Magyarországon még a holokauszt túlélőinek körében is kevésbé ismert, hogy 1938 tavaszától 1941 decemberéig, az Anschluss és a második világháború csendes-öccse hádszintének megnyitása közötti időszakban közel húszzezer kelet- és közép-európai zsidó talált menedéket Kelet-Ázsiai, elsősorban Sanghajban, a világ akkor talán legnemzetközibb városában. Az elmúlt néhány évtizedben a sanghaji zsidók története világészerte az érdeklődés életére került; publikációk sorra jelent meg a témáról. A szerzők legtöbbször maguk a menekültek, akik a zsidó hagyományot követve elbeszélő fiainak a Távol-Keleterőt töltött egy évtized eseményeit. Kelet-Ázsia legnagyobb zsidó közösségének története az elmúlt években a kutatók figyelmét is felkeltette. Michael W. Blumenthal egyik sanghaji menekült, aki Jimmy Carter elnöksége idején az Egyesült Államok pénzügyminisztere volt, a történetek érdeklődését így magyarázta: „Ez elsősorban egy érdekes és fontos történet, amelyet azért kell újra elmesélni, mert furcsa és lehetetlen mese. Érdekes a különleges helyszín miatt, és fontos, mert az emberek egy olyan vegyes csoportjáról szól, akik a holokauszt túlélői voltak a világnak ebben az eldugott sarkában.”

**Sanghaj, a nyitott város**

Sanghaj 1842- óta volt nyitott kikötő. Az első ópiumhaborút lezáró nankingi szerződés értelmében a város egy-egy része felett a fenntartóságot a brit és a franciaik szerzettek meg. Az első külföldi telepek megjelenése a város életében gyors változást hozott. Politikailag és területileg Sanghaj három részre tagolódott. A déli és északi részekben elterülő kínai városrészeket a Francia Koncesszió és a Brit (később Nemzetközi) Settlement választotta el egymástól. A külföldi zónák mentesültek a kínai joghatóság alól, a nyugatias saját hazai törvényeik szerint bírósádokat, önálló közigazgatást hozhattak létre, a rendfentartásról maguk gondoskodhattak, konzuli fenntartóság alatt szabadon kereskedhettek, és misszionáriusok szabadon folytathatták hithirdetű tevékenységüket.2

Noha a 20. század elején az egymillió sanghaji lakosnak csupán egy százaléka volt külföldi, a nyugati civilizáció jelenlétének következtében Sanghaj a leggyorsabban urbanizálódó kínai településévé vált. Az engedményes területeken az utcákat 1865-től gázlámpák világítottak meg, a lakásokban 1881-től volt telefon, 1882-től villanylvilágítás, 1883-tól pedig vezetékes víz.3 Az első automobil 1901-ben jelent meg a város utcáin. Az autó tulajdonosa egy magyar üzeltetem, Leinz Lajos volt.4 A külföldi jelenlét központja a Huangpu rakpartján a Bund volt, ahol máig b iodromi hanguhatat idező neoklasszicista épületek sorozatnak. A brit konzulátus, a Hongkong and Shanghai Bank székháza és a vámház a britek gyarmati hatalmának szimbóluma volt. Az erősabbak megnyitott többi kínai kikötővárosba hasonlóan Sanghaj is nyitva állt a külkereskedelem előtt, és az 1930-es évekre a világ egyik legnagyobb kikötőjévé vált. A város lakossága ekkor megközelítette a négymilliót, a külföldiek száma pedig a százézert.

**Zsidók Sanghajban**

A zsidó közösség Sanghajban négy egymástól jól elkölönöthető csoportból állt. A városba érkezett első zsidók bagدادi szefárd családok fiai voltak, akik a 19. század második felében telepedtek le az új kereskedelmi lehetőségekért kínáló, újonnan megnyitott indián és kínai kikötővárosokban. A Sassoon, a Kadoorie, a Hardoon, az Ezra és az Abraham család tagjai az angolok támogatását is elvegeztek hamar gazdag kereskedőké váltak, és előbb-utóbb brit állampolgárságot is kaptak.

