## גרגון יוצאי קובל בישראף

## zap

דפי הנצחה ומידע מס' 14


יום הזיכרון לששואה ולגבורה- כ"ז בניסן תשס"ף- 25.4.2006


חוברת דפי הנצחה מסי 14 היא החוברת השביעית שבעריכת בני דור ההמשך בארגון קובל. חוברת דו-שנתית זו מציינת את פעילות בני דור הרמשך בהנהלת הארגון שהחלה לפני כשלוש שנים.

עניינה של החוברת הוא בראש ובראשונה בהנצחת זכר קהילת קובל שאבדה לנצח. אנו מנסים ללמוד על חיי הקהילה מהעבר הרחוק של קובל ועד ליום החשמדה, הוא ו׳ באלול תשיב, היום בו נלקחו תושבי הגטו השני של קובל להשמדה בבכובה. יום זה נקבע כיום הזיכרון לקהילת קובל, אירוע זיכרון אותו אנו מקפידים לקיים מדי שנה בשנה.

חוברת זו במתכונת מורחבת כבעבר, בעיקר תודות לפעילותו ההתנדבותית של בני גבירצמן, קדיק גדול לקהילה, ששוקד עבורנו על מלאכת התרגום מיידיש ומגרמנית. זו הזדמנות להודות לו שוב ושוב על תרומתו היחודית למען הארגון, בתרגום של כתבי יד, מכתבים, מסמכים וספרים, שחלקם מצהיבים מזוקן, קרועים וכמעט בלתי ניתנים לפענוח. וכמובן תודה ואיחולים לאלי מנדל, בכיר הקובלאים, שממשיך לכתוב ולספר ללא לאות על קות קורות הקהילה. אנו ממשיכים לראיין אותו והצטברו כבר עשרות שעות של שיחות מאלפות, על נושאים שהם חלק מהחיים האמיתיים של הקהילה, ביניהם גם נושאים שלא מצאו עד עכשיו ביטוי בכתובים.

פרקים המופצעים ביידיש ביספר קובלי, תורגמו כאן לעברית לראשונה, למען דורות ההמשי שאינם דוברי השפה. בחוברת זו גם שזורים תרגומים של פרקים נבחרים משים מיפנקם קובליו, הספר ביידיש שפורסם בארגנטינה בראשית שנות החמישים של המאה הקודוטיםת, ותרגומי מאמרים של קובלאים שיצאו במסגרת "ילקוטי וחהלין" ובמסגרות אחרות.

בחוברת זו, כבעבר, ניתנים קטעים ממספר ראיונות שנערכו לאחרונה, וקטעים מזיכרונות שבכתובים שהוציאו לאור בני הדור הראשון בהזדמנות זו אנו פונים ומבקשים לאפשר לגו לרו לריקין את בגי חדור הראשון, לקבל קורות חיים, מסמבים וצילומים הקשורים לקהילת קובל. בחוברת זו גם מספר מאמרים שנלקחו מאתרי האינטרנט, הקשורים ישירות או בעקיפין לקהילת קובל, ולסיפור חשואה וחגבורה.

אנו מאחלים לכל בני הקהילה, בריאות טובה, שלום ונחת.

## דברים שגישאו באזכרה: 63 שנה לרצח יהודי קובל, 11 לספטמבר 2005

אנו מברכים את יוצאי העיר לֹדומיר שהצטרפו אלינו גם השגה בקיום האזכרה השנוחית: אזכרה לזכר בני
 ב- ה' באלול תש"ב נלקחו שארית יהודי קובל, יהודי הגטו שב"חולות" להשמדה בגיא ההריגה שבבטובה.







 הנוראה. מעט מאוד בגי-קובל נלזחמו כפרטיזנים בנאצים, עקב התנאים האובייקטיבים ששררו אז.

63 שאים חלפו ובני הדור הראשן הקימו משפחות והיום חלק נכבד מחברי יוצאי קובל הינם בני דור שני,
 ותלקם, בניהם של החלוֹצים הראשונים שעלו ארצה בשנות העשרים של המאה הקודמת, כבר הגיעו לגבורות.
 במקום שקהילות גדולות מאיתנו נבשלו: הצלחנו לעניין את בני דורות ההמשך בהדמשך הפעילולות, בשימור ותיעוד ובהנצחת העיר ויהודיה.

מעבר לפעילות השוטפת אנו מתרכיצים כרגע באיסוף חומר מבני דור ראשון וממשפחוחיהם וקוּ וקיום ראיונות


 מחוך ספר פגקס קובל שיצא לאור בייריש בארגנטינו לפו לפני 55 שנה.
 שגיים מבכירי הרוצחים הנאצים. תרגום החנמקות הושלם צ"י בגי גבירצמן שגם חירגם אה העיתונוח

הגרמנית שדיווחה על המשפט. עיסינו להשיג את העדויוח של היהודים שניחנו במטגרת המשפט- עד עטה ללא הצלחהם פעילות זו, כשתסחיים, תחועד בחוברת מיחדזת. במסגרח פרויקט העדויוח של הבמאי שפילברג רואיינו בזמנו בעשרים קובלאים. גטר קובל מחרר בעד
 בשנים 1941-1944, פרק עלום וכמצט לא ידוע.
 וזה המקום לצייך שחסרים לנו להמשך הפעילוּ מחנדבים השולטים והמשודכנים באמצעים חהאלקטרוניים, גדרשת לצו עררה בעריכת ראיונות, חרגום וכו'. כל עזרה חחקבל בברכה.

מיהודי ארה"ב התקבלו, דרך חברתנו בת הדור הראשון, בלֹה זפרך, 2500 דולך שטיושדו אך ורק לצורך שיקום המצבה באחר הרצה שבבבובה. בלה מבקשה שנשפץ את האחר וניטע סביב למצבה עצים. ביצוצ פעילות זו תעשה רק בשגה הבאה. ערייץ לא הסתיים עביין צוואת המנוחה תמה קרביץ. בהקשר לזהצחת יהודי קובל שביקשה חמה ז"ל, הושגה התקדמות כרשהי המקובלת גם ע"י אנשי "יד ושם". חברנו בן דור המייטדים, דר' מרדכי זיר-ליברזוך, פתח לאחרונה ביוזמה טבורכת: בירורים עם השלטונות
 במשימה קדושה זו.
 ממשיכים וכותבים ומספרים לנו, בגי דורות ההמשך, על זיכרונוהיהם מהחיים בקובל שאיננה עוד.
 למצוא בדפי המידע שאנו מפרסמים. השנה הוצאגו לאור שני חוברות עבוח ברס של דפי מידע.

וכאמור אגו מבקשים מכל הקובלאים בני הרור הראשון, הסכמה לפגישות ושיחוח פנים אל פנים, או
 סמך החומר שקיים בארכיץ קובל. בחודשים הקרובים נרבו וגעביר לידיעתכם רשימה של משטחוח הקובלאים עלידם יש לנו מידע.
 אני מאחלים לפל באי האזכרה בריאות ומחת והמשך הקשר עם הארגון.

#  <br> ฯ . 






# מתוך הספר ״מנקט קובלי" שיצא לאור בארגנטינה, בשנת 1950, בשפת היידיש, תורגמו הפרקים על ימיה האחרונים של העיר ויהודיה. 

תרגום: בני גבירצמן.

## פרק י. <br> מלחמת העולם השניצה. - הסוביצטים משתללטים על העיר. - החיצט בעים תחרת השלטון הרוסטי-סובייטי

כאשר פרצה מלחמת העולם השנייח וגרמניה התנפלה על פולין (ב-1 בספטמבר 1939), ורוסיה חתמה עם גרמניה על ההסכם ה"״רוסי־גרמני" [הסכם מולוטוב-ריבנטרופ], שחביא לכך ששתי המדינות

הנזכרות לעיל חילקו ביניחן את פולין, נפלה עירנו קובל תחת השלטון הרוסי-סובייטי. הגבול הרוסי-גרמני באזורנו היה אז לאורך הנהר בוג, הנמצא 70 קילומטר מערבית לקובל. באותה תקופה זרמו יהודים רבים, בעיקר צעירים, שבאו מעברו השני של הבוג, לאחר שנמלטו בעוד מועד

מערים ועיירות פולניות, שלאחר מכן נכבשו בידי הצבאות הגרמניים.
באשר הטנקים הסובייטיים הראשונים, שלצידם צעדו חיילים וקצינים על מלוא ציודם ונשקם, נראו בעיר, קידמה האוכלוסייה היהודית את פניהם בפרחים והשמיעה הרבה סיסמאות וקריאות תמיכה

בכובשים החדשים עם מנהיגיהם.
הרוסים התארגנו בעיר והקימו מועצה שניהלה את כל ענייבי העיר. ככל שהאוכלוסייה היהודית היתה בטוחה שלא יאונה להם כל רע וכי השלטון החדש ידאג לאספקת מזון לתושבים, הורגש מייד מחסור במוצרי מזון. חסרו לחם, קמח ואמצעי מחיה בסיסיים אחרים. הרוסים תפסו את כל המוסדות והמיתקנים הציבוריים בעיר, והמועצה הוציאה הוראה לכל האוכלוסייה האזרחית לחירשם. הוראה זו, במובן, בוצעה מיוד. ההנהלה העירונית הצבאית תפסה גם שורה של חנויות גדולות ושירותים, כגון חנות הטידקית של יעסף שוחט, החנות הסיטונית של באקאליי, טחנותיהם של ארמניקט וצוקערמאן וחנויות גדולות דומות, שבעליחן לא הורשו להיכנס אליהן, והסחורות והמזו שהי בהן נמכרו לאוכלוסייה במחירים זולים
כל שאר החנויות הקטנות, המפעלים הקטנים ובתי המלאכה של כל המקצועות והמלאכות, לא נתפסו ויכלו להמשיך במסחר ובמלאכה כמו קודם, אבל חחתת השגחת השלטונות, שדאגו לכך שהמחירים לא

יהיו גבוהים מדי.
בן הוקמו מפעלים שיתופיים קטנים, שנוחלו יחדיו על ידי פועלים ובעלי בתים לשעבר. חומרי הגלם שנדרשו למפעלים הללו ולמפעלים הזעירים האחרים, ומוצרי מזון עיקריים כגון בשר, קמח ואחרים, סופקו תחת פיקוח קפדעי, באמצעות מועצת התזונה.
במקביל הותר לעסוק במטחר זעיר בין האוכלוסייה העירונית האזרחית לבין האיכרים מכטרי הסביבה, שנהגו לבוא העירה בימי השוק והירידים, כדי למכור את מוצרי הכפר שלהם. בזמן הראשון הזה של הכיבוש הרוסי, נשלחו מהעיר לעומק רוסיה, כחשודים בפטריטטיזם פולני או גרמני, הרבה פולנים עם משטחותיהם. גם כמה משטחות יהודיות עשירות (ארמארניק ואחרים) נשלחו לסיביר כבורגנים או מכיון שעברו על ההוראות והתקנות החדשות. בזמן הגירושים הללו צעלם מהעיך יוסף שוחט, חסוחר והגביר הידוע והמכובד, מבלי שאיש ירגיש בכך ומבלי שייודעע באיזה אופן. הי שאמרו, כי תמורת תשלום נאה קיבל מטוס, שהעביר אותו למקום

מיבטחים אי שם בחריל וכי משם הוא עבר לצפטן אמריקה (אבל איש לא היה בטוח בכך) כל אלה קרו בחודשים הראשונים של חכיברש הרוסי.מאוחר יותר קיבלו החיים אופי יותר שליו ויציב

וחהודים כבר החלו להתרגל לצורת החיים החדשה ולמחשבה, בי כך צריך להיות. זאת בפרט, לאחר שהחלו להגיע ממקורות שונים דריעות ולחישות בלתי רשמיות באיטו ברבריות מתייחסים הגרמנים, חנאצים, לאוכלוסייה היהודית בערים ובעיירות מהצד השגי של הגבול, שם נמצאים הגרמנים. בוודאי שכאן בקובל היו מרוצים ומאושרים מכך שקובל נפלח תחת השלטון

הרוסי, שבחסותו החיים הפיזיים של היהודים מובטחים ובמספר מקרים אפילו מועדפים על פני האוכלוסייה הפולנית.
אבל מצד שני שררה בקרב חלק מהיהודים אי שביעות רצון מסויימת (מובן מאליו שלא הציגו אותה בגלוי), מפני שהרי לא היו לגמרי חופשיים לעסוק במסחר, לעבוד במה שרוצים ואיך שרוצים, כפי שהיו רגילים קודם אצל הפולנים. אומנם בעת השלטון הפולני סבלו היהודים מאנטישמיות קשה ונאלצו לעמוד ברדיפות ונגישות שונות, אבל כל זה כאילו נשכח, כי עכשיו חשו יהודים שאינם חופשיים ושידיהם כבולות במסחר הרבה יותר מקודם. הכל היה תחת ביקורת והשגחה קפדנית של השלטון הסובייטי על כל פרט קטן במסחר ובתעשייה. זאת אל תעשה ואת ההוא אל תמכור. הכל היה חייב בדיווח וברישום במוסדות השלטון הנוגעים בעניין, ושום דבר, אפילו הקטן ביותר, לא יכול היה להיעשות ללא היתר מהשלטון הצבאי ואפילו מן האזרחי, שהיה בדרגה נמוכה יותר ונאלץ בעצמו לדווח על כל דבר להנהלה הצבאית של הער. אבל כאמור, התרגלו האנשים לאט לאט ובמשך הזמן, לצורת החיים החדשה וברצון או שלא ברצון, התאימו את עצמם לכל, אם היה להם נוח בכך או לאו. מפני שכל ברירה אחרת הרי לא היתה. הכאיב מאוד ליהודי קובל כאשר מידד עם כניסת הרוסים העירה נסגרו הגימנסיה העברית יתרבותי" ובית הספר "הרצליה" (מאוחר יותר נפתחה גימנסיה יהודית) והנוער היהודי הלומד, שעד כה חונך בעברית ודיבר בה, לא היה לו היכן להמשיך את לימודיו. בחדרים מהסיגנון הישן קן הירשו ללמד

ילדים ומורים מבתי הספר הסגורים נתנו שיעורים פרטיים בבתים יהודיים. כל בתי הכנסת ובתי המדרש היו פתוחים לכניסה חופשית של מתפללים יהודיים כמקודם, פרט לבית

המדרש העירוני הגדול, שהפך בידי הרוסים למחסן צבאי. החיים הלאומיים-חברתיים היהודיים בעיר, בכל צורותיהם וגוניהם, שהתנהלו קודם לכן, נעצרו וקוצצו והפעילות הוגבלה רק לסיוע כלכלי, סוציאלי או פילנטרופי. הנוער נהג להתכנס לבילויים בערבים באולמות הריקודים ובמקומות בילוי אחרים, כגון תיאטרון וקולנוע. צעירים רבים החלו לעבוד במוסדות ובמשרדים ממשלתיים והתמנו למישרות שונות. גברים בגיל צבא נקראו לשירות צבאי ונשלחו לרוסיה לשרת שם במקומות שונים. באותו זמן אירע מקרה שעשה רושם גדול בעיר. זוג שהיה להם מקודם ניירות דרישה ועיזות לארץ ישראל, שנשלחו על ידי) קרוביהם בארץ ישראל, הורשו על ידי הממשלה הסובייטית, לאחר מאמצים ממושכים, לצאת את הארץ. ביום שבו נסעו מהעיר, ליוו אותם יהודים, גדול כקטן, במבטי קנאה, על בך שהיה להם המול והזכות לנסוע. הכל איחלו לעצמם בדממה, שגם הם יזכו בנס כמו זה שאירע לזוג המאושר הזה.
בתנאים כאלה נמשכו החיים תחת השלטון הרוסי החדש, במשך שבעה חודשים. עד שבוקר אחד הופיעו על קירות הבתים בכל הרחובות, הודעות שבהן נאמר, כי כל מי שרוצה לעבור לצד הגרמני, כדי

להתאחד מחדש עם משטחתו הנמצאת שם, צריך להירשם ואז יקבל היתר לכך.
ואכן, יהודים ונוצרים רבים, שבני משפחתם נמצאו בפולין מהצד השני, תחת הכיבוש הגרמני, באו להירשם. שלושה חודשים לאחר ההרשמה- היה זה ב-10 ביולי 1940 בשעה 3 לפנות בוקר - העירו את כל היהודים שנרשמו לעבור לאיור הכיבוש הגרמני. התירו להם לקחת עמהם לדרך רק חבילה קטנה עם הדברים הנחוצים ביותר (כמה בגדים ומשון), ריכזו אותם במקום אחד ומשם שלחו אותם לעומק רוסיה. מאומה לא עזר, לא בקשות ולא השתדלויות. מה גם שלא היה זמן לכך, כה מהיר כברק נעשה הדבר, לעומת זאת הפולנים, הגרמגים והאוקראינים שנרשמו, נשלחו כפי שהובטח להם אל צידו השני של הגבול, לפולין תחת הכיבוש הגרמי
באותו רגע לא יכלה האוכלוסייה היחודית להבין את היחס של השלטון הסובייטי ליהודים, יחס שנראה כהבעת אי אמון בהם, וצעד שלילי לגביהם. אומנם לאחר מס התברר כי הודות לצעד זה ניצלו

המגורשים מהשמדה. אבל באותו רגע היה זה - כאמור -- דבר מטרוד ובלתי מובן.
הצעד נראה טאי-הבנה, מפני שהמשמעת והנאמנות של האוכלוסייה היהודית לשלטון הסובייטי היק מושלמים וכך גס נותרו לאחר מכן. רק ברקע היתה, כאמור, מידה מסויימת של אי שביעות רצון מוסתרת, בגלל השינוי בצורות החיים והתחושות הלאומיות, כמו במובן הכלכלי, שההודים היו מוכרחים (גם אם לא ברצון) לחתאים אליחם את עצמם, כי כך חיתה ההוראה והחוק של השלטון החדש.
וכך התנהלו החיים כחרגלם עד ל-22 ביוי 1941 כאשר הגרמגים ימח שמם חתנפלו על רוסיה ללא הצדקה.

