוזר אל דמותה של מניה, ניצולת מנגלה ההולבת ודועבת לעת זיקנה, בביר שתיוי חזר מפיולין והסתגר באולפן ההקלטות, וענת אדרת לא תשקוט עד שהאינטרנט יתמלא בתמונות המנציחות את השואה. שלושה סיפורים על דור שלישי שממאן לשבוח ו| דני ספקטור

שר להביץ מהם הרבה על מה שעבר עליי שם ומה קורה לבוזור צעיר שנוסע לפולין בלי לדעת למה לצפות ומוצא מולו ערימות ענקיות של גופות ואפר במיידנק. במקום לקחת משככי כאבים הוצאתי דיסק, ואת הייתה התרפיה שליי." תחת הכותרת הלא מוגדרת ״דור שלישי״, אימצו שלושתם את השואה כנושא שמעסיק אותם שעות על גבי שעות, השִ פיתחו אובססיה, ליקטו מידע, העמיסו על עצמם מבחינה רגשית, ואף אחר מהם לא מתכוון להפסיק.

## לבי במזרח

"אין למשפחה שלי שום קשר עם השואה", מודה שתיוי, "אבל זה לא משנה כי כולנו דור שלישי. גם אם וה לא נמצא אצל המשפחה שלי, או זה נמצא אצל השכנים שלי מבֵאר שבצ שהיו ניצולי שואה, ותמיר הייתי איתם בקשר קרוב. אירופה הייתה מבחינתי כמו מולדח חורגת״. עשר שנים עבדו מאז אותו אלבום בוסד, שלא זכה לתהודה רבה בציבור, ושתיוי הספיק להתהתן בינתיים, ובאופן לא מאוד מפתיע אשתו היא גרמ" גייה שעלתה לארץ והחלה בתהליך גיור "ער היום מאור מוזר לי לנסוע לגרמניה. אתה חושב שהמדינה הזאת השתנתה? כשאגי נמצא שם, אני לא נמצא

 את השמלה, עונד את התכשיטים ונכנס לדמותה של מניה, ניצולת השואה הקשישה שמנסו לספר את סיפורה האישי רגע לפני שהיא מתאברת לעיני הקהל. "אני רועד מפחד כשיש ני" צולי שואה באולם", הוא מגלה. "זה מאוד מפוחיד כי אני לוקח את הנשמה של הניצוֹלים, את אחד הדב רים הכי פגיעים בהייהם, ומעבד את זה ומשנה את זה ואני משחק את מניה שעלולה להיראוֹת חיקוי רע ומתחכם וחה מפחיר מאוד". קדימי (28), המוכר בעיקר בזכות הטלנובלה ״האלופה", זוכה להערכה רבה ולדצלחה גדולה בתפקיד המורכב הזה, תפקיר שדורש מחיר נפטי לא פשוט. "צד היום עשיתי מאות הצגות, ועריין איץ הצגה של מניה שאני לא עוצא בסופה עם כאב ראש גדורל. זה מאמץ נפשי עילאיבהתחלה יש שבע דקות של שתיקה ארוכה, וכשהעיניים נפגשות עם הקהל לכל מילה יש נפחח רגשי עםכל כך הרבה אחריות, שאפילו אחרי שלוש הצגות ביום אני פשוט לא יכול להרשות לעצמי לעשות הצגה טכנית. כמה שאני רוצה שזה יהיה יותר טכני ושאני אשחרר את עצמי כבר, אני לא

מצליח. זה אמיתי בכל פעם מחרש״." ד״״ר ענת אדרת (35) חיפשה באינטרגט תמונה של טלאי צהוב. התוצאה הראשונה שהיא מצאה הייתה של טלאי שנמכר תמורת כמה עשרות דולי רים באתר המכירות אי ביי "זה הרגיז אווי נורא״, היא נזכרת. "ביקשתי מחברים באינטרנט שימצאו טלאי צהוב ויעלו אותו לפורום שאני משתתפת בו, אבל זו הייתה רק ההתחלה. אחר כך מישהו נכנס לפורום וביקש תמונה של יר עם מספר, וראיתי שגם אין כמעט תמונות כאלה אז ניגשתי למרצה שעובד

איתי וביקשתי לצלם לו את היד"ו. מדה, טתם במה לצלם לו את היד? "היה לי מאור לא נעים, אבל אמרתי לעצמי שאם אני לא אצלם אותו אז זה פשוט לא יהויה". "שמונה ימים על הפצצע", אלבום הבכורה של כפיר שתיוי (27) נולד בעקבות מסע בית הספר לפולין, "יצא דיטק מאוד בוסרי ופשוט, אגל גם מאוד אמיתי וחושפני, הטקטטים הוויים, אבל אפּ