Közülük a legnagyobb vagyomra a Sassoonok tettek szert, akik a Sanghajban 1949-ben bekövetkezett kommunista hatalomvételéig Kelet-Ázsia legbefolyásosabb üzletembereinek számítottak. A „Kelet Rothschildjai” Bombay, Calcutta, Hong Kong, Singapur és Sanghaj központtal hatalmas gazdasági birodalom hoztak létre, amelyeket reprezentált központja, az 1929-ben épült 77 méter magas, azt deko stilusú Sassoon Building volt. A Sanghaj első számú telkenként, a Nanking Road és a Bund sarkán épült, irodáinak és luxusszállodáinak is otthont adó palotát a két világháború közötti időszakban Kelet-Ázsia legpompásabb épületeként tartották számán.5

A szefárdi közösség Sanghajban mintegy hétszáz főből állt. A zsidó bevándorlás második hullámában, a századvfordulótól kezdve Oroszországból askenázi zsidók érkeztek a városba, s a harmincas évek közepére közel ötvenezres közösséget alakítottak. A bagdadai zsidók és a kelet-európai aknának között a hagyománybeli közönségek mellett a legnagyobb eltérés az volt, hogy míg a zsidók Sanghajba a kereskedelmi lehetőségek reményében érkeztek, addig az askenázikat nem elsősorban a meggazdagodás lehetősége hajtotta. Számkora Sanghaj akkora inkább menekült volt, hiszen az első zsidók is legtöbbje a bolsevik forradalom utáni polgárháborús időszak pogromjai elől menekült a Távol-Keleterő. Néhány éven belül azonban neki is sikerült biztos egzisztenciát teremteni Sanghajban, így ők alkották a helyi zsidó közösség középosztályát.

A zsidók harmadik csoportja olasz, német és japán luxusgőzőkönként érkezett Sanghajba. Egész családok: a szülők és a gyerekek, sőt nemrítik a nagyszülők is együtt élvezték az első osztály minden kényelmét. A látszat ellenére azonban e közép-európai kereskedők és érdeklődési nemek lan dallamvágból hagytuk el berlíni vagy bécsi othonnakat, hogy a világ másik végére utazzannak. Ók német és osztrák zsidók voltak, akik a náci Németországból menekültek. Számkora Sanghajon kívül nem volt más választási lehetőség.
A négyedik csoportot mintegy ezer lengyel zsidó alkotta. Közülük volt a Mir Jesiva, az egyetlen európai zsidó vallássos iskola, amely megmenekült a nácik pusztítása elől. A jesiva rabbijai és diáikai – közel 250 ember – Lengyelországból előbb Litvániába utaztak, önmaguk a Szovjetunió keresztül Japánba, Kobe városába, Kobéból Sanghajba, ahol egészen a világháború végéig folytatották a Tóra tanulmányozását, amíg végre eljutottak Brooklynba.

A zsidó emigráció európai háttérre


Németország viszont egyre nagyobb területeket szerzett. Hitler előbb Ausztriát, majd a csehországos Szüdtája-vidéket is a Harmadik Birodalomhoz csatolta. Egyre több zsidó került német fennhatóság alá, s az ellenük folytatott szervezett terror is egyre erősebbődött. 1938 októberében a lengyel zsidókat kiutasították Németországból. 1938. november 9-én, a Kristályéjszakán a rendőrség alakulatok szinagógáikat szentség telenített meg, zsidó ősziblakokat körüli zsidókat vertek be, zsidókat vertek meg. Ezt jól szervezett és irányított erőszak hullám követte. Az SS verőlegényei a zsidókat begyűjtöttek, letartóztatták, koncentrációs táborokba szállították, és sokatokat csak azzal a feltételel engedték szabadon, hogy záros határidőn belül elhagyják az országot. Ez volt az a pillanat, amikor a legtöbb zsidó ortodox elhagyása elérhetetlen döntést. Akár a „világ végére” is elmentek, csak hogy menedéket találjanak.