## פרק יא. התנפלות הגרמנים על רוסיה וכניסתם לקובל

בערב הקיצי של יום ראשון, ה-22 ביוני 1941, כאשר העיר עדיין היתה שקטה ושלווה יחטית, ברגיל לימי ראשון, נפגשו יהודים מי עם בני משפחתם לבלות מעט ומי באירוע חברתי. בני הנוער בילו בין השאר באולם ריקודים ואחרים סתם טיילו ברחובות ושוחחו בגעימות. לפתע נשמערעש חזק של

מטוסים מתקרבים, והדבר משך את תשומת לבם של הכל.
אף כי לא היה נדיר לשמוע רעש מטוסים, שטסו לעיתים תכופות מעל לעיר, חשו הכל כאילו הפעם זה שונה מהרגיל. לכולם הינה לפתע תחושה מוקדמת של דאגה, חוסר ביטחון ופחד, בשומעם פתאום בערב הקיצי השקט והנעים, את רעש נחיל מטוסים, המתפשט כעטות טרף על פני השמיים מלאי הכוכבים. הכל יצאו מבתיהם לרחוב, כדי לראות מה קרה פתאום, ואילו מטוסים אלה שהופיעו לטתע בהממניהם באמצע הלילה. הכל התבוננו בשמים בראשים מתוחים והיהודים העלו השערות וסברות שונים. אחדים הבימ, כי אלה סתם תמרונים של כוחות האוויר הסובייטיים. אתרים - שבוודאי שולחים כאן צבא באוויר לגבול הגרמני, כדי לתגבר שם את העמדות, כי משהו מדברים ומשהו כבר שמעו אומרים דברים העוברים ממה לאוזן, שלא הכל חלק ולא הכל בסדר בין רוסיה עם ״הידידי" החדש (גרמניה

הנאצית), שמלכתחילה לא היה בו אמון, אבל כנראה שמסיבות דיפלומטיות וחישובים צבאיים
ועניינים אחרים, היו מוכרחים להשתיק זאת בינתיים, בדי להיטיב להתכונן מבחינה צבאית ולשמור
על הגבולות וכולי. כך עמדו יהודים ושוחחו כמנהגם.
גם אנשי צבא רוסיים, חיילים וקצינים, שבילו בלילה זה במועדוניהם ובבתיהם הפרטיים, יצאו לרחוב והתבוננו בשמים, מעט נרגשים ותמהים. אפילו להם, בך נראה, היה חחדוש בהופעת המטוסים הרבים כל כך בצורה פתאומית בואת, וגם אצלם היו חילוקי דעוֹת לגבי מקורם. של המטוסים, כמובן. הרי זה בכל זאת היה ערב, (היה חשוך) והם טסו בגובה רב. אבל בכל זאת הגיעו למסקנה, כי אלה "נאשי", שלנו, כלומר רוסיים. כך אמרו החיילים והקצינים בפירוש: "טא נאשצ" (משלמן) וכאשר קצין אומר כך בכבודו ובעצמו, הרי הוא יודע מה הוא מדבר ואז אין מה לטחוד, ומדוע צריך להיות מוטרדים! ואכן הכל נרגעו מעט וחזרו לבתיהם. אבל היתה זו שלווה מעושה, בי בלב פנימה היה לכל אחד בכל זאת קצת פחד ואות אזהרה, שמשהו לא טוב עומד בפתח, בין אם חמטוסים יהיו רוסיים או בכלל גרמניים. והלילה בכלל לא עבר בבתי היהודים בשקט. וכפי שניבא ליבם של יהודים רבים כל כך, שוב נשמע עם עלות השחר, באור ראשון, שאון בואם של מטוסים רבים מעל לעיר. מייד נשמעו פיצוצים עזים של פצצות מתפוצצות, שהרעידו את האוויר. מבוהלים יצאו כולם מבתיהם לרחוב כדי לראות מה קרה. הפעם כבר הטו משוכעעים הכל שאלה




נהרגו.
פחד ומורא אפטו את הכל נוכח ההפצצה הפתאומית שלא ציפו לה. כרכרות העזרה הראשונה התרוצצו בעיר, כדי לאסוף את הפצועים וחשו ממקום אחד למישנהו בדי לכבות את הבתים העולים בלהבות.
החיילים שהתאכטנו בקטרקטין ביגורקי ובבתים פרטיים, גראו מתחילים להתכונן לעזיבה בחיםוו ובבהלד. רכב צבאי, טנקים, ציוד צבאי אחר וכלי מלחמה, הופעעו בעיר במלוא ציודם וחימושטם. גם מטוסים רוסיים כבר נראו טסים והבהלה והפחד הו גדולים עד לאין שיעור, כי כבר נודע, שגרמניה תקפה את רוסיה ללא התראה והכל חשו מיוד, בי אסון גדול מתקרב. מחשש לחפצצות נוספות, נמלטו רבים אל מחוץ לעיר, לשדות ולחורשות. הי שהתחבאו במרתפים ובבתי אבן. יהודים רבים התחבאו עם נוצרים ב"קוסטשיאלי" (המסימחוצמנמ) שבקרבת "פאמיאטניק״ וחמל-עד שמימי גולמא), שהכומר שלה הזמין גם את האוכלוסיה היהודית לבוא לשם כדי למצוא מחסה מפני החפצות. למה ימים נמשכה חפניקה בעיר. החלו לבוא מהחזית חיילים פצועים רבים ובתי חחולים נתמלאו בהםם. גם בתי ספר, בתי כנסת ובניט אחרים ומיתקנים הפמו במחרחה לבתי חולים עבור החיללים הפצועים הרבים שהגעע. במקומות אלה קיבלו הפצועים עזרה ראשונה ומיד עשלחו הלאה.

מההפצצות התכופות והקרבות באוויר, בין המטוסים הגרמניים והרוסים, נעשו האנשים מבולבלים והתרוצצו ממקוס אחד למישהו, מבלי לדעת מה להתחיל לעשות ואיך להציל את עצמם. החזית התקרבה לעיר מיום ליום ואפילו משעה לשעוה. שכן בידוע החתקפה הגרמנית על רוסיה היתה בוגדנית וללא התראה, והכוחות הרוסיים הקטנים במספר לא יכלו ברגע הראשון להתייצב בכל עוצמתם נגד האוייב והיו מוכרחים לסגת.
פורסמה הודעה, כי מי מהיהודים שרוצה בכך, יכול לבוא עם הצבא הרוסי הנסוג. צעירים יחודיים רבים וגם יהודים מבוגרים, הצטרפו לשיירות הצבא ונסעו עמהן. מי ברכבת, מי בסוס ועגלה ואפילו בהליכה ברגל.
רוב הנוםעים היו כאלה שחשו לא לגמרי ״כשרים״ פוליטית מבחינת המימשל הגרמני חנאצי כאלה שעבדו במוסדות ממשלתיים רוסיים וכדומה. נסעו גם יהודים כאלה שסתם נבהלו ורעדו אפילו לשמע השם גרמני-נאצי. אבל החלק הגדול, אולי 90 אחוז מהאוכלוסייה היהודית, נותרו בעיר, מבלי לתאר לעצמם ומבלי להתכונן לאסון הגדול ולשואה הגדולה שציפו להם.
היו מקרים שבהם גברים שהיו מוכרחים לנסוע יכלו לקחת עמהם את ילדיהם ונשותיהם, אך האחרונות (הנשים) לא רצו לנסוע בגלל המחשבה הטפשית שמוטב להן לשמור על הבית ועל מעט הרכוש שלהם, שהיה חבל להו להפקיר אותם. יהודים רבים, רבים מאוד, דווקא כן רצו לעזוב את העיך אבל כבר לא היה להם מקום בשום מקום (בשיירות הרוסיות הנסוגות). לפני שהיה זמן להתבונן סביב היכן נמצאים בעולם ומה להתחיל לעשות, כבר הי כל הדרכים הרחק מחוץ לעיר תפוסות על ידי חיילים גרמניים וכנופיות אוקראיניות וכבר אי אפשר היה להימלט. הדבר קרה בגלל הבגידה והגייס החמישי (המרגלים) של אוקראינים רבים, שגיהלו עבודה מחתרתית לטובת

גרמניה ובכך סייעו להתקרבות המהירה של החזית לעיר. בשבת, ה־28 ביוני 1941, כבשו נחילי הצבא הגרמני-נאצי את קובל.
-•••

## קובל תחהת השלטון הגרמני-נאצי. - מותו האכזרי של הרבי מטרצסק, ר' וועלעווועלע

כשנכנסו הצבאות הגרמנים-נאציים העירה, עדיין בערו מספר בתים בחלקים הצדדיים של העיר וקרוב לתחנת הרכבת, לאחר שנפגעו בפצצות וביריות שזה אך פסקו, ואיש לא טרח לכבותן. אבל העיר גופה נותרה במעט לגמרי ללא נטק. יהודים שוב תלו זאת בברכתו הישנה של הצדיק מניסכיזש ז"ל, שפעם, לפני שנים, בירך את קובל כי לשריפות לא תהיה כל שליטה על העיך. רובה של האוכלוסייה היהודית נחבאה בבתים ובמרתפים. פחדו לצאת ברגע הראשון אל הרחוב. באותו בוקר עצמו העיזו יהודים שהתחבאו בחצרו של באקסער, לצאת משם. הם נתקלו בצבא העובר וכולם, 22 במספר, נורו בו במקום. ביניהם היה עורך הדין הצעיר יעקב גובערמאן. אלה היו ראשוני הקורבנות.
לפי הוראת המודעות הראשונות שהודבקו על הקירות בידי השלטון הגרמני, הלטו מנהיגי הקהילה
ודלי פאמעראנץ, משה פערל, ורידרע ועוד כמה בעלי בתים, עם ראש הקהילה, חרב נחום משה
טועערסקי בראש, להתייצב לפני מפקד העיר, קעמפף. הוא הורה להם שכל החנויות והשירותים ימשיכו לפעול ועל כולם כמו גם על כל הבתים היהודיים הפרטיים צריכים לתלות טבלאות צחובות. כל היהודים, גברים, עשים וילדים, חייבים לשאת על זרועם סרט לבן עם מגן דוד כחול. מובן מאליט שהחהוראה בוצעה.
בשנפתחו החנויות, הופיעו הרבה איכרים אוקראיניים, לרוב שקצים צעירים, ולקחו מכל הבא ליד במחירים אפסיים ורבים אפילו כלל לא שילמו.
בחנויות רבות נכנסו חילים גרמניים ואזרחים אוקראיניים וסתם שדדו מכל הבא ליד. מיתקנים ורהיטים הם שברו והשליכ לרחוב. החילים הגרמניים שעברו ברחוב התבוננו איך הרכוש והסחורות

הרדריים נשדדים ומושמדים ונהנו הנאח פראית מהמראה שנשקטף לעיניהם, הצופים חמרוצים.
כעבור יומיים חוקמה על ידי השלטון הגרמני כנופית-משטרה, שהורכבה ממספר גדול של שקצים
וביריונים אוקראינים מתושבי קובל גופה וגם מכפרי הסביבה.
מנהיג השוטרים הרוצחים האוקראימים היה דיר פורוגוב (תושב קובל) ואשתו, שחתבלטה במעשיה
הרצחניים לגבי היחודים עוד יותר מאשר בעלח.
המפקד הראשי של המשטרה האוקראינית החה גרמני אחד, פשעע בשם מאנטעל.


 ציתנה הוראה
 את וקניהם ושיחררו אותם בלעעג ובצחוקוק פרועו.


 ולבסוף נכרח ראשו והוצג בחלון הראוחה של הקואופרטטיב האוקראיני, שם נותר כמה ימים.



בשבועיים לאחר הימצאם של חגרמנים בעיר, חוקם יודנראט (מועצת ידחודיט), לפי חוראת קעמפף








 מקובל ומאלה שהגיעו אליה ממקומות אחרים, הצטרד כל יום להוליד את העובדים לעבודה ולהחזירם משם.


 חוא איצם לירות בכולם. פעם אחת דרש קעמפם מספר גדורל של פרוות (פוטערים) בשביל הקצינים ובזמן שנקבע אכן נמסר
























פעם אחת שחט פעלדמאן הקצב פרה בהסתר. היה זה ערב פסח. הוא התכוו לכך שליהודים יהיה בשר כשר לפסח. למשטרה האוקראינית נודע הדבר ופעלדמאן נעצר. לאחר יום שלם שבו הוכה מכות רצח, הכריחו הרוצחים את פעלדמאן עצמו להקים עמוד תלייה ליד דירתו של משה שויב, ברחוב ווארשאווסקי פינת בריסקעער והוא אכן נתלה על העמוד הזה. הקדוש פעלדמאן נותר תלוי על העמוד יומיים עד שהירשו להביא אותו לקבר ישראל. זה קרה ביום

הראשון של פסח משנת היתשיב (1942). באמור, היה היודנראט מוכרח לספק כל מה שקאסנער דרש. הטובים בחייטים, סנדלרים, נגרים ובעלי המלאכות שהיו בקובל, היו מוכרחים לעבוד אצלו. כמצחצח המגפיים שלו הוא בחר בסטודנט

געלמאן.
פעם אחת הוא ציווה, כי היודנראט עעמד לרשותו כמה מבעלי המלאכה הטובים ביותר במקצועות שועים, עשרים איש בסך הכל. ביניהם היו גם החייט קאגאן והסטודנט געלמאן. קאסנער הוליך את כולם לבית העלמין וירה בכל עשרים היהודים. כמה ימים לאחר מכן הוא שוב הורה ליודנראט להביא אותם בעלי מלאכה לעבודה. כאשר עענה שהם אינם ואין יודעים לאן נעלמו (חשששו לומר לו שהוא עצמו ירה בהם) הוא צעק ואיים לירות, עד שחיו מוכרחים לומר לו את האמת, שחוא עצמו הרי ירה בהם. ואז קאסנער השתולל וייצר הרצח בער בקירבו מרוב כעס, מדוע היו מוכרחים לחביא לו אז (להריגה ביריה) בדיוק את העובדים הטובים בירתר, שהוא צריד אותם עכשיו...

## פרק יג. גירוש היהודים לגיטאות. - החיסול הראשון של יהודי קובל

בשהחלו להגיע דיעות באמצעות מקורות מחתרתיים, כי בערים ועיירות שונים, כגון ראוונע (רבבטה), לוצק, ראזשישטשש (רוזישץ) ומקומות אחרים, הרגו את כל היהודים, לא רצו יהודי קובל להאמיו ולהפנים את המחשבה הנוראה כי גם כאו, בקובל, יכול להתרחש משהו כזה. שם, אמרו יהודים, זה קרה מפני שבודאי לא מילאו אחרי כל דרישות הרוצחים. בעיר אחת, אומרים אוֹים, הרגו חייל גרמני. באחרת התחבאו פרטיזנים אצל היהודים ולפיכך נקמו הגרמנים בכל החהודים.
אבל כאן, בקובל, הרי היודנראט ממלא כל כך בדיוק אחרי כל מה שנאמר לו ונדרש ממנו. משום כך לא יתרחש כאן אותו דבר כמו בערים אחרות. כך האמינו יהודים וקיוו לנס, שבכל זאת, לא כולם

י"הרגו. וזאת למרות שבכל יום ראו את המוות מול העיניים.
בשעמדו לצאת לעבודה, היו נוהגים להיפרד מהאשה והילדים. שקן אף פעם לא היו בטוחים בי יחורו חיים. לא פעם קרה שקבוצת יהודים הובלה לעבודה, ובשובה, לאחר יום עבודה מפרד, עורתה כולה ואיש לא ידע היכן עותרו הגוויות. ועש לציין, כי באותו זמן כבר חוייבו יהודים לשאת שני טלאים צהובים. אחד על החוה והאחר על הגב). וכך, בטחד ובמורא, חיו יהודים (אם אפשר לקרוא לכך לחיות) עד ה-31 במאי 1942, כאשר ניתנה

הפקודה שהיהודים יעברו לגטאות.
גטאות היו שניים. גטו אחד ב״חולותי, שהקיף את הרחובות לסטאפאדאווא עיסטפוחוברה, חתך את
רחוב תחנת הרכבת החדש (עבו-קולמבה), רחוב תחנת הרכבת הישן (סטרה-קולייטת) ועבר על פני הרחובות הקטנים התחתונים שמסביב להם. גטו "החולות" החה מיועד לשיכבת הפועלים. הגטו השני היה ב"יעיר" והחל בגשר "העירוני" בדרך לוצק (גשר הבטון שברחובורשבסקמ) והגיע עד לשאר

גשרי העיך (בדרך בריסק -- ליד חצר הרבי מטריסק; ברחוב מאצעו (מאצי״ב) - ליד
 רדאשרוה. ר.s. ובדרך לודמיר, ליד המנסייה הקטנח). גטו זה היה מיועד למי שהמו סוחרים ובעלי

מקצועות אחרים.
כדי לדעת מי צריך להימצא באיהח גטו, חולקו כרטיסים לבנים ורוקים וכל אחד היה צריך ללכת לתחנת המשטרה כדי להוציאם. בעת הוצאת הכרטיסים קרד, שמשפחות שלמות נחצו לשני הגיטאות. הבעל בגטו אחד ואשתו וילדיו בגטו השני, וכך גם לגבי בני משטחה אחרים. היהודים ראו ורשו, בי הקמת הגטאות אינה מבשרת להם טובות והפחד, חבהלה והמחומה היו גדולים. בכיות ויללות קורעות לב טשמעו מהמשפחות שלמי הכרטיסים שקיבלט, לא צכלו להימצא

יחדיו בגטו אחד. שום דיבורים, שום תחנונים לא הועילו מאומה. את מי שניסה לומר משהו, הימו והרגו. הכאוס והמהומה היו עד לאין שיעור ובכיית הנשים והילדים הקטנים עלתה עד לב השמים למעבר אל הגטאות הוקצה זמן של לא יותר משש שעות. באותו יום שבו ניתנה הפקודה, צום רבעי הם 31 במאי 1942, כאשר כל היהודים כבר נמצאו בשעה היעודה בגטאות, לחוצים וצפופים בחדרים, בפרוזדורים, בכוכים ואיפה שרק היתה חתיכת מקום פנוי אצל מישהו בבית, חתנפלו עליו יחודים עם חפצי העוני שלהם, עם שאריות רכושם שהצליחו לחלץ במהלך השעות המעטות שניתנו להם כדי

לקחת אותם עמהם.
היהודים האומללים התיישבו כמה משפחות בבית אחד, מספר משפחות לפעמים בחדר אחד. הם הביטו זה בזה בדממה, כאילו שאלו : נו, יהודים, האם אתם רואים למה הגענו וכעת מה הלאה! הי"מה הלאה!" חתך וניקר במוח, ניבא משהו לא טוב ואפילו נורא. אבל כל דרד לחילוץ, כל הצלה, לא

נראו לעין.
נעולים היו כמו חיות בכלוב. כל הדרכים, הרחובות, הסימטאות והגשרים לאורך כל הנהר בגטו "העיר" וכך גם בגטו "החולות" היו שמורים בקפדנות על ידי חיילים גרמניים ושוטרים אוקראיניים, ובמילא אפילו קן היו יכולים להתגנב מהגטו דרך איזו פירצה - לאן היו הולכים? ולאן זה נמלטים? (במהלך החודשים הראשונים של הכיבוש הגרמני, עוד לפני שגירשו את היהודים לתוך הגטאות, הצליחו מספר צעירים לברוח מהעיר, למרות כל השמירה הקפדנית. מי מהם הצליח להתאחד עם הפרטיזנים ביערות ומי מהם הסתתר אצל איכרים מכרים טובי לב בכפרים שמסביב לעיר. היו גם אאלה גויים).
אבל זמן רב להרהר לא ניתן להם. למחרת, ה-1 ביוני לפנות ערב, זאת אומרת בדיוק 24 שעות אחרי שהיהודים ננעלו בגטו ״העירוני", ניתנה הוראה שכל היהודים בגטו יתכוננו לנסיעה למן ארוך אל מחנה עבודה. יהיה זה, כך הבטיחו להם, מחנה עבודה מיוחד ליחודים. אם היתה זו אמת מה שאמרו להם או לא, היהודים חשו שכעת בא קץ חייהם. שוב פרצו בהלה ומהומה גדוליםם. פחד ומורא שלטו בכל. שוב חדששו נשים וילדים את בכיותיהם שזה אך שככו ואיש לא יכול להרגיע את רעחו.
האנשים ראו כי הכל אבוד, כי הולכים אל הסוף. אבל איש לא יכול היה למצוא עזרה. בל הלילה התכוננו. הי שהכינו לעצמם מעט מזון והיו שהכינו בגדים כדי לקחת אתם, במחשבה שבכל זאת יש אמת במה שאמרו להם, בי יעבירו אותם לאיזה מחנה עבודה. והט מי שישבו כל הלילה והמתינו לכך שכבר יבואו להוציאם מהגטו, ושהסוף כבר יבוא מהר, ויהיה הקץ לסבל ולחיים כאלה, שממילא לא היו טבר חיים
היו גם יהודים שהתחבאו במשך הלילה במרתפים, בעליות גג ובמחבואים אחרים. הם חשבו שאולי
יצליחו בכל זאת להציל את חייהם (וכמה מהם אומנם הצליחו בכך).
בעליית גג אחת, בביתו של לייזער סוויניוך (אליעזר סווניוק), שניצב בדרך בריסק פינת רחוב מאציו" (מארציען), התחבאו תשעה אנשים. ביניהם היתה גם אשה עם תינוק בן שישה או שבעה חרדשים. השרחר כבר עלה. ממול, לא הרחק מההבית בו התחבאוא תשעת היהודים, היתה ״יביכר המצעדיםיי. שם אסטו את כל היהודים מהגטו, גברים, נשים וילדים. הם עמדו עם חבילות בידיהם ורעדו ובכו מפחד. מדי פעם באו עוד וערד יהודים, נדחפים על ידי המשטרה האוקראינית. השוטרים התרוצצו בכל חבתים

והמחסנים, וחיפשו אם לא נשאר בהם עוד איזה יהודי, אולי אי שם "חלילה", מסתתר יהודי. וכאן, בעליית הגג שכבו תשעת היחודים מוחבאים בפינה, ועצרו את נשימתם. ליבם הלם מרוב פחד ומורא, בתקווה שהשוטרים לא יגיעו גם הנה כדי לחפש. וכאן, פרץ לפתע התינוק בבכי. נשמתם של


להשתיק את הילד ולמנוע ממנו להמשיך לבכות. מאומה לא עזר. הילד בכה שוב. היהרדים רעדו וביקשו רחמים אצל האשה שתשתיק את התינוק, אחרת הם אבודים. בסופו של דבר השתתק הילד ולא בכה עוד. האם חנקה אותו... (עדות של יצחק פינקלשטי״ן שהרה אחד מתשעת החהודים בעליית (קג)
קבוצת היהודים הגדולה, למעלה משמונת אלפים איש במספר (לפי אחרים - תשעת אלפים) הועברה

 בשורות, שורה אחת מאחורי השנייה, לפני בור שנחפר מראש. כל שורה של יהודים שהתקרבה אל הבור קיבלה פקודה להתפשט עירומים כביום הרוולדם. חיילים בבגדים אזרחיים העמיסו את הבגדים
 וילדים, והושלבו לתוך קבר אחים אחד. בעת ההריגה ההמונית הזאת נמצא בין הרחודים שהמתינו למותס, בנו היחקד של ראובן גזשעבמאפער


אם פקודות הרצחניות מבוצעות במדויקק, וביקש ממנו, מקאסנער, להשאיר אותו בחיים, כי עוד ישט לטיים עבודה חשובה עבור השלטון הגרמני. הוא גם הציג בפניו את התוכניות שעליהן התחחיל לעבוד.

