תמיד בצערם של עניים. חולפים עוד כמה שבועות והממונה נכנס לגלגול שלישי: אוכל בשעת אכילה, ושותה בשעת שתיה, וישן בשעת שינה. אלא שלא בשעת אכילה של שיה שתיה ושינה, הוא עדיין מכתת רגליו ומתרוצץ כדי למלא סיפוקם של הנצרכים. בין אם הללו דופקים על פתחו בין אם אינם דופקים. גלגול רביעי: חלפו חודשים אחדים עדיין הוא ממונה: צערו משתכך ודעתו מתיישבת, וכשאין עניים דופקים על פתחו הריהו שוכח מהם. גלגול חמישי: נענה לעניים כשפונים אליו, מבטיח הבטחות הרבה ומקיים מעט. ועדיין יש לו שמחה במקצת כשיכול לעזור. גלגול שישי: דוחה את העניים ב״לך ושוב״, שוב אינו מבטיח ואינו מקיים, דואג

לעצמו ואינו דואג לעניים, ועדיין אינו מחבב ביותר צרותיהם שלו של ישראל. גלגול שביעי: מקבל קורת-רוח כשעניים דופקים על פתחו הסגור, אינו יכול לא לאכול ולא לשתות ולא לישון אלא אם כן יודע הוא שעניים אומללים עומדים

בחוץ ואינם נענים, מקבל את יסוריהם באהבה רבה ונהנה מסבלותיהם...
 נלבב ודגול זה, מיקירי ירושלים ונאמץ-ביתו של הגאון רבי שמואל סלנט, קיבל עליו את המשימה של חלוקת כסף ומצרכים לעניים. יומם ולילה התרוצץ רו יעקב-יהודה בשכונות ״שערי-חסד" ו״בתי-אונגרן״ ובסימטאות ״מאה-שערים״ ו״בית-יעקב״, הקיש באמצע הלילה על הדלתות וחילק את התמיכה לנצרכים. הוא היה אץ-רץ מרחוב לרחוב, מחצר לחצר ומבית לבית, ולא חס על בריאותו עד אם השלים את המשימה שקיבל על עצמו. אמר ר’ אריה, זמן קצר לפני פטירתו: ״צדיקים מופלאים היו עיו בין ראשוּ בוני 'היישוב הישן' בירושלים, שמסרו את נפשם על קיום מצוות צדקה וגמילות-חסדים. אך אני מתגעגע למקלו של ר' יעקב-יהודה חפץ ז״ל, שבו נקו נקש על פתחי עניים, שעה שבא להביא להם קצת רווחה. דומה היה, כביכול, מקלו של ר' יעקביהודה הטוב והמטיב, למטהו של משה רבינו עליו-השלום, כמוהו עשה מופתים ונפלאות והחיה נפשות רבות מישראל. ואילו אני, מרותק למיטת חוליי ואיני יכול לעשות דבר למען הזולת. הוי, מקנא אני בו..."

דברים שנכתבו בדמע באחד מערבי השבתות, פגש בו העתונאי נח זבולוני במרכז העיר וראהו כשהוא raman coill עייף, חיוור ונרגש עד מאוד.

- "מה ארע, רבי? מדוע נפלו פניך? סיפר לו ר’ אריה כי זה שעות שהוא מתרוצץ ב״מגרש הרוסים״ כדי לטו לטפל
 שעו לדבריו וסרבו לשחררו. בתחנת המשטרה הריצוהו מאחד לשני, התייחסו אליו בזלזול ולא עלה בידו לשכנע את הנוגעים בדבר שהמעצר - בטעות יסודו. "חייבים למחות", "צריך לפרסם הדברים״, הוסיף ואי ואמר נרגשות. ליווהו נח זבולוני לביתו, ניסה להרגיעו ואף הבטיחו כי יפרסם הדברים. אולם כיון שהשעה דחקה, אמר לו זבולוני: ״כדי שאדייק בעובדות, שמא תאות בטוביך, להעלות בכתב את ראשי הדברים ואני אגש אליך במוצאי-שבת כדי לקבלם