Akkoriban a világnak csupán egyetlen pontja volt, ahol a beutazáshoz semmi felé, rendőrségi igazolásra, menlevélre vagy a vagyon helyzetet igazoló dokumentumra nem volt szükség. Ez volt Sangháj, a nyitott város. A Nemzetközi Settlemente való bejutás annak ellenére jelennek túnt a mindenféle elszánt menekültek számára, hogy Kínáráról szinte semmit sem tudtak, amit pedig a harmincas évek végén az országról hallhattak, az senkihez is tűnhetett vonzónak. 1937-ben kitört a japán–kínai háború, és a jénpok, a náci Németország szövetségesei, Sanghaj egyes részeit is elfoglaltak. (Ettől kezdve a második világháború végéig a tényleges hatalmat Sanghajban a japán hadsereg gyakorlotta. Hatvanéves lélekszámával egyébként is a japán volt a legnépesebb külföldi kolónia Sanghajban.)

Japán Kelet-Ázsia nagyhatalma


A japánok viszonya a zsidókkal szemben

Japán és Németország álláspontja a zsidósághoz való viszony tekintetében is szöges ellentében állt egymással. Japánban sosem éltek jelentős számú zsidók, ezért a legtöbb japán mintegy egymás ellenében volt státusz és mind az ő szövetségéről, és mivel a keresztény teológia-ban sem voltak járatosak, a vallási alapú antiszemitizmus is távol állt tőlük. Elmondhatjuk, hogy a júdó Japánban az antiszemitizmus hagyománya nem létezett. Az 1930-as évektől Japán úgy érzed, hogy a német propaganda hatása alá került, azonban a japánok számtalansúlyos Hitler fajelmélete, amely szerint az ázsiai népek alacsonyabb rendek lennének, mint az árja származású népek, érhetetlen és elfogadhatatlan volt. (A japánoknak is volt saját „fajelmélete”, amely szerint viszont ők tekintették azok a rendszerősebb ázsiai rendeknek, mint az ázsiai szomszédok.)

A japánok hasznos akartak húzni a zsidók ázsiai jelenlétéből. Úgy gondolják, hogy a japán Új Rendet, a gyors gazdasági fejlődést segítheti a zsidóknak tulajdonított vagyon és befolyás közvetlen érdeke. A japánok célja épnek ezért az volt, hogy a japán fennhatóság alatt álló területen teletelepülés a nagy szakmai tudásával rendelkező zsidó szakembereket és tapasztalt üzletembereket. A terv kidolgozói szerint ez a közvetlen haszon mellett hozzájárulhatott az amerikai tőke beáramlásához is Mandzsukuo iparosítása érdekében.

A japánok szemében a zsidók egyszerűen a fehér faj képviselői voltak, éppen ezért a hozzájuk fűződő viszonyt a testvérség, fajegyenlőség és igazságosság három elve alapozta meg. Mindezt azonban nem jelenti azt, hogy Japánban nem létezett antiszemitizmus. Az első japánok, akik tanulmányozták a judaizmust és megismerkedtek
az antiszemiztmussal, katonák voltak, akik orosz nyelvtudásuknak köszönhetően a Kolesak oldalán harcoló japán egységek mellett szolgáltak Szibériában.13 Nemcsak a nyugati hadtudományt tanulmányozták, hanem a bolszövök és a zsidók kapcsolatáról is új ismereteket szereztek. Ekkor hallottak először a zsidó világosszékesesvívóról és a „Cion bölcseinek jegyzőkönyvei” című közsémtiszt antiszemitizmum híradásáról.14 Az antiszemiztmusszal megfertőződött zsidó szakértők számára teljesen elfogadható volt a gazdag és befolyásos zsidóról kialakult szerte terjedt kép.

Mandszukuo már 1933-ban befogadott néhány Európából menekülő zsidó orvos és szakember. Úgyanezek jövőben több zsidó érkezett Sanghajba is, főként üzletemberek és magasan kvalifikált értelmesek. A japán–kínai háború kitörését követően, 1937 novemberében a japánok elfoglalták Sanghaj kínai negyedet, valamint a Nemzetközi Settlementhez tartozó három északkeleti városrész, köztük a komoly kárókat szenvedett Hungkou,15 és ott szigorú japán fennhatóság alatt kínai önkormányzati testületeket hoztak létre.