הרוצח קאסנער הקשיב לו ואחרי שהתבונן בתוכניות שגזשעבמאכער הראה לו, ציווה עליו לסור הצידה. וכך הצליח אהרן גזשעבמאכער להינצל ממוות הפעם. מספר חודשים לאחר מכן נסע קאסנער לביתו של גזשעבמאכער, קרא לו החוצה וציווה עליו להיכנס למכוניתו, בי, כך אמר לו, הוא צריך לנסוע איתו כדי לבדוק עבודה בבניין שנמצא בבנייה. גזשעבמאכער הבין לשם מה הרוצח קאסנער מבקש זאת ממנו. לכן, בעודו טישב עימו במכונית הנוסעת, חתך לעצמו את הוורידים בסכין גילוח ובכך שם סוף לחייו במו ידיו. כך מנע מקאסנער את התענוג העקוב מדם לרצוח אותו בירייה.

## פרק יד. <br> החיסול השני של יהודי קובל. - היהודים הכלואים בבית הכנסת הגדול. - חורבן קובל

היהודים הכלואים בגטו ״החולותי לא ידעו יומיים תמימים על חיסול היהודים בגטו ״העירוני".
 שלוותם של הכל. בעלות השחר שמעו גם יריות שמגיעות מחוץ לעיך והדבר שוב הטיל פחד ומורא ותחושה מוקדמת רעה ששלטה בכל. אבל מה בדיוק מתרחש בגטו ״העירוני״ לא ודעו ולא העלו על דעתם
רק ביום השלישי נודע, כי כל היהודים בגטו "העירוני" נרצחו. אפשר לתאר, או אולי אי אפשר לתאר, איך קיבלו היהודים את הידיעה הנוראה ומה חשו, בהבינם כי גם להם מצפה אותו סוף. אחוזי פחד מות, בלבבות כואבים ומיוסרים, הביטו ללא הגה זה בזה, ביוזעם כי היום יבוא תורם למות. אבל איש לא יכול היה למצוא עזרה לעצמו. הגטו היה שמור היטב ובמילא - לאן זה ימלטו? ולאן זה ילבו, כאשר על כל צעד ושעל אורב המוות?
מקרה אחד בלתי רגיל אירע, כאשר קבוצת פרטיונים, מחופשים במדים גרמניים, נכנסו במכונית לגטו ולקחו עימהם כמה בחורים צעירים ונערות ונעלמו. שוב הוציאו יהודים לעבודה. בשער הגטו עבר כל יהודי, בצאתו ובבואו, בדיקה קפדנית, האם לא מכניסים חלילה, או מוציאים מזון, כסף, או דברים אחרים. על כל דבר קטן שנמצא אצל מישהו הענישו במכות ואפילו במוות. פעם אחת מצאו בחיפוש כזה אצל החייט לייזער קארטאפלעע (אליעזר קרטופל), כסף חבוי בנעליו, ובו

במקום, ליד השער, ירו בו.
לאחר שהיהודים נמצאו כחודשיים בגטו ״החולותי, העבירו אותם לגטו ״העירונקי. במשך יום אחד מצאו את עצמם היהודים מגטו "החולות״, בערך עשרת אלםים איש, בבתים העזובים והחרבים של הגטו "העירוני". בעוניים הרב הם התיישבו בכל דירה שהצליחו להיכנם אליה. כשבועיים לאחר שהיהודים הועברו מגטו "החולותי ליעירוני", זה היה ביום שלישי בלילה, כינסו שוב את היהודים ב״יכיכר המצעדים" ומשם הוליכו אותם לפנות בוקר של יום רביעי, ה-19 באוגוסט 1942, גיאלול היתשיב, לאותו מקום שבו חוסלו היהודים מהגטו הראשון, וליד אותו קבר ירו גם בהם, כולם, מגדול עד קטן.
שם, שט טרסאות מחוץ לקובל, ליד הכפר באכאווע, לא הרחק מחדרך המובילה מקובל דרך ראטנע לבריסק, נמצא קבר האחים של הקדושים והטהורים, היהודים מקובל ואלה שהובאו אליה, שנסטו על קידוש השם מידיהם של הנאצים הרוצחים, הגרמנים ״מח שמם.

גם בומן החיטול השני ניסו יחודים להתחבא במרתפים, בעליות גג ובמקומות אחרים. אבל המשטרה האוקראינית מצאה כמעט את כולם (מלבד כמה בודףים, שהצליטו בנס להתחמק בדרכים לא דרכים שונות אל מחוץ לגטו והתחבאו אצל איכרים טובי לב וכך הצילו את עצמם, והודות לחם יש לטו הרום כל הפרטים ודידיעות שאנו מביאים כאן). כל היחודים האחרים, גברים, משים, נערים וילדים, שטחשט והוצאו ממחבואיהם, נכלאו בבית הכנסת הגדול.


 בעבטשוֹק (מיכאל בבציוק), שהיה כלוא ביחד עם שלוש מאות הקורורבנות היהודיום בבית הכנסת



הוליכו את הנערות המעולפות בות בחזרה לבית הכנסטת
 ואיך עינו אותם, בקוראם באם לנקום על דמם השפוך בטי לאחר כמה ימים רצחו את כל 300 היהודים הכמלואים.


חרית "בית הפנטת הגדולי" בסטף 1945 - דלתות וחלונות אטומים בלבנים וחדרד מכוסה בעשבי בם.

לפי עדויות מהימנות של תושבי קובל שחזרו מרוסיה, ואשר הו בקובל לאחר תום המלחמה, נשרפה בל קובל ונחרבה.










 ואת לעולם ואף טעם אל תמחלו להם

##  <br> המקור מתוז: ספר קובל

## תיעד את הכתובות מבית הכנסת הגדול: שלמה פרלמוטר תרגום מהמקור הכתוב ביידיש: בני גבירצמן.

בלויוּייס אלטער, 5.9.42, מחת.
$*$
ה״יתי אצל ראטיען והוא ציורה עלי לחור בעוד ״ומיים. ככה לכדו אותי. צמונאכע הוא זה שתפם אותי. ס. מעלנצצער
*
קמקו:
קאגאן פייגה עופלת מידי הרוצחים. באה מחוץ לגטו.
*
יאנקל גיוואנט כאן. בערל גם כן. מולנו נפלנו ביום רביעי בידי חרוצחים 3.9.1942
*
בערל נפל בשבת, ה-5.9 המוות קל מאוד
*
הורים, אחים ואחחיות יקרים:
אני דורש בשלומכם, אני ביחד עם פיוגה קאגאן. היא לבדרה. אנחנו עולכים לעולמות היפים, מוטיק יום שני --7.9.1942 יאנקר - פייגה
*
רצינו לחיות, אבל למרבח הצער הער
*
yo)

| לאח |  | פיצגד |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 5nown |  |
|  | טויב |  |
|  | กnovy |  |
|  | 6.10 .1942 |  |

* 

> משח פיצסי אולי אתה חי - עקום
*

מער



naves ה
*
מחיה רבינר מאנטיק סגורה. סילחו לי. לא רציתי לגרום לכם כאב. אחרת לא יכולתי.
*
רוסמאן זכריה. עום חמישי, ה-2
*

יהושע (שייע) פרידמאן היה מנהל המטבח העממי. ניספח ביוס רביעי, 24.8.1942. בני לייבל גיספה כבר חודשיים קודם לכן. גם דוד ירוחם וחנה פינקלשטיין ומלכה ניספו. יחושע פרידמן

שתהיה זו מצבה. אולי בני יקרא זאת؛
*
קאפטשוק מנדל, שמחה עם אשתו וילדיו. 25.8.1942. *

חתנו של שלמה גראניטש ליברמן היה בבית הכנסת עם אשתו וילדם בשעה שלוש ביום. 25.8.1942
*
אני ירוחם בן ר שלמה לודמירער הייתי כאן 5 ימים בתשרי 1942. אני מבקש לומר אחרי קדיש, ממי מקרובי שייותר).
*
דוד דרוקער!
אני אהרן דרוקער מקראקוב מצאתי את מותי.
*
במחילה!
אמא, שתדעי שתפטו אורי כאשר הלכתי להביא מים. אם תההיי כאן, הזכרי בבתך יענטע סויפער שניספתה 14.9.1942 שמו
*
אני, פייגה שווארץ, הייתי כאן בבית הכנסת 5 ימים בתשרי 1942
*
יעקב לעווערטוב בא 6.9.1942
*
יעקב געלער אבד 9 אלול 1942.
*
שציב של בית המדרש פרוזאנסקי, שלמה בר חיים-משה גיטעלעס נעול כאן בבית הכנסת. האשה תגצבי"ה 6 ימים באלול תשיבב.
*
אנחט מחכים באן למורת - אברהם בן שמואל רייכשטול עם אשתו וילדם ובילח עם ילדה 24.8.1942.

כה הרבה תמונות איומות, כה הרבה כאב --ואף לא מלה של מחאה!

רק דמעות -
אף אָ למ הורמה אף אגרוף לא קומץ.
לייבל סאסנע 22.8.1942 רק נקראים לאלוהים!
*
27.8.1942 27 וסל וגיטל רפפורט
*
אנו יושבים בבית הכנסת וממתינים למוות
 הנורא מכל הוא שהלכו ללא מילת מחאה. כמו עגלים (לטבח). יזכרו הדורות הבאים את המוות המבישו-- פליוס *

בן ציון שער הלך למוות על לא מאומה
*
ביה חיים בר שלמה שווארץ
*

באר חנה גיטל סגל
*
פאליק באר נפל לפני שמונה שבועות ביחד עם גיסו דוד סגל
*
לייבל סאסנע:
הם יודעים שהרגו את כולם. עכשיו הולך אני עם אשתי וילדי למוות. היה בריא! אחיך אברהם *

אחות אהובה, שאולי ניצלת וחתימצאי בבית הכנסת, קראי את מילותי האחרונות הללו. אני נמצא ערששיו בבית הכנסת לפני המוות. היי את מאושרת ועברי בחיים את המלחמה העקובה מדם. זכרי את פאליע פחדלמן אחותך.
*
ביום ראשון, אני, פישביין יידל, הייני כאן
*
גאולדשטיין בת שבע גאלדשטיק אברהם גאלדשטין ברוד לייב (בוציע) גאלשטיין מרים נ8.8.1942 בטו
*
יהושעקעע נקום את הדם השפוך.
כאן השו בריינדלואברהם יצחק קאואק ב-27 אלול 1942.

מתוך פנקט קובל. תרגום מיידיש: בני גבירצמן משה בעבטשוק (םולין) הנספים הקדושים בבית הכנסת הגדול

## מה שעשו הגרמנים ליהודי קובל בבית הכנסת הגדול; על היודנראט הקובלאי והמשטרה היהודית

*תיאר של עד דאיה




 בשעעה 1900 לקחו הרוצחים הגרמנים את כל היחודים שהוחתקו בבית הכנטת, חוציאו אוחם וררג

אותם.






לא נתנו מאומה לאכול, וגם לא הרתרו לאיש לצאת לצרכיו. בל אחד עעשה אחת צרכיו במקום שבו רוא
נמצא.




ורציתי לעשות בו משרו...), אבל איש לא שט לם לב לדברי ורצערתי לא זכתה לתמיבה.

העינויים, הפצעים, הרעב, הלכלוך ומות הם של הל הורים וילדים
האנשים נראו נורא. רובם היו פסיביצם למצבםם האומלל. הם איבדו את הביטחון וממש המותיט
למוּתם
ביום השלישי חרתו כל היהודים בבית הכנסת את שמות





 אגרה







 .
א






עכשיו אענה על מספר שארלות שהצגרתם בסני :



 וי אלול הטתשיבוּ
 עאשר ערליך נאבק איתו וניסה לחנוק את מאנטטעל (הדבר הרורחש בכראו, אברל מאנטעל גבר עליט והשליך את ערליך בעודו בחיצם, אל בור בית הכיסא...

לגבי הגטאות? איך היו החיים שם: יקשח מאור על אחד שלא היה שם, לדמיק לעצמו - ויכתבו על כך אשר וכתבו.





 גרמנים אל שער הגטו וירה בחמישטה יהודיםם, ללא כל סיבה. בין החרוגים אגי ורכר את קאפעלושנטק,






 את דברי בינתיצם.

העתקק ממכחר שנשלח מהמכון ההיסטורי בוורשה:
המכון

דרד גענ, (גנרס) שוויערטשעוחסקי מסי 79 (קודם סלאמאצקע 5)
1951 M1 12*
!iאbג Nron

 . 7 าדק)

קר.ב.

## 

29.6 .05

Salp＊K3／1169k 9102d jeq3n tкк fre poanonf penna
 Fg one nek 1fon r＂


ad alen kelfa 296 finine allpho
 .090 29e ， $9920 ~$
． 2 ер 10


 ？



 －水的的


 －ユา フォצ ท ？חנּ

 \％ח3 א7ה7，אפ
 ーחל א א א
 －ロッマクアコ




 ."


א א


 -方
 ם ם

 בּ בעד

 -

 בםך הכ ל.





 תחת
 רובם כבוֹ


 -





 ロティ．
 （ קר קראות לקבם ארכ
－－ארקר的ב
 אל א א
 ם ח אח כ ל ל בּ


 ， 7 フォ
 － －
 －




 －ץקד

 ，71אמ בהּ חוּ ， 7 ，


 －חロנコ תンבコ
 לחד
 האח חת
 ＂ ，

 ר צ צ ， ：：טק， ，רоח 7 ח


 ，שער ת רנּ

 ם ם －חוּ
 הטח ，？





 ：




 ברּ








 ．ה הילדה שנר





 בינו＂ה＂זמלנקה＂，והםחקצנו בהם



 וטעוּ




 בכורנה שצימרת，

－フココュ




 ，7コロッs 780．






 ，197ク byyan 0y

 א





 －7178















 ，הם тא


 ח ，2ג לy המד ，אフコกロה（ם）



 לד ח ח ח ח ח ח ח ח ח



 בxד ברצ וֹדוּ





 ל



 א＂ $2 \pi \rightarrow$ לח


 ח ח 7 חก


























 7py









$$
, 97193 \text { Toyya }
$$

# על קובל שהיתה ואיננה עוד/ אלי מנדל תרגום מיידיש: בני גבירצמן 

על ערב שבת<br>  מפה לבנה ומניחה עליה שתי שי חלות שטהוכנט מראש. אבא ואני הולכים לשטיבל הריציני. שם כבר נמצא קהל גדול ובעל התפילהח משרחפך ב"יכו צרצנח" מתוק כל כך, שבא ללקק את ראחצבעות...    באקסטאוֹתוּת   ואין מה לדבר על הגעפילטעע פיש וזמירוך גוטפוח - וכך עובר ערב יפחה.

לאחר האוכל, הולכים בולנו, הנוער, לקן השומר הצעער ברחוב פאברישנע 5, וממשיכים אשם את הבילוי עד 1 בלילחה
אני נטכר בשיר רהעם ״סלוצקק מיין שטעטעלעי (סלוצק עיררתי): "בּיום שישט בערב
אבא אותי מברד
והבית מלא אנשים, אי אי אי אי. והביבּת מלא אנשים, כן, ששרו את הזמירות בחן!!!"

זוהי דוגמה לקבלת שבת בבית פרטי של המעמד חבינוני החהודי בקובל.
על קובל הפולנית







העממי (פאורועעכנע שקאכיע)







 אבל בצכות האנרגיח של צדודי קובל





בשבתות שבתה כל קובל. כל החנויות היו סגורות. הרחובות מלאו במטיילים. כל בתי המדרש הו
מלאים.
קובל היתה עיר של תרבות, שתי גימנסיות, מספר בתי ספר יהודיים ביידיש ועברית, בית ספר מקצועי של אורט, אירגונים שונים מימין עד שמאל, בנק יהודי, בית חולים יהודי, תלמוד תורה, שני חוגים דרמטיים -- בהחלט עיך ליבראלית וקהילה מאורגנת. כדאי להזכיר כי היה קיים גם מעין מועדון שהיה מתמלא בכל יום שישי בערב ושבת בערב. זה החה ה"רסורסה". שם הופיעה תזמורת נאה, שמנצחה היה פידעלמאן. הוא היה כנר וירטואוז. כל הנגנים היו יהודים. בעל הבית היה גרמני בשם שילץ. בנו הבטור היה נציג של (מפלגת) "הדפנסיבה הפולנית" ואחרי כן התברר כי הוא שירת גם את הס.ם. הגרמני... בדרד לוצק, הרחוב הראשי, היה בית מסחר גדול בבעלותו של פולני בשם גראדושינסקי. הוא הציל כמה יהודים. לאחר המלחמה הוא התיישב עם משפחתו בווארשה. הבת שלו חיפשה את הכתובת של הוועדה הקובלאית בתל אביב וביקשה סיוע. ואכן שלחנו לו כמה פעמים כסף. כאשר מת בשנת 1948, ביקשה משפחתו מאיתנו כסף להקמת מצבה - וגם את זאת עשינו.