מידך - ואפרסמם? הסכים לכך ר’ אריה ונפרדו לשלום. משהגיע זבולוני לר' אריה כדי לקבל הפרטים המבוקשים, הופתע ביותר שעה שקיבל מידו מסמך נדיר ומיוחד במינו, בו ר' אריה משים עצמו כעתונאי וכותב דברים היוצאים מן הלב, מלב כאוב ודואב.
ולהלן ה״כתבה״ ככתבה וכלשונה:
פגישה ושיחה עם הרב של אסירי ציון הרב ר׳ אריה לוין
ערב שבת-קודש, בשעה 2 לערך, פגשתי ברחוב יפו את הרב כשהוא הולך ונשען ע״י בנו הרב ר׳ רפאל. פניו חיוורים כזקנו, ובכל פעו פעם עמד לנוח. ניגשתי אליו ושאלתיו: ״אולי רצונו להביא טקסי?״ רשיו השיב לי: ״לא איש טקסי אני״. "אם רצונך ללוות אותי גם את אתה, יהיה יוּ יותר נור נוח לי ללכת ברגל". ליווינו אותו עד חדר דירתו ב״משכנות״, שם הרב גר.
 עוד להכין צרכי שבת, בכל זאת מוכרח אני לנוח מעט כי מהבוקר עד עתה, לא נחתי. הייתי פעמיים במשטרה להמליץ על נכדי מרדכי יודלביץ שנתפס בדרכו לתומו בעת הפגנה, באשר שמעתי כי שישה אנשים השתחררו עפ״י איזו המלצה. באתי למשטרה, הלכתי מתי מחדר לחדר, אחדים רשמו והבטיחו לי לשחררו כי לא מצאו עליו שום דבר. אמנם עלי לחכות על מי שהוא. חכיתי יותר משעתיים והלכתי לנוח לפי מצב בריאותי. אחר שעה חזרתי עוד הפעם, גם כן לא מצאתי את האיש הזה. אמנם כולם הבטיחו לי שישחררוהו. עשיתי זאת מפני שאם הנ״ל, בִי, חולה ורציתי למנוע אותה מצער. "אחר-כך ראיתי שהביאו את האנשים מהר-טוב לבית-המשפט. דחקתי

[^0]



















אני להיכנס בפנים והשופט התחיל לחקור אחדים．
＂בדגיע התור של נכדי，אמר האמת כי אינו מתערב בשום דבר．התחלתי אני לבקש רשות לדבר，להמליץ עליו，באשר אני יודע כי אינו מתערב בשום דבר，כי אם לא הייתי יודע ואת בברור，לא הייתי ממליץ עליו，כי ב״ה עד היום לא שיקרתי וביקשתי שיתחשב עם גילי וחולשתי אשר גם אני השתתפתי בסבל אחי ורעי．אך דברי לא הועילו כלל．אמנם הכל מן השמים ו׳כל עכבה לטובה״＂． בכל－זאת זלגו עיניו דמעות באמרו כי ״לעת זיקנותי，אבדתם את אמונתי מבלי לדבר שקר״．
 קודש，כאשר אמר．ביקשתי את בנו אשר עמד על－יד משכבו，שיבקש סליחת הרב על פרידתי מבלי לקבל רשות，אשר בטח יסלח לי．．． ranaze coill

サリリカーケリコセル゙ー
ר’ אליהו אפשטיין，נמנה היה על תלמידי ישיבת ״תורת חיים״ בעיר העתיקה בירושלים，שם למד גם ר׳ אריה עם עלייתו ארצה． נסע הרב אפשטיין יחד עם ר׳ אריה，באוטובוס שעשה דרכו מתל－אביב לירושלים，

בכביש לטרון החדש，שנפתח לתנועה מייד לאחר מלחמת ״ששת הימים״． כשהגיעו לירושלים，הסתכל ר׳ אליהו בשעונו ונוכח לדעת שנסיעתם ארכה כשעה ומחצה．פנה ר׳ אליהו לר׳ אריה ואמר לו：״הזוכר אתה שבצעירותנו， היינו עושים דרכנו מיפו לירושלים בעגלה והדרך ארכה למעלה מעשר שעות

ואילו עתה＇הרווחנו׳ כחמש－עשרה שעות．．．？＂ הרהר ר׳ אריה，ואמר：＂אכן，עלינו לפשפש במעשינו ולערוך＇חשבון－הנפש＇ כמה שעות בזבזנו וגרמנו לעצמנו＇ביטול תורה＇，שהרי יכולים היינו לקיים מצוות לימוד תורה גם＇בלכתך בדרך＇．．．＂
מלה - בסלע

אמר ר׳ אריה לשכנו：צא וראה，הרי ב״מלה טובה״ אחת בלבד，ניתן להטיב כה הרבה עם הזולת．אלא מאי？－מתעצלים האנשים מלומר איש לרעהו ״מלה




















परिधाओ










 , nitकरें
ixizz fur ~





















Trece at m(free) weisi






Whe Nal M nfor ala het ale Gel ire
 Hota,



[^0]:    raman coill