A menekültáradat megindulásának következménye a japán politikusok előtt Tokióban és Sanghajban is nehéz feladat állt. Igyekeztek úgy kezelni a menekültekért, hogy ne kerüljenek szembe sem Németországgal, sem az Egyesült Államokkal. Egyrészt meg akarták állítani a menekültek áradatát, másrészt viszont hasznat akartak húzni a zsidók gazdasági és politikai erejéből. Feltételeztek, hogy a zsidó bevándorlás esetleges akadályozása ronhat a japán–amerikai kapcsolatokat, és ezzel csökkenti a gazdaság fejletségéhez szükséges külföldi tőke beáramlását. A zsidók többsége azonban érvényes német üvélszólójéért érkezett, annak ellenére, hogy az első oldalon ott ékteleenedt egy nagy vörös „J”, a német „Jude” (zsidó) szó kezdőbetűje. A németeknek nem kellett vízum Sanghajba.16


Kik voltak a menekültek?

A legtöbbük a nürnbergi törvények szerint zsidónak számított. Vagy családostul érkeztek Kínába, vagy a családőt később követett a hozzátartozók. Németország zsidó lakosságának átlagához képest talán kissé magasabbak képzetek voltak, de foglalkozási megoszlásuk hasonló volt, mint általában a közép-európai zsidóságé. Anyagi helyzetük általában elmondható, hogy nem voltak szegények — legalábbis amíg a nácik le nem foglalták, vagy el nem kibóztak minden vagyonyukat, — de nem voltak különösen gazdagok sem.18

A társadalom egymásgyakorlati csoportjához tartozott. Általában már a születőidőkben is új életet kellett kezdeményezni, nemelyeknek nem is egyszer. Furuló városba költöztek, kisebb vidéki városokból a fővárosba, sőt a nagyvárossokon belül is lakóhelyet változtattak — legtöbbször nem öntsántukból. Sóka szákmáit is változtatták. Német-
A tömeges emigráció megindulását megelőző időszakhoz képest az 1930-as évek végén jelentős különbségek mutatkoztak a menekültekérdés kezelésében. A korábbi gyakorlat szerint minden nemzeti saját segélyszervezetet hozott létre, amely elsősorban a nemzetközi segélyszervezetektől és a hűnőírásoktól származó adományokra számláltott. Az ügyek száma eleinte kezelhetően alacsony volt, és a legtöbb néhányszágo hozzáadásához elegendő pénzügyi bizonyult az egyszeri pénzsegély. A segélyhez az általánosan elfogadott gyakorlat szerint közös formájában juttott a rászorult, azzal a feltétellel, hogy ami azt arra anyagi helyzetének javulásával módja nyílik, a pénzt visszafizetési. Komor Pál 1935-ben így írta le a Magyar Segélyalap célját: „Az alap egyik legfőbb célja annak elkerülése, hogy magyarok a közösség terhéhe váljanak, vagy hogy az utcán kolduljanak. Mindent elkövetünk, hogy azok, akik nem találnak itt munkát, hazatérhessenek vagy elhagyhassák Szaghát.”

Hazatérni? Vagy Szagháth elhagyni? A csendes-öccseé háború kiibolyása előtt ugyan voltak néhány tudatny, akik Szaghajból eljutottak az Egyesült Államokra, Kanadába vagy Ausztráliába, de a menekültek legtöbbször nem is reménykedtettek ilyesmen. A helyi segélyszervezetek munkatársai nem voltak könnyű helyzetben, amikor megválasztott körülvevők között keletkezett új problémákra új megoldásokat történnének. Arról talán voltak információk, mi zajlik Európában, de a zsidőként elnyelt kínai felkelés és az új származás miatt nem voltak tiszteletben, és bizonyosan nem tudták megértődni, hogy a német zsidóéletet megváltoztatták az elhatározás szerint. A helyi segélyszervezetek mellett több nagy nemzetközi szervezet is részt vett a segélyfelvételben. Kölcsönői révén jelen volt Szaghának az American Jewish Joint Distribution Committee (rövidítve: JDC), a Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) és a Nemzetközi Vöröskereszt is.