## על קובל שלאחר השואה

כשהגיע הצבא האדום בחזרה בשנת 1944, הוא נתקע לפני קובל, בקטע חזית של 25 קילומטר, בין פאוואוסק להאלאבי, כי לא יכול היה לחצות את הנהר סטוחוד, הזורם עד פולסיה. שישה שבוערו עברו לפני שהצבא הרוסי הצליח להתגבר על המכשול ולהגיע העירה. גם במלחמת העולם הראשונה

אירע כדבר הזה, אבל בכיוון ההפוך - או לא יכלו הצבאות הגרמני והאוטטרי לחצות את הנהר
בהתקדמותם ללב רוסיה, ונתקעו פה עד סוף המלחמה. בששת השבועות שבהם היה הצבא האדום תקוע לפני קובל, חוא הפגיז קשות את העיר והרס אותה לחלוטין. כל האוכלוסייה ברחה מהעיר ורק במקרה נותרו על מכונם בית הכנסת הגדול ומספר בניינים בודרים.

ליהודי קובל לא נותר כל זכר. שארית הפליטה, הבודדים שחזרו מרוסיה או הפרטיננים שיצאו מהיערות, הצליחו בכל זאת לעשות משהו. כך למשל פערלמוטער הידוע, שהצליח להנציח חלק מהכתובות שרשמו הקרבנות על קירות בית הכנסת הגדול. אחרים הצליחו להנציח את שני גיאיות ההריגה בקובל: בכובה ובית העלמין החדש. אבל מיהודי קובל עצמם לא נותר איש. השלטונות האוקראיניים החלו מייד לבנות את העיר מחדש וכצעד ראשון, השמידו כל טימן ליהודים. הם הפבו את בית הכנסת למפעל טקטטיל. לצורך זה הפילו את הקירות הפנימיים של בית הכנסת, חילקו את שטחו הפנימי לשניים והוסיפו לו מיבנים פנימיים. רק חלקו החיצוני מותר כשהיה. בשני בתי העלמין - החדש בדרך טריסק והישן ברחוב מאצובער - נעקרו המצבות והקברים נחרשו, כך שגם מהם לא נותר זכר. כיום מספרים מי שביקרו בקובל, כי מתגוררות בעיר שש משפחות יהודיות, שכולן התקשרו בנישואי תערובת עם האוכלוסייה האוקראינית.

על הנצחה באוקראט
לפני מספר שבועות יצא לי לשמוע הצעה של אחד החברים היקרים שלנו. הוא העלה בפני רעיון נאה : שנפתח במשא ומתן עם עיריית קובל, ותמורת סכום מסויים בדולרים, יעבירו לידינו את בית הכנסת ושם נפתח מרכז חנצחה ליהדות קובל.
נו, באמת. האין זה אבסורד! האם הם יודו במה שעשו הזילאוצצעס, בולבאווצעט, מעכנעווצעס ושאר בנופיות ששחטו אפילו פרטיזנים יהודיים, כידוע לכל מי שנותר בחיים: על קן, אל תעסיקו את עצמכם

באשליות כאלו. אפילו בקייב, בירת אוקראיגה, שם נרצחו היהודים לאלפיהם בבאבי יאר, הוצבה
אנדרטה לרוצח בוגדאן חמלניצקי, שבימי גזירות ת"ח ותי"ט (1648-1649), במהלך המרד שלו נגד פולין, רצח רבבות ממהודי ווהלין, טודוליה ורוסיה הלבנה. בקובל התגוררו אז למעלה משלושת אלפים יהודים ואיש מהם לא נותר בחיים. והנשיא החדש, שנבחר אך בקיץ האחרון, הוא הרי אנטישמי לא

קטן בעצמו.
ובכן, ילדים, קובל כבר אף פעם לא תהיה עיר יהודית ואין לט לבובו את מאמציעו שם. הבה נבנה כאן, בארצנו, ושלום על ישראל.

# אננא דאלגין טהאלער (אנה דולגין טלי) (ני׳ יורק) (*) דומם זורם לו נהר הטוריה 

לפני 60 שנה עזבה כל משםחתנו את קובל. אגי ביליתי שם את שנות ילדותי ועערותי הצעירה. בויכרוני עדיין
 התרבות היהודיים שם. בקן של "השומר הצעיר" נהגנו בכל הזדמנות לדבר על מדינה יהודית. רוב השירו הים






 לפחות פעם אחת בחיים ביקבר אבותי חוא חובה יהודית..." למילים פשוטות אלות אלה היתה מייד השפעה מרגיעה עלי והצטרפתי לקבוצה שחדריך...
 המצבה היא באמת מרשימה, מכוסה כולה בפרחים. אומרים קדיש בקול ואנו הנשים בוכות בדמעות שליש. הגברים מנסים קצת לעצור בעד הדמעות. כמה מהם החי פעם לוחמים פרטיזנים... ברחובות, למען האמת, לא היכרתי מאומה. לא את הרחובות עצמם ולא אף בניקן. ואנחנו הרי בהגנו לטיול כאן

 אי אפשר לקבל כאן. שום סימן לבתים (שהכרתי), לחברות...
 איפה בית עלמיו, מי בית עלמין! לנגד עיני צץ כתם של של שטח גדול מכול מכוסה עשב, בו ניצב רק בניין אחד ועליו הכתובת "דום קולטורי״ (בית תרבות).






 כמו פעם, שקט ושלו, באילו מאומה לא קרה. וגם החיים כאן זורמים בשקט כביכול, באילו מאומה לא קרה

## בעלא זאפראן (בלה זפרו) (ניו יורק) (*) אינני רוצה לשכוח!

שישה ימים בחודש אלול, לפני כחמישים שנה. יהודי קובל נדחפים אל הבורות המוכנים מראש ביער באכעוע למנוחתם הנצחית.

ביניהם הורי, אחי הקטנים, סבים, סבתות, דודות ודודים לוּם. הנה אני רואה את כולם ורואואה מה מתרחש.




 נוראות כתובות בדם על הקירות : "ניקמוּי" "יקיקמו ברוצחים השדים!", "נקמה!", "נקמה!"

 היבולה אני לשכוח זאת! לא! אינני רוצה לשכוח...
(*) תרגום: בני גבירצמן, מתוך ילקוט ווהלין מס׳ 50, יולי 1993.


הערת המערכת: בשתי הכתבות הניל מדובר על הביקור הראשון של הקובלאים בקובל עם פתיחת הגבולות (1991). בקובל גרה אא פעילה יהודיה צעירה בשם סימה שיכמן, שעזרה לבאים ופתחה את לבה טוביתה

 זפרן, שלומית גיםיט (שויב) וחהדי מלוצק.
 "תרבות"' ומנהיג תנועת "דרור" שבקובל, "״חיאל היה חרוץ, נמרץ ועקשן שדגל בביצוע ללא פשרות. בחייו היומיומיים היה שתקן, אבל היה שואג כלביא בדברו על "התנגדות". הוא נהג לומר: אותי הגרמנים לא יתפסו חי. ואכן, הם לא תפסו אותו חי"...

## יחיאל (איליא) שיינבוים גיבור גטו וילנה

## (קווים ונותונים שפעסיע שייבוים כתבה לד״יר דווארזשעעצקי) מתוך ספרו עטור הפרס של ד״"ר דווארזשעסקי:"״רושלים זליטא במאבק ובהשמדה"

...כשהיה איליא בן שלוש, חלתה אמו אנושות ונפטרה בגיל 28. סבתו, אמו של אביו, נעשתה לאיליא "אמא" שלו. בהיותו בן 12 עבר איליא מבית אביו אל סבתא, שהיתה עבורו חזות הכל. הוא למד בגימנסיה
"תרבות" בקובל ונעשה חבר בסניף הקובלאי של "פרייהייטי ״״הדרור"). בגיל 16 נמלט לקיבוץ קלאסאוו. אבל גופו החלוש אינו מחזיק מעמד בעבודה הקשה והוא נעשה חולת. אביו, עם אחותו סיפא, באו לקחת אותו הביתה. אבל הוא התעקש ולא נסע בחזרה. כאשר הוא נקרא לשירות בצבא הפולני, הוא לומד בהתמדה את מדע המלחמה והחגנה וקיבל דרגת קצין. אבל לעיתים תכופות ישב במעצר צבאי, על שהיה מתגנב מהקסרקטין ויושב שעות בסגיף (של "פרייהייטי״) בלובאמיל (ליבעווענע), העיר בה שירת. מהצבא הוא חזר לקיבוץ בקובל ונסע ברחבי ווהלין כולה כדי לארגן שם סניפים של "פרייהייטי. אחרי כן (עשה זאת) גם בפולין הקונגרסאית (מרכז פולין דאז).

1938-39 הוא היה בקיבוץ בורוכוב בלודו. פעמים רבות היה כבר בדרטו לעלייה, אך הוועד
המרכזי (של "פרייהייטי) לא הירשה לו זאת, פי היה נחוץ לעבודת האירגון והחיוך (בפולין). בשנת 1939 עסק בהעברת חברים מפולין, שכבר היתה תחת הכיבוש הנאצי, דרך ווהלין לוילנה. באותה

שנה הגיע לקיבוץ "ישחריה" ברחוב סוכאטשעווער 37. ביחד עם החברים כרוסט עזריאל ודוד קאזיבראנסקי, הקים את טניף "פרייהייט" והשקיע את עצמו באהבה רבה לחינוך הילדים. בשנת 1940, טאשר חלקם הגדול של החברים נסעו מווילנה, נפלה החלטת המרכז, בי עליו להישאר, כדי לסיעע בניהול העבודה עם החברים חנותרים. ואז פרצה המלחמה (הכוונה כנראה לפלישה הגרמנית לרוסיה ביוני 1941).

אודות המאבק האמיץ של שיצעבוים ומותו בגבורה, כותב דווארזשעצקי, בעמוד 389 של ספרו, כך:

## יחידת לוחמי יחיאל:

...מלבד פ.פ.א. (פאראייניקטע פארטיטאנער ארגאניואצעע = אירגון הפרטינים המאוחדים) החה קיים בגטו צוות לוחמים שני, שכיום מכנים אותו "יחנדת הלוחמים של יחקאלי". חברי נטלו חלק בולט בעיצוב תנועת ההתנגדות. אירגון זה הציב לעצמו כמטרח להקים קבוצות גדולות ככל האפשר ולהוציאן למלחמת פרטיזנים ביער. האירגון הצליח (בהנהגנו של יחיאל שיינבוים) להעביר ליערות כמה מאות פרטיטנים שהיו הגרעין לקבוצות הפרטיזנים היהודיות...
(עמוד 390): ..דער לעא (קרי : לאה) בערנשטיין, אחת מחברות המיפקדה של יחידת לוחמי צחיאל, (מספר דווארזשעצקי שלחה לי סיפור מפורט על תולדות הצוות.. כינו אותו הקבוצה של איליא (של יחאאל), ימ יחאלל שיעבוים היה הדמות המרכוית בה...
...הכונה של קבוצת איליא היתה למוג את (שש) הקבוצות השומות, שהפכו בדרך זאת לקבוצה חוקה אחת, שטולה היתה תחת השעעתו המוראלית והנהגתו רבת העוצמה של ״חיאל... (עמוד 391): ...איליא היה הכוח המנעע התוסט והקובע, חאחוב על הקבוצה. חתמסרוחו חסרת הגבולות לחבריט ודאגנו האבהית להם, בנוסף לחכרתו הרחודית הגאה, לא היו הגורמים היחידים לאוטוריטה שלו בין חברי.... (דיר דארזשעצקי עצמו היח חבר ביחידת הלוחמים של יחיאל - המערכת).
(כותב דיר דווארזשעצקי): .. כאשר מרדכי טענענבוים-טאמארוי (שבשנים 1939-40 היה פליט בקובם) עזב את גטו וילנע ויצא לדרך ביאליסטוק-ורשה, נפרדנו ממנו בחדרון חשוך של בתי המלאכה בגטו ובעלות השחר האפור ליוינו אותו לשער הגטו. שם שאלתי אותו:

- מרדכי, את מי אתה משאיר להנהיג את ״החלוץי בגטו? מי ימלא את מקומך!
- יחיאל שיינבוים יחליף אותי. ואכן הוא החליף אותו. לשניהם חיתה אותה דרך, מרדכי טענענבוים בביאליסטוק ויחיאל שיינבוים בוילנה - ואותו גורל...

יחיאל שיינבוים היה צעיר, חטוב, גבוה, עם חיוך לבבי וחברי על שפתיו. היה חרוץ, נמרץ ועקשן שדגל בביצוע ללא פשרות. בחיו היומיומיים היה שתקן, אבל היה שואג כלביא בדברו על "התנגדות". הוא נהג לומר : אותי הגרמנים לא יתפסו חי. ואכן, הם לא תפסו אותו חי.
(דירר לעא בערנשטיין בותבת לדיר דווארזשעצקי): ...ב-1 בספטמבר 1943, בחמש בבוקר, כאשר הגרמנים הסתערו לפתע על הגטו, הועעק הוא (יחיאם) מייד. במיומנות ובביטחון של איש צבא הוא נתן פקודות, כינס קבוצות, חילק את הנשק שהוסתר במרתפים ובעליות גג. לאחר התייעצות קצרה עם מיפקדת הפ.פ.א., התייצב בעמדת החגנה ברחוב סטראשון 12. כאן הוא השתרע ליד החלון והמתין וצפה בלב הולם. ברחוב סטראשון 12, העמדה הקדמית בתוכנית הקרב, נמצאה קבוצה בסדר גודל של 40 איש (בפיקודו של יחיאל).
ע...עמדת הגנה שנייה נקבעה ברחוב סטראשון 7, בחדר שבו התגורר איליא. עמדת ההגנה השלישית היתה מאויישת כולה בחברי צוות הקרב "איליא״, בפיקודו של מפקד היחידה שהשתייך לגדודו של איליא - אלחנן מגיד. הנשק בעמדת ההגנה בסטראשון 12 היה דל מאוד. איליא דרש ממפקדת הפ.פ.א. מכונת ירייה (וזו אכן

הובטחה לו).
...ובינתיים גונח הגטו וגוסם.
ק...הוא (יחיאל) ניצב ליד החלון עם אקדח ביד ומוכרח לראות כל זאת. אשתו, שכרעה לידו, טיפרה: חוא קדח. ידיו רעדו מאוד, אבל עדיין לא התחה כל פקודה לפתוח באש. בשראו חגרמנים שאף יהודי אינו ניגש לשער, הם חשבו לפתותם כדי להוליך אותם לפאנאר (לחיסול), החליטו לטוצץ את הבתים. הקרבן הראשון היה סטראשון 15, שניצב מול סטראשון 12. נשמע פיצוץ אדיר ובעיקבותיו זעקות בהלה. כאשר החלו הגרמנים לרוץ ברחוב והוא (יחיאל) ראה אותם, הודקף מלוא
קומתו ליד החלון והחל לירות בהם בפראות. הגרמנים ענו באש אוטומטית. בדור אחד ניקב את ליבו של איליא וזרם דם פרץ וניתו על אשתו. היא הספיקה רק לכסות את עיניו ונמלטה. בי מייד הסתערו הגרמנים כשיכורים מהרחוב וכבשו את העמדה, או מה שנשאר ממנה ללא מפקדה, ופוצצו את הבניין. (עוד מספרת דציר בערנשטיץ): ...ולאחר מכן, כאשר כבר השתררה דממה, לאחר עקירתם של ששת אלפים יהודים, ודממו הלכודים מתחת לחורבות של הבתים ההרוסים, ושקטים עחד יותר הט החיים, הנותרים. לאחר מקן מצאנו את גווייתו של איליא. הוא היה מוטל על ערימת אבנים מעלות עשן. גוטו היה שלם, אבל על פניו החיורים קפאה הבעה של שיברות מעוצמת הרגשות והנקמה הפראית.
הנחנו אותו בארון ונשאנו אותו אל השער. לוחמי הגטו שנותרו בחיים וכל שאר יושבי הגטו נתטו לו את
הכבוד האחרון.
בקיץ 1944, כאשר יצאנו מהיער, הצבנו מצבה על קיברו בבית העלמין הישן בווילנה.

תרגום: בני גבירצמן, מתוך הספר שביידיש: פנקס קובל

קטע מתוך האינטרנט: עדים במדים, צה"ל, אנשים ברשת, אגף כוח אדם:
http://www.aka.idf.il/edim/library/generalDoc.asp?DocID=31345

## 

 אנילביץ' חmה את האסון שניצב בפני יהדות אירופה הרבה לפני אחרים וטען ש"ליל הבדולח" בגרמגיה ושריפח בחי הכנסת בברלין אינם בעיה מקומית בלבז. הנאצים, הוא טטן נמצאים בדרכם לווארשה רו אינה העה לערבי שירה. לחניכיו הסביר כל העת, שכל מה שהם שישים עתה, זו הכנה למשימה העי היקריח-עלייה לארץ ישראל והגטגת החיים במולדת. ראש השבט הקפיד שחניכי "למרז" ידבו רק עבריה והזהים את כולם בשליטתו בשפד. בשביקשו ממנו מדריכים ותיקים ומנוסים יותר, שירפה קצה טהקצב הרצחני שהוביל , שיחייך ויהיה חופשי יותר עם החניכים ובמיוחד עם הבנות שרובן יראו מפניו , הוא הסביר, שלא מדובר ביחם קר ומנובר אלא בהחמקדות במטרה- להתכונן לקראת ההגשמה והעלייה לארץ
 להתתיידד עם בנות. מסיבה זו, גדולה הייחה הדפתעה ביום שנחשֶ סודו הגדול- למרדכי אנילביץ' 'ש חברה: מירה פוכרר . החניכים והמדריכים התקשו להאמין. מירה שופעת מרץ וחיוניוח , שהויוך לא מש משפחיה גם בשצות הקשוח ביותר,הייתה צעירה ממרדבי בשנה, וכמודו, פעילה וראש גדוד בקן השומר

הצעיר. החברות שלהם גמשכה צד הטוף המר. שניהם מצאו את מותם בבונקר הפיקוד במילא 18 ב.8/5/43
הצלחוחיו של היטלר בגרמניה, כיבוש צ'כוטלובקיה וסיפוח אוסטריה עוררו גל של אנטישמיות מחודש ברחבי פולין. כנופיות של צעירים פטיטטים הפיצו ברוזי שיטנה, שמשות בופצו בבתי עסק ויהודים הוכו ללא התערבות המשטרה, צשרות אלפי הפליטים שהגיעו מגרמניה סיפרו על גזרות וחוקים הדשים בוגד היהודים. אנילביץ' הרגיש שאה לא דזמן ללימודים. הוא ביקש לעזוב את הגימנטיה ולהקדיש את כולו

 לויתר על בוינוח הבגרוח. אנילביץ' לא הסתיר אה חוסר העניין שלו בבוינור. לבחוינת הבגרות
במתמטיקהה הגיע בלבוש לא רשמי- מכנסיים קצרים וחולצה הלבגה, ללא עיביבה. למרות הידע שלו בהיסטוריה, הוא נכשל בבהינה. רק לאחר שנה ניגש אניוליק לבחינה חוזרה וסיים אוחה בהצלחה. חשנה הייתה 1939.
ב-7 בספטמבר, ביום השביעי של המלחמה, בעיצומן של התקפוה אוויר בלתי פוסקות של מטוסי הלופטואפמה, נפגשו חברי שבט,"החזים", שישה צעירים ובראשם מרדכי אנילביץ. נחושים בדעתם לעזוב
 נעים בלילה, ישני ביום ומחתמקים בדרך זה טמטוטי התקיפה הגרמנים, שיטטו מלמעלה על כל דבר שגע

בכבישיםם.
ביום העשירי הגיצו לעיר קובל, שבה היה קיבוץ גדול של תגועת דרור, שחבריה קיבלו בשמחה את הפליטים מוארשה. באותו יום הגיעו לעיר גם ראשוני החיילים הסובייטים, שכבשו את חלקה המזרחי של פולין, בעקבות החככם לחלוקת פולין-

ריבנטרופ מולוטוב שנחתם במוסקבהד ביום 23.8.39 . לאחר עספר ימים בקובל
התפצלה החבורה. אנילביץ' בראש קבוצה של חברי השומר הצעיר ודרור פנה דרומה, לכיורן הגבול הרומני, בכוונה לחצות את הגבול, להגיע לים השחור ומשם לעלוה לארץ ישראל. חברחו, מירה פוכרר פנחה צפונה, לווילנה, בתקווה שתקבל תוך זמן קצר אשרת עלייה לארץ ישראל וחצטרף לחבורה. אבל רומניה גשארה בגדר חלום רחוק בלבד. הקבוצה גלכדהה בידי היילים רוסים לפני שהספיקה רצבור את הגבול. לאחר גספר ימים בכלא "קוטי" הסוביטי, שוחרר אנילביץ' רעל פי בקשת החנהגה של השומר הצעיר החל עושה את דרבו ברכבות וברגל חזרה לוֹארשה.