## לפערדיאנT

 ${ }^{1} 17$בדרד כדל ה-ע' והא מיותרות אבל אתה לא ויחרת עליהן, ובך בתבת את שמך באותיות לשׁ הטנט ם ם שו מחנה הדינו שאויזוהבוֹת,
 ก. 7 . 67.45-129.42:11 Mละ
 THשאTB חל ה הצ ר





שטאלת את עצמך איך קרו חהד
 ה הטּ בעולם:שלך הצים המלחמד העולם הראשונה הייתה תרבות גרמוּת מובלאה;מוֹיקה ה IT קil amu aiminnum ה היח

 הואחרת״, בכי שקיבוּתיבּ דוד הבנתי שאיו- ולא יכולה להיות






 $4 \times-1107$ בשבגרות הבנחב השואה חוכוּ ת



 * ג ג Tשוח היטלב ביום השואוּובימים האחרים unima
 לוה לחוח埕

בעודיבאד לוּ הוא סבד של


,

כצעד שנוער לסטייע בהנצחה למען הרורות לות לות הבאים, היא פמתחה במפעל חשוב הקורא להעלות
 רוצה ליצור מצב שבו כל 'ישראלאלי, גם בעור מאוֹת שנים ולא משנה באיזה מקום בעולִם הוא יהיה, כשהוא יחפש תמונוות על השואה הוא ימצא. אם תחפש בגוגל 'שואה'תמצא 700 תמונות, ואם תחפשט באנגלית 'הולוקוסט' תקבל שני מיליון תוצאות. זה הו
 סף, גם הדור המבוגר שרוצה להיזכר וגם הצעירים שפשוט לא יודעים מספיק". למדה זה פל כך בִועך לך? "ואת השליחות שלי. ההנצחה וההנחלה של מהה שהיה בשואה לדורורות שליה הבאים והנה מה וההנחמובה של של מהיל אני יודעת שאם אני לא אצשה את זוה עה עכשיו, לא יהיה כבר מה לעשות בעוד אמזה שנים". גם קרימי שותף לדעתה. ״גם אם אני לא ארצה יותר, אני עריין אמשיך עם ההדצגה. אני פשוט לא לא יבול להפסיק, זה חוק ממני. אני מנסה לרכז את זו זה בתאריכים מסוימים כדי שתהיה תקופה משיׁל עבודה קשה, שאחריה אני לוקח הפסקה קצרה לומיד אני חוזר לזה. אני לא יכול שלא. ישׁ לי אחריות גדולו לה להביא את ההצגה הואת לכמה שיותר אנשים, אנִי גם רוצה
 השואה היא כר בלתי נרלֹה של חומרים לאמנים. מי
 קשה לי להגיר שאגני עושה את זוה למען הדרורות הבאים, אבל הנאה פרטית בני בטוח אין בזה וזה בטוֹ לא בידור. אגי מרגיש שאני עושה משהו שהוֹא בעל

חשיבות חברתית מאוד גבוהה וזוה הכי חשוֹב״".

העדות שרה עדיין פּצל. עי שרואה את ההצגה חווד גם אx המוד שלוהת

הדור הבא
"לצערי הבורות בארץ לגבי השואה גדולה״, אומרת אדרת. ״פרטיון סיפר לנו פעם שהוא נפגש עם חיילים והם לא ידעו מה זה פרטיזנים, איך אפּ שר? אני עוזרת לנוער להכיר אִת הנרשאים השוניבים, מעודרת את הרור הששני לדובב את הניצולים לולים ולעזור להם לכתוב את הסיפורים שלהם ולהעלות אלות אותם לִאינטרנט. יש אנשים שִמבוחינה טכנית ישׁ להם
an0 א



 הכלפה ביוחר טעסק בסאלה הואת, טל מל מה היה טם בכלל. ליצורים קשה לשאול את השאלה הואת".
 "מוזר לי לשיר את השירים מהוריטק ההוא מול קהל, ולמעשה בהופעות שלי כמעט שלא שרות שירים מהריטק ההוא, זה היה קשה לי מדים כשיש למ טקסטים שמגיעים מבפגים אתה לא יכול לתח
קדימי: "את אחחת הנששים אפילו לא פיגשתי, ניטיחי
לאתר אותה ולא הצלחחתי אז חשבתישׁה שיא מתה. יום
אחד מישהו אמר לי שהיא באה להצגה שליזי

בעיה לצשות את וה, כי איו להם מחשב או שו שהם

 עוחרים להם. יש וחעניינות גרולה של צעירים גום גם מתוך חובה טל בית ספר, אבל גם מתרך סקרנות. גושא השואה מאוד רחב, ולי מאור כיך בוּ בשארם נכנט לפורום וכותב שהוא מדריך בתגוצת נוער והוא רוצה

 אנטים כבר לא הולכים לספריות".







