# Заменгофа 19 (Транскрипція до файлу Zamenhofa 19)

8 травня 1943 року німці викрили укриття за адресою вул. Мила 18, де перебувало кілька сотень людей і штаб Єврейської бойової організації. Наказали вийти, але жоден з бійців не підкорився. Кілька десятків із них покінчили життя самогубством, загинув і керівник повстання Мордехай Анелевич. Ті, що вижили, пробралися на «арійську» частину каналізаційними каналами. До кінця війни дожили близько десятка членів Єврейської бойової організації та кілька членів Єврейського військового союзу.

16 травня о 20.15 німці підірвали Велику синагогу на Тломацькій. Цей день вважається символічним закінченням повстання в гетто. Командувач німецької армії Юрген Штропп писав: «Єврейського кварталу у Варшаві більше не існує».

Однак євреї все ще переховувалися в руїнах гетто. Деякі озброєні групи чинили опір німецьким військам, які прочісували руїни. Ці групи отримали назву «грузовці», що походить від польського слова «грузи», тобто руїни. Вони стикалися з нестачею води та їжі. Помирали від виснаження і хвороб, розстрілювались німцями. Небагатьом вдалося потрапити до «арійської» частини. Останні покинули «кладовище гетто» у січні 44-го.

«У гетто кружляють тіні. Люди вилазять з нір, укриттів, підземних бункерів. Вони бродять по попелищах, заглядають у руїни, заходять у спалені підвали, шукають їжу та воду.