קטעים גבחרים מתוך אתר "יד ושם" בו מוזכרות משפחות ארו אריד קלועיצקי
(קלונימוס) ומוטל וזלדה לקח מקובל. עושא המאמר: הצלת ילדים קטנים עצ"י גוים.


דרכם של הילדים אל משפחות המצילים נחום בוגנר







ובכפרים ברחבי פולין, תיאר רינגלבלום ממקום מסתוח בצו בצד הארי















 2


 ופר






 15.15

$$
15 \text { אריה קדוטיצקי, שמן אבי אדם, חל אביב 1969, עמ' 41,19-26. }
$$

ב-1942 ברחו מוטל וזלדה לקח עם בתם החימקת מהעיר קובל שבומלין ליערחת הסביבה
 מער









 ${ }^{23}$, mixn ามy


## 

## המאמר פורטם ביידיש באחד מילקוהי ווהליץ. תרגום: בני גבירצמן

## חברים מנוער

תצלומים קטנים, מצהיבים, מעט משופשפים. לזמן יש שיניים טורפות. מעברן השני, כתובות חבריות "בכל ארבע השפות": "ידיש, עברית, רוסית, פולנית. כולן אומרות בערך אותו דבך: "למוכרת נצחי"

כיום חדברים מצלצלים כמעט כמו נבואה נוראה: כמעט כולם כבר עברו אל הנצח... הם הגיעו מי מה״חדרי״, מי מהישיבה, מי מבית הספר הרוסי ומי מהפוליי. כאילו מעצמם הם החלו לארוג חלומות ורעיונות על עתיד חדש, הרחק, במקום שבו השמש זורחת ו״הארזים נושקים

רוב ההורים לא הסכימו. הס לא הבינו מה זאת אומרת ״מלחמת אידיאותי. וכך התחוללה המלחמה בשתי חזיתות --גם בבית. אבל הנוער אף פעם לא זנח את המאבק. הקריב את עצמו למען אדריאה. אולם למרבה הצער זסו רק מעטים להגיע אל צעדם.
"
כך בינו אותו. שמו היה יחדל גאלםערין.
משחר ימי בערותו ואילך היה עול כבד מוטל על כתפיו החלשות, הרותת: אם זקנה עם שתי אחיות וחנות של כלי מטבח שהוא היה צריך לעבוד בח, תוך כדי לימודיו בגימנסיה. ובכל זאת מצא יידעלע תמיד זמן להתמסר לעבודה באירגוני נוער. בתחילה "הצופים״ ואחרי כן ״השומר הצעיר", ובאותו זמן גם מועדון הספורט ״חשמונאים״. במקביל היה נציג ״יהשומר הצעיר״ במוסדות תרבות ונוער שוניט. עד מהרה יצא בכל רחבי ווהלין שמו של יידעלע המוכשר, המסור לעבודתו. הוא היה טוב בענייני אירגון ונואס מוצלח. במרכז בוורשה ידעו להעריד אותו נכונה.
כאשר עליתי ארצה, ליווה אותי יידעלע לוורשה. בהמתנה לבוא הרכבת העלה לפני את הטעגה, בי לעולים לשם יש חוב לחבריהם הנותרים כאן. ולפני שעליתי לקרון, אמר לי: "אתה רואה, לך הצליח

הדבר. אני, כך אומר לי לבי, לא אגיע לכך." שנינו יחדיו עצרנו בקושי את דמעותינו. ואכן, לבבו אמר לו את האמת...

אדּ
אדאלף ראזענצוויעג. המשטחה הגיעה לקאורעל מגרמניה. הם הצו "גרמניםי זה דורות. אצלם בבית היה תמיד שקט-שא. ״שלווה מוחלטתי". היינו נוהגים שם תמיד ללכת על ראשי האצבעות. האס, אשה קשישה, בעלת גוף ממוצע, נראתה ממש כמו גרמנייה. האב - יהודי נאה בעל זקנקן לבן קצוץ סביב טביב. כיפח קטנה לראש השיבה הלבן, הנאה שלו. מעולם לא הצלחנו להבין, איך כיפח

קטנטונת כזאת מחזיקה מעמד על ראשו, בבית דיברו אצלם רק גרמנית, אבל אדאלף חטתגל במהירות רבה אלינו, הילדים הוהלינים הפרובינציאליים, ונעשה אחד מאיתנו. עד מהרה הוא נעשה אפילו בולט מכולנו. חיו לו תכורות של חרלך בראש, מנהיג מלידה. בבית הספר. בקן. ברחוב. אדאלף חיה ביץ הראשונים שניסו לעלות ליארץי באורח בלתי ליגלי. בגבול הציכי תפסו אותו ושלחו

אותו בחזרה. זה לא עלה בידיו. אף פעם לא היה מתייאש. הוא עשה עוד כמה נסיונות שונים לעלות ארצה, אבל אף פעם לא עלה הדבר בידו. חוא תמיד חזר. רק מדרפו האחרונה הוא לא הצליח לחורו...
"יצעלע
כאשר "צעעלע אטלאט היה עולה על הבמה אצלט בקן, במטגרת יערב ספרחתיי בערבי שבת, אפיל לא היה צריך לפתוח את פיט. הציבור טבר הטד מתפתל מטרב צחוק. שקן חוא היה בחוריל רור, גבוח, אטך

הרכיב משקפי מצבט, שאף פעם לא חיו בשלום עם אפו. היה לו צוארר דק והוא לבש חולצח בעלת צווארון מעומלן ועניבה שכבר אז נהגנו לכנות ״דג מלוחי״. הנה הוא ניצב על הבמה וקורא בפאתוט מודגש יצירה של ״ישירח״ מטרי עטו:
"...מפּוזרים גרעיני קימל על פני השמים, השוקעים בתרדמה לשעה- שעתיים. ועל פני האדמה, בסתר, מלא היסוס ניצב לו סוסיו ותוך כדי כך הוא מצביע על עצמו. וכי היה מישהו שיכול היח להימנע מלצחוק: ועוד יותר, כאשר היה קורא הומורסקות של הומוריטטים ידועים. לא תמיד היה לנו, הנוער היהודי דאז, לב עליז וקל כציפור. אבל כאשר ייצעלע היה עימנו, הייט שוכחים מכל הצרות. אלא שלבסוף, הצרות לא שכחו אותו...

מאניק
מאניק גילדווארג היה כאילו יצוק מחומר מיוחד. שתקן, מכונס בעצמו. לעיתים נדירות היה מחיך. רציני. אבל מסור ותמיד מבצע כל מה שהטילו עליו. היה למאניק ממי ללמוד, אצלם היה בית כזה. חן אביו והן אמו היו עסקנים ציוניים. בערבי חורף מושלגים, כאשר נהגו להתכנס בביתם של הגילדווארגים, שלטה בנו תחושת נשמה ימרה. חדר גדול עם שולחן ארוך. אבא היה יושב בראשו. כולנו מסביב לשולחן, ממש כאנשים מבוגרים. האם היתה יודעת במה מתעסק כל אחד מאיתנו ומה עבודתנו באירגונים והחברתית. חשנו, כי אנחנ זוכים להערכה. כי אנחנו מתעסקים במשהו חשוב. והעיקר, שאמא גילדווארג עצמה כיבדה אותנו מאוד. באותם ימים נולדה האגדה, כי הבית החמים והנאה הוה, עם כולנו יחדיו, יעבור פעם לשם, לארץ חלומותינו, ושם נמשיך בדרכנו עד אין סוף.
אלא שכמו בהרבה אגדות, עלה גם חבית הנאה הזה, על כל יושביי, גבוה למרומים.
ארבע החnּות
ארבע אחיות הן היו. אבל רק אחת מהן הצליחה להיות כאן איתנו. שלוש האחרות נותרו בקאועל. מהשלוש נותרה לי רק אחת בתצלום ובויברן -- חוה. חוה השתייכה לחוג החולמים שלמ. ביחד איתנו

ארגה בדממה ובקול, את חלומות הזהב. היא היתה נאה, דקיקה וצעירה. ראש מלא שיער זחוב ועיניים תכלת-שמים. ובנוסף היתה טובת לב כמו מלאך. תמיד חייכה והיתה עלילה, אפילו כאשר ידענו שמצבה איננו כל כך אי-אי-אי... בנוכחותה תמיד גרמה לנו חשק לחיות ולהגיע להישגים. מי יודע? אולי אכן צדק יידעלע. החוב שלנו היה לעשות למען אלה שנשארו שם - ואנו עשימו מעט מדי. יותר דיברנו מאשר עשינו... חוה ואחיותיה וכל החברים נשארו בקאוועל לנצח.

לפני זמן מה נהגתי לשבת בשעות הפטאי שלי ולטפל באוסף בולי הדואר שלי. באוסף החנוכיות שלי, באוסף הספרים שלי, על בתי כגסת יהודיים וסתם בעניינים שונים. עכשי, אני מודה, אני מרבה עותר לשבת ולהביט בתמונות של פעם. אבל חלילה, מבלי שאיש יראה. לא תמיד אני מצליח לעצור דמעה, ואיך זה מתאים, בכל, לגבר, שואל אני אתכם, למחות בפרהסיא דמעות מהענניים:


#  

מקדשי השם בימיגו<br>צרור חעודוח ועדויות על מקדשי הששם בישראל

## מאת: משה פראגר

 פרטיזן לשעבר וכעת מראשי המחלקה להפפצח ספרים ליד הועד הפועל של הההסתדרות תיאר (בישיבה מם' 29


 קסומה ומקסימה והרםיטה כל נפש. בי דרי באמרה זו צרורה אמונת-הנצח הישראל בלית, שליווחה מימים יעימה את כל מקדשׁי השם שהועלו על המוקדים. כי הרי אמרה זו מקפלֹת בחובה אה תעלומה בוח-צימידתם ואת תמצית

הדר-גבורתם של מקדשי השם בכל חדורות, שצעדו מתוך עוז-רוח ועזוז-נפש בדרך אלי העקידה- -

 מיליוני היהודים האילמים והאלמוניים, לעית המצעד האחרון אלי העקידות באושוויץ ובמידאנק, בטרבלינקה ובבוכנוואלד, בברגן-בלון ובמאוטהאוחון.

 על כך מעידים רבים מבין ניצורי החועוה - ואף אחדים מביץ המרצחים עצמם. ודוקא המרצחים הם העביעים השתוממוחם לנוכח מעמד עז ונועז כזה . הנה, לדוגמא, דו"ח נאצי רשמי, שנוסח ע"י קצין הצבא הגרמני, "אובר-לאוטוטנט" וואהלטר, על "המחת יהודים וצוענים" ביום הראשון לנובמבר 1943, בעיר בלגראד בירת יוגוסלביה:

 ההמתה בוצעה בחיפזון רב (100 איש חוך 40 רגע )


הם עמדו רגועים מאד - - בשעה שהצוענים מייללים, צועקים ומחנועצים ללא הפסק אף לאחר שהחייצבו כבר
במקום היריוח "

- במוך אוסף התערות שהוגש למשפט נירנברג, לפי הטימון 31 (Cxlix) -


 האבדון, מציד כמו-כן מהנדם גרמני הרמן פרידריך גראבה שתפס משרה גבוחה בחברת-בניה גרמנית שפעלה בחויה דמורח

הנה קטצ מתוך עדוחו המפורטת על הטקס של הוצצאה להורג, שבו בוכח :
 מהמבורג-הרבורג, בי בקרבת מקום נבר שלושה בורות, כל אחד באורך שד 30 מטר ועומק שא 3 טטר, ובתוכם



ומגלב-כלבים. את הבגדים, המעליים, הכותנוח והחחתונים - נאלצים היו לשים לחוד בנקודות מיצורות. ראיחי

 שנטמדתי ליד הבור, לא שמטתי שאם תלונות או בקשוה לרחמים .הבחנחי במשפחה אחת של 8 גפשוח לערך, איש ואשה שניהם בגיל של 50 שנה לערך, עם ילדיהם בגיל של 10-8-1 שגים בקירוב, וכמו-כן עם שת
 לו איזה שיר ,ודגדגה לו. החינוק צחק במוך הנאה. הזוג הסחכל בעיניים דומצות על כך. האב מחזיק בידו ילד


ונראה שהוא מסביר לו משהו "-
(מתוך תצורה מספר: 2092- שמה בחומר האשמה של משפטי נירנברג) .
 את עד-הראיה הגרמני ולכן פרט זה נחרה בל כך בזיכרונו .
 הזוועתיים, כדי לספר אתרי-כן על כך באזני העולם .אחד מהם הוא הכומר הקתולי, יאן וויצ'כובסקי, שתיאר בפרוטרוט את הפעולות לוֹיטול היהודים בגטו אוטבוצק:




 פולני - "הם אומרים וידוי לפני מותם" השיב הלה. - "ה יצזור להם הרבה! מיד להוציאם" - צרח דחלייץ מרוב .

לא אנהה אחת, אף אנקה. שום פעולח-היטול לא השאירה על הגרמנים רושם מדכא כזה. דממח בית-קברות.
 (לפי עדוחו של הכומר שנרשמה על ידי אברהם ליפשטיץ ופורסטה בביטאון של שארית הפליטהד "אומזער שטימע" ברגן-בלזו, 14 בספטמבר 1947.)
 ההתמודדוח האחרונה - כיצד הקורבנות היהודים החכונג לקדש אח השם וכיצד המרצוחים הנחעבים עגמה רוחם ונשבתה שמחחם עקב להט אמונתם של היהרדים .

עדות בוספח בנידון זה, עיצד היהודים התגברו על אימח-המוחת והתרוממו למעלח קידוש השם, הומצאה מאת הגויים הליטאיים בעיר קלם שבליטא א במחצית השנייה של חודש אוגוסט 1941, חרציאו להורג בקלם את כולם ,בשלוש אקציות. הנוצרים הקלמאים


 הנמחדים וחמבוחלים. הנוצרים האדוקים הלטו אחרי-קן לבנסיה ואמרו בלטיגית וספקים מן אותו ספר תחילים

והכומר חרד עליחם "טים קדושים" ו"כיפר" ער עווטם ."
(מחוך פרקי חפדוח בספר התיעוד "ליטע", כרך א', צ' 1850 .

# קטעים חמxnm: ההיטטוריון עמנואל רינגלבלום 

ב... בבן 39 היה עמנואל רינגלבלום כאשר נכנס לגטו וארשה, יחד עם כ - 350,000 יחודים. עשור ואב לבן. מורה, עסקן ציבורי, אדם פוליטי, היסטוריטן.
... את פעילותו ההיסטורית החל רינגלבלום בסמוך לכך, באוקטובר 1939, כמעט כבדרך אגב. בידיו החלי להצטבר קדיעות שונות שהגיעו אליו במסגרת עבודתו, וידיעות אלה החל להעלות על הכתב.

ההיסטוריון כלוחם
כפי שמעלה העיון ביומניו של רינגלבלום עצמו, נראה שהוא עצמו לא חפס בשלב הראשון את משמעותן האמיועית של ה״ישמועות" על אודות ההשמדה ההמונית. וכך למשל ביומני רינגלבלום חסרה ההתייחסות בחורף 1941-1942 לידיעות מחלמנו. למעשה, מדבר רינגלבלום ביומניו מפורשות על ההשמדה, רק בתאריך 12.4.1942, ולאחר מקן ב - 8.5.1942 משמע, רק שלושה חודשים לפבי תחילת הגירוש הגדול

מוורשה.
עמדתו לגבי ההתנגדות היהודית מרגע שעמד על משמעות ההשמדה, היתה מורכבת מביקורת, תחושת
חוסר אונים וזעם ולבסוף - השלמה. בתאריך 17.6.1942 כתב:
הגירשים מתנהלים באופן מחה, שלא תמיד ולא כולם תופסים שזהו טבח. התאונה לחיים בה


 הטרור כלפי היהודים שלא נשמע כמוחו, הנמשך זה שלוש שנים ומגיע לשיאו בימים של הגירושים הללו. כל אלה יחד מביאים לכך, שבאותו הרגע שבו אם חייבים לגלות התנגדות בלשהי, אנו חסרי אונים לחלוטין, נהשונא עושה בבו ככל העולה על רוחו. הן אף בר סמכא לא יוכל להםביר מדוע ולמה הלכו בלי להתנגד 40 חברי קיבוץ חקולאי לשחיטה, למרות שהיה כבר ידוע על וילנה, סלונים, חלמם ועוד . די היה בז'בדרם אחד בדי להוציציא להורג עיר שלימה. בלובלין היו אלה 4 אמשי גטטאפו שניהלו וביצעו את כל ה"האקציה". לא יועילו כאן השקרים שמספרים על מובוגרודק ולאחרונה על קובל מקום מוּ
להיות פאסיבים, לא להרים יד על גרמני היתה מאז לגבורה סבילה, גבורה חרישית של פשוטי העם. זה היה כנראה יצר הקיום הטבוע בהמונים, שהכחיב למולם כיצד לנחוג בצורה זו ולא אחרת. ונראה לי ששום תעמולה, שום הסברה לא תועיל כאן. בעמדת ההמונים אי אפשר להילחם, צריך להשלים עימה. האם רומזות שתי הפסקות האחרונה לעמדתו של רינגלבלום בדבר הקמת המחתרת בהקשר הדיונים שהתקיימו אז: קשה לדעת. ברור מכל מקום, בי מצד אחד באב רינגלבלום את העדר ההתנגדות היהודית, וכי מצד שני היה ביקורתי הן לגבי הידיעות המוטעות שחתפרסמו בעיתוגות המחתרת של "השומר הצעירי" לגבי ההתקוממות שפרצה בנובגרודק כביכול בפברואר או מארס 1942, והן לגבי האפשרות להקים תנועת התנגדות בעלת בסיס המוני רחב. מענינת בהקשר זה, היא התיחסותו של ריגגלבלום למרדכי אנילביץ, אשר אודותיו כתב מסה גדולה, ״ש להדגיש, כי חיבור זה, נכתב כבר במחבוא בצד הארי, עם טיום ההתקוממות, ומספר חודשים לאחר מותו של אנילביץ, אשר אותו, כפי שעולה מהחיבור הכיר רינגלבלום היטב. החיבור מולל פרטים רבים על דמותו של מנהיג המרד, אשר לחלקם הוא משמש מקור יחנ, אך עם זאת נראה כי החיבור הנששא אופי נקרולוגי, אמור חיה ליצור את הבסיס להבנית דמותו של אנילביץ כמהפכן הרואי. האם כתב את החיבור רינגלבלום "אחר", זה של ״"אחרי מות קדושים - אמור"י? והרי בתקופה זו כתב גם את המסה על "יאנוש קורציק
 הביקורת הגלויה אודות קורציק והמרומשת אודות שיפר מיומניו בתקופת הגטו, נהפכה עתה לרשימות ציכרון מפורטות אמנם, אך רוויות הערכה וכבוד. בקצרה, האם עעלמה גישתו חביקורתית של ריעגלבלום ודוא החל בתהליך מיתולוגיצציה של המרד, עד בורששה עצמהו אלא שבקריאח קפדנית של הטכסט המוקדש לאנילביץ מתגלות שתי הערות ביקורתיות, המכוונות אל בדיוק לענייט, משמע היחס שבין כתיבת ההיסטוריה רעשית ההיסטוריה,







וחברקוּ







 צריכים לשנן מחדש את פירקם.
 המילה הכתרובה: בפטקרה הקוזודמת לזו שצוטטטח למעלה,














 עצמו. רינגלבלום, אמור היה להצטרף אליו בקרוב....