## 

היצירה של קדימי התפתחה אצלו בגיל מאוד צעיה 'כשטהייתי בכיתה ג׳ הגיעה אלינו ניצולת שואה לכיתה וסיפרה את הסיפור שלוה. אגי לא זוכר מילוה בממה שהיא אמרה, אבל יש לי לי תמונה מאור ברורה בראש של איך היא התלבשה ואיך נראה השיער שלה. נֶה נחרט לי בתודעצה. מאותו הרגע התחהיל הוחיפוש שלי אחרי התכנים של השואואח, שם התחילה הנבירה הפסיכיח שלי בנושא הזה, נבירה שעעברה כל פרופורציה וחצתה כל גבול נודמלי שא־ פששר לקבוע ומניה זה השיא. ההצגה שאני עושה היאיא סכר לכל האובססיה המטורפוֹת שלי לשואואוּ, לעקוב אחרי החומרים ואחרי האנשים. בגלל שלפני עשי לסר שגים לא היה אינטרנט הלכתי לספריות וישבתי שם כל היום לקרוא ספרי שואה. כשראיתי אנשים בסופר עם מספר על על היר לא התבריישת לתי, ביגשת אליהם וביקשתי מהם לוהיפגש, סתם כמכ לכה, משום מקום. רציתי לשמוע את הסיפור של האנשים הורורים

האלה, אם זה בסופר ואם זה ברחוב״,
מי היה הותה מניה? "מניה היא לא אישה אוחת, אלא אלא אישה שיצרחי על פי סיפורים של ארבע נשים שאת כולן פגשת במקרה. אחתת מהן אפילו לא פגשתי אלא רא רק ראית ביתי את דפי הער שלה ביד ושם כשחיפשישתי שם ערויות של ניצולי מנגלה. ניסיתי לאתר אותה ולא הצלחתים אז חשבתתי שהיא בטח מתה, ער שיום אחר מישהו אמר לי שהיא באה להצגה שליל אותו היום היה השיא שלי, זו הייתה ההדצגה הכי מרגשל שעשית לובית
 הפרטנר שלך הוא הקהל, וזו הייתה הפעם הרא השוח הונה שפחדתתי להיישיר מבט אליו. מבחינתי רק היא ישבו ישבה באולם באותו הערב, וכשהגעתי לחלק שלה בסיפור הסתכלתי לה בעיגיים והיא הינהנה לי, כאילו באישרה את הדרך שבה אני מגלם את הדמות שלה בלה בסוף היא באה לחבק אותי והיו שם נהרות של בכי בין שנינו. הקהל נשאר באולם כי הוא חשב שההצגבה עוד לא נגמרה".
 "להפך, אֵפילו עידנתי אחת מארבע הנטים שצליהן מבוסטת ההצגה הזריקה מורפיום לבת טלדה שנולדה במחנה כדי:לגאול אותה מיייסוריהה. במניה בחרתי לשנות את זה קצת, ובהצגה היא נוחנת ות את הילדה לאהותה שתהרוג אותה, וכבכה יצרתי קונפליקט. מעבר לזה מניה היא אישה ער ערירית על ולו
 כדורים, ובמשך שעה, עד שהם מתחילים להשמיע, הא מקליטה צל הטייפ את הסיפור הארו האישי שלה

 ת

"אנחנר רואים היוס סממנים בדור שלי שיש בזהם
 להגיד שהדור השני מקבל את ההצוגוה שלי מאי מאור קשה, אולי אפּילו קשה יותר מהניצולים, בי זו לא הצגה קלה״. ואילו אצל אדרחת, חלק גדול מילדותה עבר בבית סבה וסבתה ניצולי השואה, שלא חסכו בסיפוריהם

 ופתאאום ראיתי פורום חדש שנפתח בצ'חפוז' ועסק בהנצהה ותיעור השואה. באותו הרגע הבנתי שזה מה שחויפשתי כל השנים ומאז אני שם, עושה מה שאני

בולה בדי להנציח ולזכור את מה שקרה שם". קרז
 יבד לרדב עליץ, ומי שלא היה שם לא יודע מה היה




