**המחזה קצרה לטקס יום הזכרון לשואה**

**על פי הקטע - בגטו אין פרחים** -מתוך הילדים מרחוב מאפו מאת שרה נשמית

[על הבמה אמא וחנהלה ילדתה]

חנהלה: אימא'לה, מחר שבת?

אמא: כן, בתי.

חנהלה: אימא'לה, נלך אל החורשה לטייל?

אמא: לא נלך, בתי, אנו חיים בגטו. מהגטו אסור לצאת.

חנהלה: אימא'לה, הזוכרת את את שולה?

אמא: כן.

חנהלה: למה אינה באה אלינו?

אמא: שולה איננה בגטו.

חנהלה: נכתוב לה שתבוא.

אמא: מהגטו אי-אפשר לכתוב, ואי-אפשר לבוא לגטו.

חנהלה: אימא'לה, מתי אלך לגן?

אמא: אין בגטו גן, בתי.

חנהלה: ומתי תביאי שוב פרחים לשבת? כמו פעם, כשגרנו ברחוב מאפו?

אמא: חנה'לה, בגטו אין פרחים.

חנהלה: אז מה יש בגטו? [פורצת חנה'לה בבכי]

אני לא רוצה להיות בגטו. לא רוצה. אני רוצה שיהיו לי פרחים. לפחות פרח אחד. קטן. נלך מפה, אמא, נלך.