עמנואל רינגבלום


מתוך מרכז המידע אודות השואה, "יד ושם" ביה"ם המרכזי להוראת השואה : כבר בראשית מאי 1942 הגיעו לקובל 'פרומקה פלוטגיצקה ותמה שנידרומן ,שליחות המחתרת מוורשה בשובן לורשה מסר על קבוצות מורדים בגטו שהבריחו נשק ממחסן והעבירוהו ליחידת פרטיזנים סובייטים באזור ,יחו העוין של מפקד היחידה מנע יציאה של הקבוצה ליער ורק יחידים

## אהרלע

## (פרידה רואנבלט-בוכלוולד)

## מאמ:פרידא ראזענבלאט-בוכוואלד

תרגוט מיידיש: בני גבירצמן

חוה בעצמה לא הבינה, איך יכלה להביא כזה בן. היא עצמה היתה קטנה, רזה. בעלה מעט גבוה עותר, אבל חלוש מטבעו. סבל מב רונכיט כרונית. לעיתים תכופות היה מצטנן. הילדים הגדולים דמו זה - לאמא וזה לאבא. כולם לא היו גיבורים גדולים. רק הוא, אהרלע, או כפי שהחברים שלו כינוחו אראשקא. הוא, הצעיר מכולם, המיזיניק, שנולד כאשר היא, האם, כבר לא היתה צעירה, הוא היה

גבוה וחזק.
כבר מגיל צעיר ידע להסתדר עם הילדים שנטפלו אליו. בגיל 12 או 13 השליך אהרלע ממיטתו את הכרית ואת הכיסוי, ונותר לישון שירות על המזרן הקשה. בבוקר נהג להוציא מתחת למיטתו זוג משקולות ברול. חוה ניטתה פעם להרים אותן, אבל האם היח לה כוח לעשות זאת? ולא, כמובן). הוא, הבן שלה, יכול היה. כברק ורעם נהג לתפוס אותן בידיו החסונות ולהתעמל. איזה תרגילים חוא לא עשה אז.
היא, חוה, היתה נוהגת לעמוד ליד הדלת ולצחוק : - הביטו נא במלאכה הזאת. בפעלולים שהצעיר הזה מצא לעצמו - נהגה להתלוצץ מתוך הנאה, כששהיא מתבוננת בכתפיע הרחבות ובמיבניוהו החסון, הגבוה. והיו לו זרועות... - אמאילה, העיםי מבט נהג להראות לה את שרירו. --געי בהם, ראי כמה הם קשים. לעתים תכופות אף היה מחבק אותה, מרים אותה ונושא אותה ברחבי הבית כאם הנושאת את בנה. - עזוב אותי - נהגה להיאבק אתו - חרפה, מה יאמרו אנשים אם יראו זאת. - אבל בלבה בכל זאת היתה מרוצה. צעיר חסון כאלון, שרק ישמור אותו אלוחים מכל צרה. אהרלע למד בגימנסיה. היה תלמיד טוב ומספר פעמים בשבוע היה הולך למועדון ״מכבי", שם התבלט כאחד משחקני הכדורגל הטובים ביותר. - אלוהים שלי -- נהגה חוה להתפלא - האם כבר ראית במה הוא מתעסק! שילד יחודי ישחק בכדור? זה הרי טוב לשקצים. מה היה אומר סבו, אביה אברהם-איטשע, יהודי למדן, לו היה רואה כל זאת. אבל אראשקע עשה את שלו והחחזק והלך יותר ויותר. הוא אהב מאוד את אמו הרזונת והקטנה וקיבל את כל הערותיה בחיוך, בערד עיניו התכולות והעליוות מביטות עליה בנאמנות וידיי החוקות מלטפות בעדינות את שיערה האפור. בעיר פעל מה שנקרה ״האנדלווקעי, בית הטפך למסחר. כל הפולנים והאוקראינים שלמדו שם היו אנטישמים ולעיתים תכופות מאוד נהגו להתנפל בערבים על בחורים יהודיים. אבל טאשר אראשקע

אד הופיע מרחוק, נהגו להסתלק בכל המהירות האפשרית. לא פעם כבר חשו על בשרם את נחת זרועו של הוידעק החזק. משום כך נהג חוה לאיתים תכופות מאוד בערבים לא ללכת לישון ותמיד מצאה לעצמה איזו עבודה שצריך לעשותה, והמתינה לבן הזקונים שלה. - מי יודע מה עלול לקרות - היתה חושבת לעצמה. על כך הוא היה גוזף בה:- מדוע לא הלכת לישון! אינך צריכה לדאוג. כל אלה שמכים יהודים פוחדים ממני. היי רגועה. בי לא יפגעו. שנים עברו...
אהרלע סיים את הגימנסיה ונסע ללמוד בחויל. רצה להיות מהנדס חשמל. כבר קודם לסן גחג להתעסק בחוטי החשמל. היא מכרה את פמוטי הכסף שלח, הגדולים והכבדים, כדי לממן את נסיעתו. - מי צריך פמוטים כאלה - אמרה חוה לעצמה. אומנם צריך לברך על הנרות בליל שישי, אבל פמוטי הברוטה הקטנים מספיקים בהחלט לכך. שנתיים לאחר מטן הוא חזר, מלומד, עם דיפלומה. מיוד קיבל עבודה בתחנת כוח גדולה לא הרחק מעירם. הרויח היטב ותמיד חשב על אמא. עיום אחד הביא אהרלע לדירה הקטנה, בה גרה כעת חוה לבדה, הביא אהרללע בשבת אחת נערה. בחירת לבו. שמה היה רוחה הוהיא היתה קטנה ורזה וצעירה ממנו. היא התתה מורה לעברית בבית טפר. אבל דבר אחד משותף הּחה להם: העיניצם התכולות, העליזות, והחיך הטוב. והילד חקטן שנולד להם,

שנקרא בנימין על שם האב, דמה לשניהם. ילד יפה, מואר. כאשר טרצה מלחמת העולם השנייה והגרמנים כמר היו קרובים מאוד, עברו הם עם חילד העירה. הוריה של ראזא התגוררו הרחק, ממש ליד העער, בין פולנים ואוקראינים. הוא גיה עס עסים עם השכנים וחרה מיודר מאוד עם בולם. בדיטק משום כך עבר אהרלע אליהם. עד שהכל יסתדר (כך חשבו יחודים וקיוֹ) מוטב להירת בינתיים דועקא במקום שבו כמעט אין יהודים וחכל מסביב היו ידידרהם, ביקשו החורים מחהה שגם היא תבוא לגור איתם כאן. מקום יש מספיק לטולם. והמחותנים רצו

מאוד, שהיא תהיה איתם בימי המלחמה הקשים הללו. אבל חוה לא הסכימה. היא לא רצתה לעזוב את דירתה ואת הקרובים והחברים, שהתגוררו באותה חצר - מה שיהיה עם כולם יהיה אתי - ענתה.

הגרמנים כבר היו בעיר והחיים נעשו קשים יותר ויותר מיום ליום. לילה אחד היה נורא במיוחד. חוה לא יכלה להבין את המצב במלואו. למרות שלא היה בכך חדש, בכל זאת לא היה זה כרגיל. בחצר

היתה מהומה. אנשים רצו הלוך ושוב וצעקו מכל הפינות. ואולי זהרק בדמה לה. אולי היו אלה רק
סיוטי לילה. בבוקר השכרם, כמנהגה, פתחה חוה את מנעול חדלת ויצאה לחצר. שלווה מוזרה שררה כאן. איש לא נראה לעין, שקט, כמו בבית הקברות. והדלתות של כל הבתים היו פתוחות לרווה. - לקחו את כולם - הבזיק במוחה. הדבר שכה חששו מפניו ואיש לא רצה להאמין בו, אכן אירע. הגרמנים לקחו את כל היהודים. והיא, חווה, נותרה כמו בנט. איך זה קרה לא הבינה

בעצמה. ביתה הקטן היה האחרון, חרחק ליד המטע. אולי הם שכחו, ואולי, מי יודע, אירע נס
משמיים. חווה ניצבת ומביטה בחצר הריקה והשקטה ולפתע עובר רעד בכל גופה. אהרלע, ראזא,
בנימיעלע הקטן, מה איתם! חייבים להוהיר אותם, שיימלטו מהר ככל האפשר אל היער. שיתחברו.
לעצמה אין חוה כל מורא. היא משליכה לתוך סל כמה חפצים, עוגיות שהסתירה זה מכבר למען הילד
משליכה על ראשה את צעיף המשי השחור ונועלת את דלת ביתה בכמה מנעולים, כתמיד.
היא רצה מהר על פני הרחובות. זהו יום ראשון, יום של חג. הרבה נוצרים ברחוב. לא רואים כל יחודי. פולני אחד עוצר אותה ושואל האם התפילה כבר הסתיימה. הכנסייה אינה רחוקה ולעיתים תבופות מאוד רואים אותה כנוצרייה. חווה רצה הלאה. אבל רגליה היום אינן כרגיל. מדוע? היא עצמה אינה יודעת, אבל הרי היא מוכרחה לבוא מהר ככל האפשר אל הילדים ולספר להם הכל. שהם יעזבו את ביתם כמה שיותר מהר. ביער, כך שמעה משהו, נמצאים מי שנקראים פרטיזנים. עוד רחוב אחד עליח לעבור וכבר היא נמצאת במקום. אפילו מרחוק רואים כבר את היער ואת הבתים הקטנים הלבנים. ובאחד מהם מתגורר הרי אהרלע. והרי הוא כה חזק, ואינו חושש מאיש. אבל מדוע זה צובט לה בלב בעוצמה כל כך. מי יודע מה יכול לקרות. היא כבר רוצה לראות בעיניה מהר ככל האפשר את כל משפחתה הקטנה. שער הגינה פתוח ודממה מוזרה שולטת כאן סביב סביב. שכנה אוקראינית יוצאת מביתה. חוה מכירה אותה. היא ראתה אותה כמה פעמים אצל המחותנים. - לקחו אותם בולם בלילה. כה מהר, מחר - חוזרת היא. - וכולוט התעוררנו ומיהרנו החוצה, אבל לא יכולנו לעשות מאומה. הם, הגרמנים, חיו לוקחים גם אותנו. גירשו את בולם ואנחנו יכולנו רק להביט

מהצד.

- מה זאת אומרת לקחו? - מגמגמת חוה. - אולי את טועה, אולי הם רק הסתלקו ליערי - לא, יקירה, לא הסתלקו. לא הצליחו. לא האמינו שהם יבואו עד הנה כדי לחפש יחודים - אומרת האשה בהחלטיות ובשקט, כאילו לעצמה. -- ואת לכי מהם מכאן, ברחי אל היער. הם עוד יכולים לחזור הנה שוב. הם או הפולנים. - אני ליער! - חוררת חוה על דברי האשה. - מדוע דווקא אני! לשם מה אני צריכה לחיות! אבל אמרי לי, אראשקא, בני, האם הוא נתן שיולימו אותר! הוא לא הגן על עצמו! הוא הרי חקק. הכל חששו מפניו. ספרי מה הוא עשה.
- יקירה - מתפרצת השבנה, - מה רצית שחוא יעשחז לבדו בין כל כך הרבה גרמנים חמושים. הרי גירשו אותם כבהמות לשדה. קודם הם לקחו את ראזא עם הילד ואז הוא החנפל על החיילים והפיל שניים מהם. היתה לו גבורח. אבל בו במקום ירו בו אחרים. מה איתך? את חולה? רע לך? הנה אני מביאה לך מים חיא דוחפת כוס מים לידה של חוה. בידה השנייה היא מגישה לה תצלום. - את זה מצאתי בחצר. קחי ואת.
בעיניים עצומות למחצה מתבוננת חוה בשלוש הדמויות שכולן צוחקות אליה, כולן באותם עיניים בהירות, באותו חיוך. אהרלע מביט באמו המעולפת למחצה וחוה רואה את ידיו החסונות, את שריריו. היא שומעת את קולו קרוב כל כך. הנה כאן לידה: - היי שקטה. לא אתן. כולם פוחחדים ממני. אני לא

אתן...
כוס המים נופלת מידיה ונשפכת על הקרקע. היד השנייה עוד מחזיקח בתצלום בחוזקה, אבל נחלשת והולכת, נחלשת והולכת, עד שהיא גותנת לתצלום להחליק. ראשה של חוה גופל על המדרגות ומחסל

צופלות בזה אחר זה העוגיות ומתפזרות על השביל הירוק...
(*)* הסיפור התםרטם בעיתון יידיש שברשות חברנו אלי מנדל. אלי מנדל מוסיף: הסיפור מבוסט (בודאאת גבוהה) על ריצו של אהרון ליפשיץ, דמות קובלאית אמיתית. המחברת, פרידר, גנת בקקבל, שרתה שנים רבות בועד קובל בפריו, ביחד עם אחיה מאיר רחנבלט. שניהם פרסמו מאמרים

# *ילדון היהודי פעטרא בעלא זאפראן(ניי יירק) 

 לנסוע. לאן! שאלה קטנה! לחפש קרובים, משלנו, אולי עוד מישהו מהם נורתר בריצם. מי יודע, כשאלוהים רוצה... וקרדם כל נוסעים לערים או לעיירות שבהן היה ביתנו. אולי אפשר בכלל לחתחיל בחיים חדשים, אם, חלילחה
אנשים בובים. אבל רובם אינם מזילים אפילו דמעה אחחת. פשוט מאוד: מעיין הדמעות יבש..
 אפילו די עליזים. אבל בלי יחורים, מובן מאליו.
 (קובצ)! שיהיה לכולנו יחדיו בשעה של מזל:

לא הרחק מאיתנו התגוררה משפחרה מדאטין, כפרון לא הרחק מקאמען גקמין-קישירק), הם הזמינו אותנו

 ילד גוי כאן הרי ילדים ירודיים אין בכלל בנמצא! שטן את כולם והרגו, קברו, שרפו... בכלל כל הילדים היהודיים מקאוולע וסביבתתה... "ובכן, שמעו מעשיהי", כך הוריט. ״ב-1941, כאשר חגרמנים נכנסו לווהלין, היתתי בהריוך", מטפרחת האשה

 היהודים ליערות, כל מי שהיה לו מזל... אנחנו היצנו בין המאושרים... אינני יודעת בעצמי איך מולד בני, אני "...קר
כאן לקח אביו של הילד את רשות הדיבור. הוא לא כל כך הזדקן מכפי גילו. אפילו נראה בעל שרירים, שזוף













 ואצלי, שטטו הדמעות נות חופשי



 התתחיל להיות מאוחר



 שטודע לנ, פי פסיצ חרא יחודי טוב וציוני מסור ...

כמובן, בהשוואה לילדים יהודים אחרים באותה עת, היה לו מזל גדול... גם לילדים יהודיים אחרים היח מול והם נותרו בחיים, בתנאים דומים, אבל לא כולם חורו להוריהם ולעמם. אם מפני שההורים עצמם כבר לא היו בחיים, או שהאיכרים הסתירו את הילדים וסירבו להחזירם, בתירוצים שונים... ילדים יהודיים נתרו

גויים וגדלו כגויים...
פירות רקובים של אסונו הגדול! לגבי כל אחד אפשר לספר אפופיאה שלמה. ואני מה צר לי שעטי אינו מושחז מספיק לצורך זהואני תמיד מחפשת לקרוא מה כותבים על החורבן אנשים עם עטים טובים משלי.

תרגום מיידיש: בני גבירצמן
המקור פורסם בילקוט ווהלין מסי 39, מאי 1985
סיפוּ מרגש זה כתבה בלה זפרן, אשתו של פנחס זפרן ששימש כראש ארגון יוצאי קובל בארה"ב ואשר נפטר לא מכבר, בלה העבירה לאחרונה לארגון קובל כספים שאספו בזמנו חברי הקהילה בניו-יורק המיועדים להמשך שיפוץ המצבה בגיא ההריגה שבבכובה.


# שמאי לאופר, לוחם 

> מתוך הספר: פנקס קובל
> תרגום מיידיש: בני גבירצמן

מסביבות קובל הוא הגיע לוורשה, בה למד פילוסופיה באוניברסיטה וקיבל תואר מאגיסטר (מ.א.). ממש מילדות הוא היה בתנועת פועלי ציון (ע.ס.) ונותר אאמן לה עד שעתו האחרונה. בוורשה הוא נעשה מיוד פעיל באיחוד האקדמי הציוני סוציאליסטי וגם השקיע הרבה אנרגייה בעבודה

התרבותית של האיגודים המקצועיים, שהיו קשורים עם מפלגת פועלי ציון (צ.ס.). בתקופה שלפני המלחמה נסע בשליחות הועעד המרכזי להרצאות בערי השדה. הוא היה מואם טוב ופופולרי. נהג לדבר בלהט, בווכחנות מחודדת ובכוח שיכנוע. הוא הופיע גם במיגגשים משותפים עם פועלים פולניים. היה חבר הוועדה של אירגון פועלי ציון הורשאאי. עבד ב״דאס וחארטי, העיתון העמי של התנועה למען ארץ ישראל העובדת, כמתורגמן מהעיתונות הפולנית. חוא חזה פעיל מאוד במאבק נגד "ספסלי הגטו" (*) באוניברסיטאות. התנועה תלתה בו תקוות גדולות. בשעת הכיבוש חנאצי הוא נשאר בוורשה וסיעע רבות בעבודה המחתרתית. חוא לא נתן לאש התנועה לכבות ושמר על רוח הלחימה שלה. בתקופת העבודה המחתרתית הזאת היה גם חבר פעיל בוועידת המפלגות הוורשאית. הוא נטל חלק גם בחוצאת "ימאוע טארי", המהדורה הפולנית של בטאון המפלגה. חוא נרצח בעת הגירוש הגדול ביולו-טפטמבר 1942. במכתב מהמפלגה הפולנית מה-15 בנובמבר 1945 אל האיחוד העולמי של פועלי צעון (צ.ס.), מופעע שמו ברשימת הפעילים שנפלו במאבק נגד האוייב. בן 27 היה במורו.
** ( (הגבלת מסר הלהודים בבתי 900 ובמשרות ממשלחיות) היה אז בעיצומו. בחדרי החראאות באוניברטיטאות, הל האחורי נעד ליהודים נקרא

## נשף חנוכה תשס תיו/ אלי מנדל תרגום מיידיש: בני גבירצמן

 חנוכה קובלאי עד היום חזח, חדבר מזכיר לנו את ביתנו הישן, כאשר חנוכה חריתה לנט יום טוב צפח, משופע
 . 7 עากก ง ง

עา .

ภ
 .ברוֹ มมּ ם ט . ג b ודט
 . ภาרד
וכאן ברצוצי לחפנות שאלה קטנח לאחרד מחבריטו הטובים והפעילים ביותר, צבי רז, מוכיר האירגון וחעורך มาแาก .






