**טקס יום השואה – מב"ל מ"ד**

הנחיית הטקס- יעל - Yael

ביום כ"ז בניסן, יום הזכרון לשואה ולגבורה, אנו מתייחדים עם זכרם:

של ששת המליונים מבני עמנו שהוכרעו בקדושת מעונים לטבח ולאבדון על ידי הנאצים ועוזריהם.

אנו זוכרים ביראת כבוד

את עוז רוחם של אחינו שמסרו נפשם על עמם בקדושה ובטהרה.

את מסכת הגבורה של נצורי גטאות ולוחמים שקמו והציתו את אש המרד להצלת כבוד עמם.

את מאבקם הנשגב והמתמיד של המוני בית-ישראל על דמותם האנושית ותרבותם היהודית.

את חסידי אומות העולם, ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים.

בחרנו לציין את יום השואה תחילה בסרט שימחיש לנו את זיכרון השואה, כאשר עימנו נמצאים במאי הסרט ועימו רותה XXX, אשר תציג את עצמה ואת סיפורה האישי בתום הסרט.

לאחר מכן נקיים טקס קצר אשר יתמקד בנושא זיכרון השואה, 72 שנים לאחר תום מלחמת העולם השנייה.

סרט

שמיעת עדות מפי הגברת רותה

יעל - Yael

**זיכרון השואה בתקופת השואה**

עם עלייתם לשלטון החלו הנאצים להצר את צעדיהם של יהודי גרמניה בצווים ובתקנות שכוונו נגדם ונועדו להרחיקם מן החברה, להשפילם לנשלם כלכלית ולגרום להם להגר. גזירות אלה החלו בגזירה שאסרה על השחיטה על פי דין ישראל והקצינו לפגיעות ברכוש ולאחר מכן גם בנפש.

יהדות גרמניה היתה מן הקהילות הוותיקות באירופה. הקהילה היתה מעורה בחיי המדינה, אך היתה גם מרכז רוחני, תרבותי וחברתי בזכות עצמו. יהודים גרמנים רבים חשו עצמם כחלק בלתי נפרד מהמולדת הגרמנית. מולדת זו הפעילה עתה את זרועותיה השלטוניים כנגד היהודים.

בתפילותיהם של יהודי גרמניה תחת שלטון הנאצים החלה להתעורר מצוקה גוברת והולכת.

לקריאת אל מלא רחמים, הנכם מתבקשים לעמוד.

**אל מלא רחמים**

(שמעון – Shimon)

אֵל מָלֵא רַחֲמִים שׁוֹכֵן בַּמְּרוֹמִים,

הַמְצֵא מְנוּחָה נְכוֹנָה עַל כַּנְפֵי הַשְּׁכִינָה,

 בְּמַעֲלוֹת קְדוֹשִׁים וּטְהוֹרִים כְּזוֹהַר הָרָקִיע מַזְהִירִים אֶת כָּל הַנְּשָׁמוֹת שֶׁל שֵׁשֶׁת מִילְיוֹנֵי הַיְּהוּדִים,

חַלְלֵי הַשּׁוֹאָה בְּאֵירוֹפָּה,

 שֶׁנֶּהֶרְגוּ, שֶׁנִּשְׁחֲטוּ, שֶׁנִּשְׂרְפוּ וְשֶׁנִּסְפּוּ עַל קִדּוּשׁ הַשֵׁם,

בִּידֵי הַמְרַצְּחִים הַגֶּרְמָנִים וְעוֹזְרֵיהֶם מִשְּׁאָר הָעַמִּים.

לָכֵן בַּעַל הָרַחֲמִים יַסְתִּירֵם בְּסֵתֶר כְּנָפָיו לְעוֹלָמִים,

וְיִצְרוֹר בִּצְרוֹר הַחַיִּים אֶת נִשְׁמוֹתֵיהֶם,

ה' הוּא נַחֲלָתָם,

בְּגַן עֵדֶן תְּהֵא מְנוּחָתָם,

וְיַעֶמְדוּ לְגוֹרָלָם לְקֵץ הַיָּמִין,

וְנֹאמַר אָמֵן.