Meneküllet Szaghajban 1938 és 1941 között

Az elsőként érkezők még magukkal hozzottak vagyonra, akik élhöz. Váltak az emberek bútora, és teljes ruhatartót, volt, aki szerszámokat hozott, volt, aki még a vargáépítést is elszállította Szaghajba, és volt, aki Angliára vagy más országokon keresztül nagyobb mennyiségű pénzt juttattott ki Németországból. Mivel ezek az emberek nem más, mint megfelelő anyagi és társadalmi feltételekben lakó németországi zsidók, ezért nem voltak külön teremttetett és nem segítettek a helyzetre, mivel ezért a németországi közösségek központi intézményei külön részének magukkal és családjakkal származnak. Úgy tűnik, amikor a Gesta circle szigorú ellenőrzése mellett hagyatták, csak az emberek, akik csupán egy bűnözőt hozzottak magukkal, és annyit ruhat, amennyit magukon viseltek. Ök, eleinte legalábbis, segélyre szorultak.

Amint a menekültek terjedtek, a megfelelő anyagi társadalomból rendelkezők közül néhányan új üzletbe kezdtek, a szerelemdel pedig külföldi tulajdonú vállalatként kaptak állást, így szerepeltek közösségük keletkezésében, de mégis önálló egzisztenciát teremtettek. Az elegendő bevétel mellett rendelkeztek családok – ez mintegy négyez ember jelentett a város legkényszeresebb részén, a Francia Konziszióban belépett hízen vagy lakást. A többség azonban nem engedhette meg magánságuk, hogy drágára helyen lakjan, ezért Hungkubah, a Nemzetközi Settlement északkeleti részén található, japán nemzetisége alatt álló kerületen keresztül szállást. A háborúban ez a városrésznél szenvedte el a legnagyobb pusztítást. A házak egy része romos volt, és a lakóházak sokkal alacsonyabb voltak, mint az előzőként meglévőek.
Cohnal, aki román szülők gyermekeként Nagaszakiban nőtt fel, és folyókányan be- szétült japánul. (Érdékesesség, hogy japánul kiejtve a SACRA szó szakurának – magyarul „cseresznyevirág” – hangzik. Talán nem véletlen, hogy a szervezet címereben ott volt a cseresznyevirág.) A kijelölt övezet létrehozásához követően a japánokkal szorosan együttműködő SACRA léptet elő első számú helyi zsidó segélyszervezetett (habár a pénz továbbra is elsősorban az amerikai JDC-től származott).

Élet a gettóban

A kijelölt övezet – a menekültek szóhasználatával elve gettó – ugyanis nem volt szögesdrőttel vagy főlal felkerítve, de a hontalan menekültek csak külön erre a célra kiállított kilépési engedély birtokában hagyhatók el a terület. A rendelet értelmében a Sanghaj más részeiben lakóknek (kb. 8000 emberek) fel kellett számolniuk otthonukat, üzletüket, irodájukat, és jelképes összegért el kellett adniuk kínáinak vagy japánoknak. A kijelölt létrehozása a legtöbb ember karrierjének a végét is jelentette, hiszen ha a kijelölt övezetben kívül lévő vállalatoknál dolgoztak, a japán hatóságoktól nem kapták engedélyt a terület elhagyására. Japán részről a Hontalan Menekültek Hivatala volt a felelős az engedélyek kiadásáról. A hivatal japán munkatársa – bizonyos Ghoya – magát a zsidók királyának nevezte, és az engedélyek kiadásánál kénytűkért viselkedett a kizsolgáltatott menekültekkel szemben. Az egyik menekült emlékirata szerint gyakran kínással ért fel az egész napos váraszok a tűző napon, hogy végrehajtsanak az engedélyekhez. Csak azok kaphatták könnyedén engedélyt, és dolgozhattak egészen a háború végéig, akiknek a munkája a közjö gondolata, például az orvosok és a mérnökök.