 1






 .3 N


# ＂ופבּ א； 


 リ以





留 ם


 2WTV
Ton



 cymann
＊－．．FTE
 ay benk


 क whe mex man muem



 －aryets nost amm newn rk






，me nws $\rightarrow$ mote







 TEN 5\％：














Tiva א
 uncuat
 לyn $\frac{1}{}$
 งx7

 ． м



 tox nosmuan monave ay me mat nx ה ה ה ，Huzy
 א＂u
 metana pan npey xn avon mbin
．＂Re ntw




 Nux



#  

דר
 סודחה




 *
 mex


 गרท ד0צ


 nan w




 Th ท1vy)
 way












 ตผา *x cm


" א ל מ מ ו חמדּ צ צ צ צ .noses. משx
 מ לan $n$ ก

 , "צ", ה , שא, שטר







 hy mev vhethne vorees nu 2 y maty hent mex , womp oph num




50

 א א א "

 -2
 ה " סורים "

 * , ©ט,
 " " שיצev x

 mey than mhove vo mumal 13 n





במכתב המובא בהמשך מדובר בתשובת הממונה על הארכיון העירוני של העיר אולדנבורג שבגרמניה, אל אזרח גרמני בשם קלאוס פ. קאסלסו. אזרח גרמני זה הוא ידידו של יוסף גולדמן, חבר וועד יוצאי קובל, צדיד זה התבקש עו"י יוסף גולדמן לבדוק אפשרות לקבל העתק מעדותם של העדים היהודים שניתנה בגרמניה במסגרות משפט שני רוצחי יהדות קובל. משפט זה התקקיםם בשנים 66-1964 בעיר אולדנבורג.

ארגון קובל מבקש לקבל את העדות, לצורכי היעוד, מחקר וניטיון להבין מה התרחש באותם ימים נוראים של הכיבוש הנאצי בקובל, שבמהלכם נרצחו ״קירנו. שנתיצם לומ
 המשפט הגרמני תורגמו במלואן לעברית ע"י ידיד יקר של הארגון, בני גבירצמן, ופורסמו בחוברות דפי הנצחה ומידע קודמות.

תרגום המכתב מגרמנית: בני גבירצמן.

ארכיון מדּנת נידרזאכסן הארכיון העירוני אולדנבורג

מר קלאוס פ. קאסלר
אלט-רייניקנדורף 31
13407 ברלין
מר קאסלד הנכבד מאוד,
כפי שכבר צויין במכתב מה-14.10.2003, מדובר ב-26 תיקי מיסמכים/קרטונים גדולי היקף. למרבה הצער, סריקת הקרטונים הללו אחרי האנשים שהוזכרו על יךיו אינה יכולה להתבצע במסגרת השירות

שלנו.
אי אפשר לאתר את השמות המוטכרים על ידיו במאגר הנתונים של התובע הכללי באולדנבורג. כך גם מעו לגבי ייגר. מלבד זאת, הארכיון השלטוני באולדנבורג אינו מצוייד ואינו במצב המאפשר לתת מידע במסגרת מחקר על אנשים חיים.
מאחר שייגר היה רופא בודרימאכט, מומלץ לפנות בשאלה לארכיון הפדרלי, הארכיון הצבאי בפרייבורג, רחוב ויזנטל 10 ב- 79115 פרייבורג.

אם מישהו מהאנשים שאתם מחפשים הגיש תביעה לפיצויים (BEG) ומקום מגוריו היה בנידרואכסן, אפשר לוודא בארכיון המרכזי בהאנובר, בארכיון 1 ב-30169 האנובר, אם צעד מינהלי כזה אכן נעשהם. ברוב המקרים, צעדים פרוצדורליים כאלה מכילים שפע של מידע על האדם שמחפשים אם מקום המגורים הוא/היה מחוץ לנידרזאכסן, מומלץ לפטת אל נשיאות הממשלה בדיסלדורף -מחלקת הפיצויים, סטיליינאלה 2 ב-40474 דיסלדורףף. הוא יכול לראות את המיסמכים לאחר הזמנה של לטחות שלושו (הקריאה). עם זאת יש להביא בחשבון בי במקרים מסוימים העת התקת מיסמכים ארכיוניים או רפרודוקציות שלהם, מוגנים (מנועים) על ידי זכויות יוצרים.

## , , רפפורט <br> רי נחמ>ה מקובל <br> (״״רקים מתוץ ספר שטרם נכתב״")

ר׳ נחמיה מקובל. יהודי דתי, בעליה של חנות סדקית. אדם בשנות החמישים לחייו, מעט כטוף, מרכיב משקפיים, דומה יותר לראש ישיבה מאשר לסוחר. ר' נחמיה מקובל התעורר בבוקר היום הראשון של ראש השנה בשנת 1939 מוקדם מהרגיל. הוא רחץ את פניו, לבש את בגדי החג שלו, לקח תחת זרועו את הטלית שלו והלך לבית הכנסת. הולך לו ר׳ נחמיה ולנגד עיניו מופיעה תמונה מחרידה: כל הרחובות של קובל מולדתו עמוטים פליטים הזורמים דרך העיר כמו נהר. רֹ נחמיה יודע כי המלחמה מתחוללת בקירבת מקום, אבל רק עכשיו הוא רואה בעינו ממש את פרצופח האימתני : לכל שיפנה את עיניו, בכל מקום, בכל מקום רואה הוא פנים עייפים מסבל של גברים, נשים וילדים. הם מתגוללים על העגלות ועל אבני המרצפות, ללא כוחות, קרועים, אחוזים בלחץ נורא. אלה כבר אינם אנשים כלל. אלה רסיסי אדם שנפלטו לחוף עיר מולדתו קובל מתוך שיטפון המלחמה. ר' נחמיה הולך לבית הכנסת כדי להתפלל ביום הראשון של החג, אבל חוסר המנוחה הפנימי מפריע לו ללכת. האווירה החגיגית שאפפה את רי נחמיה כאשר יצא מביתו, נסדקה ואיזה קול פנימי לוחץ עליו:
"אז מה, רי נחמיה, תיכנס לבית הכנסת, תתאחד בתפילה חמה עם בוראך, עם בוראם של כל בני
האדם, תלגום את כל המתיקות של התםילה שיהודים נושאים בראש השנה ותהרד עם אנשים מכובדים, שאתה מחבב, ובאותה שעה יהיו אחרים שיתנפחו מרעב ויניחו את ראשי ילדיחם המתים

מרעב על אבני המרצפת חסרות הנשמה. "נו, טוב טוב! לך, ר׳ נחמיה. לך למלא את את חובתך היהודית לאלוהים ואחרי כן תחור עם נשמה נקייה למשעי לביתך, ואחרי הסעודה הגדולה תיתן מנוחה לגופך. הרי הרוחחת זאת בדרך כשרה. אי, רך נחמיה, רי נחמיה!" רעד חולף בכל גופו שלר נחמיה. כרוח קפואה, כמים קרים, פרצה תמונת המלחמה לנשמתו, שזה אך היתה מלאה ביראת אלוהים חגיגית! חוא עוצם את עיניו והוא רואה את עצמו בטלית בעירו, בבית הכנסת, והוא חש כי גם שם לא יצליח למחות את חתמונה הנוראח הזאת. היא תתייצב ביעו לבין אלוהיו. ובליבו של רי נחמיה מתחילה להבשיל החלטה לעזור לאומללים הללו שאיש לא שם לב אליהם, שהכל הותירו אותם לבדם עם אסונם ובעצמם נכנסו לגן העדן של בית הכנסת החגיגי של ראש השנה. ר' נחמיה מחיש את צעדיו: הוא הגיע לכלל החלטה. תמונת האסון שגואה סביבו כים, מאיצה בו. הוא רץ לבית הכנסת ומייד אל הרב: מוכרחים לארגן עזרה לפליטים. מוכרים להכין תבשילים חמים, לדאוג להם למקום שינה... הרב אינו מוכן להקשיב: לקטוע את התפילה! לחלל את היום-טוב! ישמור האלוהים؛ אחרי ראש השנה נראה... הרב ניצב במקומו המכובד, טליתו מכסה את עיניו והוא אינו רואה מה קורה ברחוב. אבל לרי נחמיה אירע אסון כפול: קודם כל הוא פגש בדרכו את זרם הפליטים ושנית הוא הירשה לו לחדור אל ליבו,

שכבר אינו יבול עכשין למצוא מנוחה... רי נחמיה נעשה לגמרי ר׳ נחמיה אחר. הוא עצמו אינו מכיר את עצמו : הוא אינו חושב כלל על תםילח. כל מחשבותיו עסוקות בפליטים עם חצרכים הבוערים שלהם, עם החחלטה הנחושה לסייע להם בכל האמצעים, בשרים ובלתי בשרים. הוא אפילו מוכן לשקר למענם, לומר שקר קדוש. חוא יוצא מבית הכנסת ומחחיל לרוץ לכל יעזרות הנשיםי בכל בתי המדרש, כשהוא מודיע לנשים בשם הרב, בי הן חייבות לעזוב את בתי המדרש ולהכין תבשילים חמים עבור הפליטים. ואם הרב נותן הוראה - מי יעמוד נגדה: בל עזרות הנשים התרוקנו ותוך במה שעות החלו הפליטים לקבל תבשילים חמים, בניהולו שלר נחמיה. ורי נחמיה הכניס את כל חנשמה, את כל חיו, בסיוע לפליטים: הוא שכח את הימים הנראים, את חנות הסדקית שלו, את ביתו. הוא השתלט על הבניי הגדול של תלמוד התורה בקובל, הוא הפך את חדריו בלילות לחדרי שינה לפליטים, ובימים לחדרי אוכל. הוא אסף קמח, אפונה, תפוחי אדמה, ציקוריה (תחליף קפה) וחחל לחלק פעמיים ביום "קפה" שחור עם לחם ופעם אחת מרק עם לחם. והדות שהאומללים הללו מקקו למרק סמיך, משבעע, וחיהודים העשירים לא תרמו שומן אווזים, הלך רי נחמיה אל ראש העיר בבקשת עזרה, כי המטבח "שלטי בבניץ התלמוד תורה משרת את כל הפליטים, ללא חבדל בני אישו דת הם. וקך הוביל רי צחמיה לבניין התלמוד תורח כמה ארגוים של שומן חור והחל לרפיק מרקים סמיכים, משבעים.

כאשר קבוצת חסידים דתיים באה אליו בכעס וטענה איפה זהנשמע שיחודי דתי יפגע כל כך בפרהסיח בתלמוד תורה, ענה להם רי נחמיה בהציצו אליהם בעד למשקפיו, בעיניו הטובות, הנינוחות של תלמיד חכם : אדרבא, פיתחו מטבח כשר ואני אפסיק בהנאה את הטריפח. אבל אם אי אפשר לפתוח (מטבח) בשר, לא אסגור את (מטבח) הטריפח שלי... ורי נחמיה המשיך בפעילותו הטריפתית-כשרה.

זה היה ב-17 בספטמבר 1939.
גכנסרי לחצר הגדולה של התלמוד תורה בקובל. לאחר ימים רבים של בדידות עצובה שוב טבלתי באסון הקולקטיבי. החצר הענקית היתה מלאה באנשים מכל הגילים, המקצועות והדתות - בחורי רשיבה, איכרים פולניים, יהודים חרדים ודוקטורים יהודיים מתבוללים. ובינות לדור הפלגה (מגדל

בבל) הוה שוטט לו יהודי בפוף בעל עיניים עצובות, טובות, המציצות מאחורי משקפיים ישנים, מאופנת העבר. ללא חיפזון נהג להופיע בכל מקום ובשיווי משקל (איון) נהדר, הן בתנועה והן בקול, נהג לגשת לכל אחד ולשאול אם כבר קיבל לחם וקפה. "ואולי אתם רוצים תה!" שאל אותי. "אם כן, הטריחו נא את עצמכם לגשת אלי הביתה ושם, בבית

ההוא, לא רחוקו... "ואולי לא נוח לך לעמוד בתור! שאל אותי. "אם אתם כאן עם מכרים, אתן לאחד מכם לחם (בכמות הממועדת) לארבעה אנשים ואתם כבר תחלקו ביניכםי... מי הוא יהודי זה! בוודאי אחד המלמדים בתלמוד תורה, ואולי מאנשי הרבי. חוא דומה כל כך לראש ישיבה... אדם זה, שגבו כפוף, השקט בצורה שלא מהעולם הזה והנמצא בכל פינה, היה כתם האור באפלת חצר התלמוד תורה.
תוך כמה שעות התרשמתי, כי לא רק כלפי הוא גילה גישה אנושית, כאשר שס לב באיזה חוסר ביטחון אני ניצב בתור. כמה ממכרי סיפרו לי אותם דברים ונודע לי כי לא רק אני הבחנתי בכתם האור חזה. כמעט הכל נמשכו אליו בזכות טוב ליבו ורחמיו. לא עברה מחצית היום ובכל פינות החצר שמעתי אותו סיפור, שסופר לי לראשונה על ידי המורה מנדלטון. וזו לשונו : אותו יהודי אדוק מבשל את המרקים עם שומן חזיר ואפילו מעניק שומן חזיר ממש למי שמבקש ממנו זאת. לא יכולתי להאמין בכך. ניצלתי רגע מתאים וניגשתי וביקשתי חתיכת שומן חזיר. חשבתי שהוא יעיף בי מבט כמו במשוגע, אבל הוא לא הניד עפעף. הוא לקח אותי לחדרון, חתך שם חתיכת שומן חזיר והגיש לי אותה באילו זה משהו טבעי בהחלט.
ובכן, נכון מה שסיפרו לי! אמרתי לו בגילוי לב, כי רציתי רק לנסות אותו, כי לא יכולתי להאמין לשמועות, מאחר שלא יכולתי לתאר לעצמי זאת.
בתשובה, סיפר לי את אשר קרה לו בבוקר ראש השנה וכיצד הקים את המטבח הייחודי הזה. "אני עצמי", סיים את סיפורו, אף פעם לא אכלתי ואף פעם לא אוכל טריפח. אבל קודם בל אני רוצה

למלא את רצון האל לגבי אחי בני האדם האומללים, חסרי הישע. אני רוצה להיות בסדר לגבי מה ששייך בין אדם לחברו. ובקשר לאיסור האלוהי לאכול טריפה, אני לוקח על עצמי את החטא הוה ואני בטוח שריבונו של עולם ימחל לי עליו. הגם, אם לומר את האמת, לא היה לי זמן לחשוב על כך.

אני עדיין חושב רבות על העבר הלא רחוק החה. אבל את האפיורדה האאת עם ר נחמיה מקובל אף פעם לא אשכח. אני משחיל אותה למחרוטת הפנינים הקטנה (של הסיפורים האנושיים) שאספתי במשך 35 שנה מימי חי הבוגרים. רי טחמיה מקובל! תיבש ימיני אם אשכח את יראת האל האנושית האמיתית שלך.

תרגום מידיש: בני גבירצמן, דצמבר 2005.


 הוא אביה של אשתו של זלמן פרוסמן. אחותו של שמחה בר נישאה למשה פעל, ראש הקחולח היחודית בקובל פרטים על בשטחות אלו מצויים בראימש שקימנו עם חה כה, בתו שלמשת פרל (דפי מרדע מס, 12).

# קטעי שיחה עם בתו של יעקב קוברינסקי, מנהל בתי הספר העבריים בקובל: "הרצליה" וד"ר קלומל: 

## בתיה בייגל-קוברינOקי

משוחחות: ציפי בלומברג, מלי ורוצלבסקי
עריכה: צבי רז
נולדתי בגרודוב על יד וילנה, הייתי בת שנתיים ומשהו כשאבא שלי, יעקב, קיבל משרה בקובל, בבית של חברת "תרבות", החברה הזאת הקימה בתי ספר היכן שהיה ביקוש לעברית. קובל עבורי היא עיר הולדתי, אני פשוט לא זוכרת משהו אחר. הייבו שני ילדים בבית. בזמן שהרוסים באו קרתה לאחי הצעיר, זאב, תאונה מאוד קשה והאח נהרג. האסון קרה בחורף שנת 1939, אחי נעל מחליקיים לגלישה על הקרח, לא על נחל הטוריה, על הכביש. הכל היה
מושלג, הוא נאחז באיזה טנק שנסע. האח נפל על הראש, אולי היום אפשר היה להציל אותו, אז כנראה
שלא. זו היתה טרגדיה, זה קרה בזמן החופשה מהלימודים. הוא היה בן 12 אני בת 17 וזהו... אח"כ נשארתי בת יחידה, יותר צמודה וקשורה להורים, הם אלי ואני אליהם. אמא, זלוטה (זהבה), היתה עקרת בית אבל לא יושבת בית. היתה פעילה בויצ"ו, אח"כ היתה פעילה בטוז. טוז היה הארגון לשמירה על הבריאות, זה נועד לילדים נזקקים. בקיץ היו עורכים קייטנות וֹלל מיני הטבות לילדים החולים. אמא היתה מאוד פעילה גם בקרן קיימת. היא אהבה פעילות, הפעילות שלה היתה בעיקר ציונית. אמא היתה זו שניהלה את הבית. היינו משפחה מאוד קטנה, שני ילדים. בשמדברים על קובל מזכירים בעיקר את ביה"ם "הרצליה", אבל היו שני בתי ספר יסודיים עבריים פרטיים בקובל. למי שהיתה תודעה יהודית/ציונית השתדל לשלוח את ילדיו לשם. היו צריכים לשלם בהם שכר לימוד גבוה. ביה"ס ממשלתיים פולניים היו הרבה, הלימודים שם היו בחינם. אחרי גמר ביה"ם פולני בפולין

לא היה מה לעשות לנוער. ללכת לאוניברסיטה היה בלתי אפשרי. היה 'נומרוס קלאוזיוס'- סגור בפני יהודים. רק יהודים סורים התקבלו. בבית הספר התיכון הפולני בקובל אפשר היה לספור את היהודים על כף יד אחת, פשוט לא נתנו ליהודים ללמוד. אבא שלי קבל עבודה בתור מורה בקובל, כנראה שבגרודנו, משם הגיעו הררי, לא היו התנאים. אח"כ, אחרי כמה שנים של הוראה בביה"ם "הרצליה" בקובל, אבא התמנה למנהל. המנהל שלפניו (משה פישמן) עלה ארצה ואז מינו את אבא. אחרי מספר שנים החליטו להקים עוד ביה"ס אחד בקובל, היה ביקוש ללימוד בבתי ממוקם ב"חולות", את ביה"ס החדש, ע"ש ד"ר קלומל, פתחו ב"עיר" (הישנה) של קובל. בעיר הישנה לא גרו רק עבי" קובל. שוחט, שהוא נחשב לעשיר ביותר בקובל, גר דווקא ב"עיר". בית כנסת הגדול בקובל גם הוא היה ב"עיר". אבא שלי בערך בשנת 1933עבר לעיר הישנה, למסד את ביה"ם קלומל ואח"כ לנהל

אותו עד שהגיעו הסובייטים בשנת 1939.
 היו הרבה מוסדות בקובל, ראוי לציון הוא בית יתומים שהיה ממוקם ב"חולות", שם היתה, רייצ'ל, רעיה לוין, שלמעשה ניהלה אותז. היא היתה ה"אמא" של המוסד. במוסד היו ילדים יהודים יתומים שההורים שלהם נפטרו, או ילדים ממשפחות בעייתיות. זה היה מקום הצלה ליתומים, מקום טוב. אני זוכרת שהיה יום התרמה בו היו הולכים מבית לבית וכל אחד היה תורם. ההיהודים תרמו כמובן, במו פה, לא כולם. אני זוכרת שהיי עושים לילדים קרני X לחמם את הריאות של הילדים. בפנקם קובל שפורסם בארגנטינה, יש תמונה של ילדים ה'ישבים עם

משקפיים להגנה ולידם אחות. טיפול של 20 דקות, חצי ערומים. זה צריך היה להוסיף לבריאות, כמו שפה, בישראל, יש יותר מידי שמש, בקובל היה פיה פחות מידי
עוד משהו חשוב מאוד היה בקובל, מקומון (שבועון קובלאי) שיצא ביידיש, "קובלער שטימע" שמוֹ אור אבא נתב בעיתון. העורך היה יעקב בורק.הבן שלו למד איתי בכיתה אחתת, ברוך בורק, הוא ניםפה בשואהת. מהמחזור שלי בגימנסיה "תרבות" מעט מאוד ניצלו: פרומה שוורץ, רוז'יבקו מהבית. מוטל'ה בלוראי שעלה ארצה , גרשון פוגץ' ששמעתי שלאחרונה נפטר. למדתי בכיתה אחת גם עם שושנה פרל בספתה בשואה. כשבאו הסובייטים (1939) היא עם ההורים שלה יצאו ללמברג (לבוב). חנה, האחות הגדולה, היתה כבר בארץ. הם פחדו להישאר בקובל, האבא היה יותר מדי פעיל (ציבורי ובעל נכסים). הוא פחד מהרוים.
בבית דיברנו ביידיש, אמא שלי לא ידעה עברית, גם מחוץ לבית דיברנו יידיש. אני בתור נערה היו לי חברות בגימנסיה של קלרה ארליך שהיה בית ספר יהודיּפוליבי, אית ביתם דיברתי בפולנית. אבל בדרך כלל דיברנו ביידיש. המבוגרים לא דיברו בעברית חוץ מחוג מצומצם של מורים. בתי הספר בהם לימד אבא היו על טהרת העברית: "הרצליה" וד"ר קלומל, וכמובן גימנסיה "תרבות". יש ברשותי קטי קטע קטן מהעיתון "קובלער שטימע", כותבים על מסיבת סיום בביה"ס קלומל, ביידיש. הכתבה מתוך הספר ביידיש מארגנטינה, הכותרת: "סיום ביה"ם על שם שם ד"ר קלומל", יוני 1938, בדיוק שנה לפני שפרצה המל המלחמה. בכתבה הרבה מילים שזורות בעברית. אני תמיד מתרגשת כשקוראת את הכתבה הזוּוּ.. קשה לי לקרוא, אגי מתרגשת... (בתיה בוכה).