רוצה אני לבקשכם שלא תשכחו את המתים."

כך ביקשה דוניה רוזן בצוואתה הרוחנית לאחר המלחמה . דוניה היתה ניצולת שואה מפולין, חיה בגטו, נאסרה על ידי הגסטאפו וניצלה על ידי אישה אוקראינית. דוניה כתבה בכאב וביקשה מאתנו לא לשכוח את הקורבנות אשר לא זכו למקום קבורה, למצבות זיכרון ולעיתים אף לא לשם.

 (גלעד - Gilad)

**רחל אוירבך, ניצולת שואה מגטו ורשה שעלתה לארץ, כתבה:**
"יזכור אלוהים נשמת אבי מורי ונשמת אמי הורתי, יזכור אלוהים נשמות כל אהובי, שהלכו לעולמם במיתה איומה ומשונה - טרם זמנם... הנה חזיתי בדמיוני כי עומדת אני בעודי ילדה קטנה על ספסל מאחורי גבה של אמי, [...] בהתרוממי על קצות אצבעותי מסתכלת אני בעד האשנב לעזרת הגברים של בית התפילה אשר נוסד בידי סבי. והנה הכה הגבאי [...] שלוש פעמים במחזור על השולחן וקרא בקול רם, שישמעוהו היתומים של כל בית ישראל, העומדים לפני בית-התפילה ומחכים לרגע הזה.- אומרים יזכור!הגיע הרגע של האבל החגיגי, החוזר ארבע פעמים בשנה בחגי ישראל הגדולים, רגע הזכרת הנשמות. ואפילו אלה שכבר חדלו להתפלל היו באים בימים אלה לבית-התפילה ובהצטופפם [...] ליד הכניסה, בהתכנסם בחצרות וברחובות הסמוכים לבתי-הכנסיות שבערים, ציפו לאות הזה. - אומרים יזכור. וכל אח מבין היהודים הנותרים בחיים, שיגיע בקריאה עד הנה, ירכין נא ראשו ובעצמו עיניו יתרכז באבלו ויזכיר את נשמות קרובי משפחתו, כשם שאני מזכירה את שלי - את שמותם של אלה שאבדו ממני. [...]ואולם בסיום סדר ה"יזכור", [...] מצויה גם תפילה למען אלה, שהומתו בתקופות שונות במיתה משונה משום שהיו יהודים, ולא נשאר עוד איש שיעלה את זכר נשמותיהם.ואלה הם עתה הרוב.- אומרים יזכור!"

להקראת יזכור, הינכם מתבקשים לעמוד

(דורון - Doron)

יזכור אלוהים את נשמות אחינו בני ישראל,

חללי השואה וגיבוריה,

שהומתו שנחנקו ושנקברו חיים,

 ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם.

יזכור אלוהים את עקדתם עם שאר קדושי ישראל וגיבוריו

 ויצרור בצרור החיים את נשמתם.

(גיא - Guy)

***הנכם מתבקשים לשבת.***

משה ודוד ביקשו להנציח את סיפורם מול המוות הקרוב בדרכים שונות:

"משה החליט אפוא, בשבתו בבונקר, לכתוב במו ידיו באותיות של ספר תורה, סידור חדש, שיהיה גם מזכרת לזכר בני משפחתו שנהרגו על קידוש השם, וגם אחריו - אם יגזר גם עליו למות. ואולם עיקר כוונתו הייתה: שהעולם לא יישאר, חלילה, בלי סידור. השיג נייר, דיו ועט, ובמשך חודשים מרובים ישב במחבואו וכתב את הסידור על פני עמודים ארוכים ורחבים, בכתיבה קדושה, כמו שכותבים ספר תורה. בין התפילות, ולעיתים בגוף התפילות עצמן, ציין במקומות רבים את שמות קדושי משפחתו."