A Sanghaji gettó sokban különösből az európaiaktól. A tizenötéter hontalan meneküllet nem zárta el teljesen a kül világtól. Ez már csak azért is lehetett, hogy volna, mert a másfél négyzetkilométernyi területen a külföldiek mellett vagy százzer- nyi kínai élet, akiknek eszük ágában sem volt elhagyni az otthonukat. A japánok nem is őrizték a gettó határait, csak néhány ellenőrző pontot hoztak létre, ahol útakadálkozást állítottak fel, és japán katonaik, orosz rendőrök vagy zsidó polgárdíjak teljesítek szolgálatot.

A kijelölt körzetei kényhány hontalan menekülteknek jeleneteket jellett a japán rendőrségen. A gettó engedély nélküli elhagyása érméletileg nem volt nehéz dolog, a gyakorlatban azonban igen veszélyes vállalkozás lehetett, hiszen egy kínai városban a külföldi ember igen feltűnő jelenség.

A menekültek egy része alkalmazottaként vagy önálló vállalkozóként a gettó- ban is talált munkát, hiszen azasfolas, lakatosra, cipészre, szabára továbbra is szükség volt. Volt, aki kávézót vagy kifőződést nyitott, az értékesítések, egykori tanáromberek közül pedig néhányan magánórát adtak ebédért. A menekültek túlnömmé többségének élete azonban a jótékonysági szervezetek adományaitól függött. Az elségényes emigránsok helyzete 1943-tól még nehezebbre fordult. A szén és a brikett ára elérhetetlen magaságra szoktott, és a menekültek lefoglaltak, hogy az emberek ne éhezzék. Az ingyen étkezések száma a napi háromról egyre csökkentett, és az adagok is egyre kisebbek lették.

1944 elejétől az amerikai JDC Svájc keresztül ismét küldhettek pénzt a japá- n fennhatóság alatt álló Sanghajba. A zsidó nyomozásra az emberek visszaküldték az emigránsokat. A háború elzárását követően az emberek visszaküldték a polgárdíjakat, és a menekültek újra fennállt a vállalkozások.

A menekültek sorsa a japán fegyverletelét után


Az emberek továbbra is alkalmazottaként vagy önálló vállalkozóként a gettóban talált munkát, hiszen azasfolas, lakatosra, cipészre, szabára továbbra is szükség volt. Volt, aki kávézót vagy kifőződést nyitott, az értékesítések, egykori tanáromberek közül pedig néhányan magánórát adtak ebédért. A menekültek túlnömmé többségének élete azonban a jótékonysági szervezetek adományaitól függött. Az elségényes emigránsok helyzete 1943-tól még nehezebbre fordult. A szén és a brikett ára elérhetetlen magaságra szoktott, és a menekültek lefoglaltak, hogy az emberek ne éhezzék. Az ingyen étkezések száma a napi háromról egyre csökkentett, és az adagok is egyre kisebbek lették.

1944 elejétől az amerikai JDC Svájc keresztül ismét küldhettek pénzt a japán fennhatóság alatt álló Sanghajba. A zsidó nyomozásra az emberek visszaküldték az emigránsokat. A háború elzárását követően az emberek visszaküldték a polgárdíjakat, és a menekültek újra fennállt a vállalkozások.
Jegyzetek

3 Hisziung Jücsé (szerk.): Lao Sanghaj ming zsen ming si ming vu tu kuan. Sanghaj, Sanghaj zsermin csbanosát, 1997. 198. (A tanulóványa a kínai szavak és nevek az ún. népszerű magyar átírásban szerepelnek.)  
4 U. 207.  
13 Goodman–Miyazawa: i. m. 80.  
15 Hungkou a városrész nevének népszerű magyar átírásá. A Kínában ma hivatalos átíráshoz, a pinyin szerinti átírás Hongkoug, a harmincas–negyvenes években a Sanghajban élő külföldiek által használt elfogadott írásmód pedig Hongkew volt.  
19 U.  
20 U. 107.  