לאחר המלחמה הובא הסידור לישראל.

דוד קוניצפולר, בנה של חנה ציפורה, סיפר כיצד נפרדו מאמם לפני אקציית הגירוש בגטו צ'נסטוחוב:

"בסיימה את הלגימה, אומרת אמי דברי פרידה - שהם בעצם לפי תוכן הדברים מעין בשורת פגישה מחדש. [...] היא מצווה לא לשכוח ולא להשכיח מן הזיכרון והלב את חובת כיבוד אב ואם, שבעולם האמת, בעליית קדיש ובעלייה על הקבר ביום השנה, אם בכלל יהיה מקום קבורתה וישאר ממנה זכר..."

Don

Many poems were written during the holocaust and also during the last 72 years.

We would also like to remember with a short poem by XXXX

XXXXX

נעימה על ידי צמד הנגנים XXX,XXXX – הליכה לקיסריה, המוכר גם בשם אלי אלי, שנכתב על ידי הצנחנית שלא שבה – חנה סנש

Markus

After the holocaust and even nowadays we hear many leaders all over the world speaking about this dark period of humanity, emphasizing the importance of this memory.

XXXXXXXX

יעל - Yael הזיכרון הוא ערך מרכזי לעם היהודי. זיכרון השואה נכנס למעגל השנה היהודי באמצעות הזכרת נשמות, קינות במועדים שונים.
מקינתו של הרב אנדרה ורישארד נהר על קדושי השואה

(יהודה- Yehuda)

קינה

מילים: הרב אנדרה ורישארד נהר

"עת ישבו אבותינו בזכרם את ציון גם בכו מרורות

[...]

ולבניהם אנו, מה עוד נותר?

לא דמעה, לא נשימה, לא חיים, לא מיתר;

איש לא יביע את שבשרנו קורע

את סערת רוחנו לבטא לא ידע;

הזיכרון הוא לנו סיוט חסר צורה

הכאב - אך דומיה מעיקה.

[...]

למען תספרו זאת לבניכם ובניכם לבניהם,

ובניהם לדור אחרון למען ידע;

את אשר הותיר היריב האויב בִּלַע

את שֶׁמִן האויב פלט בא הצר ושיסע,

את הנותר מן הצר הרוצח כלה,

ויהי כאשר אמר לנו, כן היה."

יעל - Yael

נסיים בצוואתה של דוניה רוזן, איתה פתחנו את הטקס:

"רוצה אני לבקשכם שלא תשכחו את המתים. רוצה אני להתחנן לפניכם ולבקשכם בכל לשון של בקשה שתנקמו את נקמתנו, שתיקחו נקם באותם הפושעים שידם האכזרית הוציאה אותנו מן החיים. רוצה אני שתקימו יד לנו - מצבה שתגיע עד השמים, ציון שיראה אותו העולם כולו - פסל לא משיש ולא מאבן, אלא ממעשים טובים, כי מאמינה אני באמונה שלמ ה, שרק מצבה כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדכם עתיד טוב יותר ואז לא ישוב אותו רשע שהשתלט על העולם והפך את החיים לגיהינום."

שיר - צמד הנגנים שינגנו את מנגינת השיר החול יזכור....

(לבדוק האם יכולים לנגן – החול יזכור, **החול יזכור**, מילים: נתן יונתן לחן: נחום היימן)

בזמן הנגינה – אייל - Eyal יקריא מהשיר:

**גם ההד נדם**

מילים: רחל

וגם ההד נדם... ולא שרד מאום

מהזהב הטוב של מיכמני עבר.

עתה אביון הלב, עתה הלב עגום,

עתה הוא קר.

ואיך יחיה אדם? ואיך יוכל להם,

לבעוטי הווה ולרוגז הבאות,

באין לו כנף מחסה, באין לו חיק האם

של זכרונות?

המשך נגינה וסיום

אייל –Eyal

תם הטקס, כעת נמתין לתחילת הצפירה ונכבדה בקימה.