מתוך העיתון הקובלאי הידרישאי: "אלו חיקוגי".
סיום בבית הספר ע״ש ד״ר קלומל
בשבת בערב התקיים סיום חגיגי של הכיתה השישית בבית הספר קלומל, במועדון בית הספר. האולם היה מקושט יפח, (וניצבו בו) שולחנות ערוכים נאים, לידם ישבו התלמידים וכן מוריהם והורי הילדים. פתח את הערב המנהל, ה' קוברינסקי, שקידם את פני הנוכחים וגם את הילדים בקריאה נלהבת, לזכור את כל הידע שנזרע בהם במשך שש השנים שבהן בילו בבית הספר; שיהיו בנים גאים לעם היהודי והדבר יעודד אותם במצב הנוכחי הקשה לעם היהודי; ושההם יעברו על פני כל המכשולים הניצבים לפניהם בחייהם העתידייםם ויסייעו בבניית המדינה היהדדית. דבריו נאמרו בעברית. בשם ועדת "תרבות״ בירך ה׳ פרל ובשם ההורים, ה' משה יהודה חסיד, בשם התלמידים דיבר בעברית תלמיד מהביתה החמישית, משה שםוליאן; הוא הודה למורים על החינוך הטוב שנתגו ואיחל להם כי יזכו לנחת מתלמידיהם ויראו אותם בתוך השורות של בוני העם היהחדי במדינה היהדדית. התלמידים יוסף חסיד, צבי צוניץ, קרוחה, מוריק, השמיעו דיקלומים שונים בעברית ובמולנית. תרגם מיידיש:בני גבירצמן בהתרוממות רוח, בריקודים ובשירי א״י, נחתם הסיום החגיגי.

אבא בעצם י"סד את בית הספר וניהל אותו כמה שנים. אני למדתי בבית פר יסודי בי ב"הרצליה" כשאבא





 סמטה. לא רחוּק מהבית של ד"ר חסיס שמתאר את הרחוב בספר קובל. הבית לא היה בבעלותנו, שכרטו אותו, ממשטורת של מורה אי אפשר היה לבנות בית. כשהוכרזה המלחמה (גרמניה ורחיה פיה פלשו לפולין) באו איכרים (אוקראינים) עם עגלות, גרזנים, כנראה רצו לעשות לות איזה פוגרום. פתאום אני לא יודעת איך, מפה לאוזן עברה שמועה שהגרמנים לא יגיעו לקובל, יש הסכם חשאי ויבואו הרוסים. הגויים נעלמו באותו

יום ואז חיכינו לרוסים בפחד. סיפרו אז בדיחות שמאפייבות את התקופופה של הכיבוש הרוסי והגרמני. נאמר שהשלטון הרוסי הוא מאסר עולם, ממאסר עולם אפשר לצאת, מגזר דין מוות- מהגרמנים- לא. ידעו
 שהחיים יהיו קשים, ובכל זאת רק מעטים מהאנשים ברחו (לדוגמא לווילנה), הוֹוחרים היו בסבנה, לדוגמא



 הקשור לציומות, הרוסים היו אנטי- אנטי ציונים לקוחו את הגימנסיה החדשה שבנה פרנקפורט ואותבו
 תבועות הנער בקובל שי"כות לתקופה שלפני המלחמה, השומר הצעיר היתה התנועה על רמה הכי גבוהה,

 שם ביקרתי פעם באיזו שהיא הצגה. חברי הקיבוץ עבדו קשה, את החבר'ה מהקיבוץ העסיקו בקהילה

כחוטבי עצים. שילמו להם כדי לחזק אותם כלכלית. אמא שלי היתה "מתפוצצת", אמרה בחורף לחבר'ה מהקקיבוץ: "בואו תיכנסו, תשתו כום תוּ תה", לא
 ומביאות להם אוכל. קומונה שכזו. ביניהם ביו הרבה הגשימו והיו לחלוצים. בקיבוץ עשו את את ההכשרה לפני העלייה ארצה. שינדל'ה שוורץ, היתה בקיבוץ בברוכואו, ע"י וורשה. (כקובלאית) אסור היה לה להיות בקובל, זוּ זה נחשב פינוק, צריך היה להכשיר את בני הנוער

לחיים הקשים בארץ. הם חיו יחד בקומונגה, בנים ובבות ביחד, זה לא נחשב לפר לפריצות, לא חושבת, לא התערבתי בזה. גם בשומר הצעיר היו הכשרות אבל לא בקובלל.

8-1937.
קייטנת - היו לתקופה של חודש. לא היתה קייטנה של הציונים הכללים. היתה של שומר הצעיר, בית"ר,
 שבנו לעצמם בתי קיט בכפר והיו שהשכירו חדרים. אפילו אצל גויים אפשר היה לשכור חדר, זה היה היה
 נוסעים לחודש באמצע הקיץ, בשאבא התפנה מההוראה. מקומות נופש עם מעיינות זה היה יותר יקר ויותר רחוק. ההורים שכרו חדר עם מרפסת, והם, בעלי הבית, הלטו לישון על הבוידעם. בעלת הבית היתה מבשלת לנו את ארוחת הצהריים, היא היתה יהודיה. הכרנו שם אנשים חדששים והחיידדנו. חודש הנופש עבר מהר, אנחנ לא יכולנו לנפוש יותר מחודש כי אבא היה צריך לדאוג לסיום שנת הלי הלימודים ולפי ולתיחתה.


שם אנשים מכל הסביבה, אח"כ היים מתכחבים. לי במנייביץ' לא היה רומן, בביה"ס היו. היו לנו אהבות ראשונות, אבל זה היה בביה לה"ס.
בביה"ם בדרך כלל למדו 12 שנה: 6 ביםודי ואח"ב 6 בגימנסיה. בשנתיים האחרומת של הגימנסיה עשו "ליצאוֹם" לפי נוהלי משרד החינוך הפולני. הלימודים בשנה האחרונה בועדו עבור "המטורה", מטוּ מורה זו תו
 (עם הכיבוש הרוסי) למדנו בהנהלה משותפת של "תרבות" ו"קלרה ארליך". לנו, תלמידי ביה"ס, לא לא היה קל לכתוב ביידיש, זה היה משגע אותנו. קודם לכן לא למדתי אף פעם יידיש, ידעתי רק לדבר ביידיש. הצלחמו לעשות בחינות וקבלתי תעודת בגרות. הרבה מהתלמידים בתיכון לא היו מקובל, זה היה ביה"ס אזורי כזה.
לדתיים בקובל היה "חדר" מתוקן, מתקדםם המנהל היה בן אדם מתקדם, לא עם פאות, שמו וובריק כמדומני, היה בא אלים הביתה, אל אבא (שהיה טמכות) מבחינה פדגוגית. הוא בא בא לייעוץ איך לנה בוהל את החדר. אבא שלי היה חילוני לגמרי. רק בימים נוראים היה הולך לבי לבית כנסת, בראש השנה ויום כיפור בשבתות לא הלך. אני זוכרת טוב את הבית כנסת הת הגדול, את הכיפה היפה, את עזרת נשים... אמא היתה הולכת לבית הכנסת בימים הנוראים, זו היתה חובת הובה. את הילדות בקובל אני לא יכולה לתאר במדויק, רק מנקודת ראותה של ילדה. את התקופופה האחרחנה לפני שבאו הרוסים אני זוכרת היטב. איכשהו המצב התייצב ומבחינה מסוימת היתה אופוריה כזאת. לדוגמא בזמן הפולנים היחס של הקצינים הפולקים אלינו הּה מתנשא. צריך היתה "זכות אבות" שירצו לדבר עם

היהודים. כשהגיע הצבא הרוסי, מהנגמ"שים קפצו חיילים יהודים, הם דיבר בים ביידיש, "מאמא-לושאן"



 כואב לי הלב שבביה"ס צריך ללמד את הילדים שלנו על חמלינצקי, הוא היה שונא יהורים".
 שהחביאו סחורה ומכרו בשוק השחור. אלו שבזמן הפולנים היו טוחרים בתקופת הרוסים היו בבעיה. יש לש
 בית דו קומתי, למטה היתה חנות לחומרי בניין. הבית, בעיר הישנה, בחשי לב לבית מפואר, למעלה הם גרו
 תחנת רדיו. את המשפחה שפינו שמו בדירה אחת, עם משפחת פימקלשישטיין, ההורים של תמה (קרביץ).
 לעיירה קטנו, לא להסחובב בין

עם המצב. לברוח היה קשה. אבא שלי קיבל מעמד: השתייך ל"אינטל'גנציה העובדת", המילה "עובד" הצילה את המצב.
אנחנו התגוררנו בבית שכור, בעל הבית היה יחיאל סגל, הוא קנה אנה את זה ממישהו, הוא גר בחצר ולנו הוא


חדר כביםה.
אני רוצה להדגיש על מצב הרוח תחת השלטון הרוסי: איכשהו לאט-לאט הכל הסתדר. הין אנשים שלא רצו
לנסוע. חיכו שקצת יתמסד המשטר. ומנגד היו בחורים צעירים בשי בשנות ה - 20 לחייהם שנסעו (לתוככי
 ברוסיה. לא הסתדרו, קשה היה שם, לא יודעת למה. הכל הרי הי היה מולאם. אנשים כנראה לא לא רצו לעבוד

בשביל המשכורת שנתן השלטון הרוסי, רצו יותר לעבוד במקום שיש בו עבודה פרטית. אמא שלי נולדה בדנייפרו-פטרובסק, זה בעומק אוקראינה, אבא שלי מוּ מולד באיזו שהיא עיירה על יד ווילנה, דרייצ'ין שמה. אבא למד בווילנה בסמינר למורים, אח"כ הוא השלים לימודיו בדיו בדייפרו-פטרובסקו בוּ בסמינר לא יהוד'י, שם הכיר את אמא והם התחתמם. כנראה שהתחילה אז לת המהפכה ברוסיה עם כל הצרות האלו והם החליטו לחזור לווילנה, ואז אבא קיבל את המשרה בגרודנו ושם אחרי מלחמת העולם הראשונה אני נולדתי. אבא עבד במשרה של מורה לעברית. כאשר קמה רוסיה הקומוניטיטית- מסך הברזל ירד עליה. אמא נשארה מנותקת מהמשפחה שלה, לא שמעה על עליה כלום עד שנת 1939.
אפשר לומר שההורים באו מבית יותר דתי מאשר ציוני. סבא מצד אבא היה ציוני שיו הואי הוא היה מבין הראשונים בעיירה שהזמין את עיתון "הצפירה", סבתא שלי דיב יברה עברית כמו שאני מדברת, לא יא יודעת
 שלי היתה 22 שנה, משנת 1917 עד 1939 מחוץ לרוסיה בשטחים שנכבשו על ידי הפולנים. אזורים אלו ופופחו לפולין ("שלום ריגה"- 1921). ב- 1939 הרוסים הגיעו לקובל, כולם שמחו וגם אנחנו, ורק שאחרי

חצי שנה קרה לנו האסון הזה (מות האח בתאונה), זה דיכא, אבל החיים יותר חזקים לים מהמוטות. אמא
 מרחק גדול, 24 שעות נסיעה. בני משפחת אמא שלחו לה הזמנה, היא הלכה ל- NKVD והתחילו לחקור אותה: "אולי הבעל קפיטליטט, אולי הוא בורגני, ממה אתם חיים?" חקירה שכזו... פתאום באה הרהזמנה (האישור) שאנחנו יכולים לנסוע (לבקר את משפחת אמא). אמא קיבלה אישור ל - 19 ליוני 1941, זה כבר
 הייתה להגיע, ביום שבת קיבלנו מברק שהגיעה בשלום. היינו שמחים ומאושרים ומיד ביום ראשון לפי לפנות בוקר פרצה המלחמה... לא ידענו כלום, הייתה שאננות. דבר ראשון, אבא שלי הלך לדואר ושלח מברק

לאמא שתחזור מיד הביתה, שנהיה ביחד. אבל ראינו את המצב בעיר: היו בעיר הרבה קצינים שיו שאת המשפחות שלהם תיכף בבוקר לקחו במשאיות לעומק רוסיה. הרבה קוּ לודם לפרוץ המלחמה גר אצלמו קצין

 ראשון של פרוץ המלחמה, דפקו בדלות. אבא ירד ושאלו אותו: אצלכם גר קצין זה וזה? האיש שנכנס, רעד כולו ואמר שתי מילים: אזעקה, לבםים! יותר אף מילה, הלך כנראה להא להזעיק עוד אנשים. כבר הבנו שזה לא

טוב. זו לא הימה פולין (החלשה) שקרסה מיד, זו היתה רוסיה, המעצמה החזקה. הנחנו שיהיו קרבות, אפשר להתחבא פה ושם, על הבוידעם, במרתף. אף אחרד לא שיער מה שגרמנים יכולים לעשות. למחרת

היום הלכתי עם אבא לתחנת הרת הרכבת
 המפורסמת של קובל, לשאול אם מגיעות רכבות (איתם אמורה היתה האם להגיע), אבל כלום לא היה בתחנת הרכבת הגדולה והיפה האה הכל היה סגור: אין קופה, אין מנהל, אין מודי היעין היתה שם מחלקה בה אפשר היה להפקיד איד את המזוודות, גם היא היתה סגורהה כלום בלום, כלום. על הרציף הסתובבו חיילים, אבא ניגש אל אחו מהם, הלכתי עם אבא, פחדתי להי להיפרד, פחדתי שיפציצו אותנן - אמא כבר לא הית אה פה פה, לא

רציתי להישאר למד בעולם. אבא שאל על על הרכבות שאמורות להגיע לקובל והחייל אמר:
 באוחת מהן אחרת יהיה מאוחר". עמדו שלוש רכבות לכיויון רוסיה, החייל שדברנו איתו אולי היה ליה עבורנ
 שללחת אליה מברק, הבטחת שנראה את אמא אל", ואבא אמר: "אני לא יודע אם ופגוש אותה, אבל בכל מקרה לפה היא כבר לא תגיע".

מתקדמים לעבר קובל, אבל לא הבימ שיהיה כל כך מורא. אצל הרוסים היה צריך לעמוד בתור עבור כל

דבר, מה כבר יכול להיות יותר גרוע? הגרמנים, מה הם יכולים לעשות? זה היה האסון שהיהודים לא הבים



 עו"ד גוברמן, אבא נעמד לרגע לספר לו על מה שקורה וגוברמן אמר שלדעתו לא צריך לעזוב את הת העיר, אבל אם לעזוב, אז זה הרגע. התברר שנשארו עוד כמה ימים, אור אוחנו ברחנו ב - 23 ליוני, אפשר היה עדיין לברוח מקובל גם 3 ימים מאוחר יותר. בדרך הביתה אנחנו פוגשים את החברוה הטובה של אל אמא שלי, היא היתה עם הבעל והילדים, הייתה להם חנות נעלים שהרוםים הלאימו. היא אמרה לום: "הוי קובריגסקי מכל
 מה לעשות? אתה עושה 'טראסק' מכלום".. אחרי שאבא ראה את הנעשה בתחנת הרכבת אי אפשר היה

לשכבע אותו להישאר בקובל. הגענו הביתה. לא יודעת איפה היה הראש שלו הו, אני התחלתי לארוז. לא לא הייתי 'בעלבוסטה' שכזאת, הייתי בת 19. ברגעים האחרונים האלו בקובל לא חשבתי על על כלום, לא נפרדתי
 נפרד מאיתנו ואמר: "קובלינסקי אתה לא צריך לדאוג, בקררב תחזוּר הביתה ואתה תמצא את את הבית בדיוּ כמו שהיה, אני אשמור על הרכוש שלך כמו שאשמור על שלי". בשלטון הפולני היה לו מפעל ללבנים, נחששב לאיש אמיד. המפעל כבר לא היה שלו, הרוסים הלאימו אותוּ האיש השי נשאר לשמור על הבית... בבכובה הוא שמר... זה מה שרציתי לומר: הֵלך הרוחות בקובל היה: "לא נורא" עברנו את פרעה, נעבור גם את זה וזה היה האסון. עם הפליטים זה היה סיפור אחר, ב- 1939 התחילו לנהור (אל מעבר לנהר הבוג) מאות אלפים, ברחו לכיוון רוסיה, כי ידעו שברוסיה לא מתים, רוסיה היא רק מאסר עולם. שמעתי פה ושם שהריו ערים שהצליחו יותר מקובל לקלוט את הפליטים. היה בקובל איש אחד, נחמיה בר שמו, שהיה האבא של הפליטים. (ראה
 ייקח אליו הביתה מישהו מהפליטים, אני זוכרת שאלינו באו שניים. הפליטים שבו שבו מו ממערב פולין השאירו בבית נשים וילדים, הם היו כל כך שבורים, אכלו אצלנו את הארוחה המפסקות בלו פליט אחד שנשאר בבובל אמר לנו: "אתם מאושרים, אתם גרים בבית שלכם, יש לכם עבודה, אני השארתי בוורשה אישה וילדים".
 יעשו בנשים? בנשים יגעו? בילד בן שנתיים יגעו? אף אחד לא תיאר לי לעצ לעמו, אפילו אבא שלי שהיה מאוד

 כאלה שהתחבאו ובדיעבד עשו שטות, אבל מי ידע? לקוחו את כולם לעומק רוס לויה, לסיביר. הרוסים עשו להם טובה גדולה, רובם נשארו בחיים. אצלמו בבית התאכסנ הרוסים בחדר אחד מתוך שני החדרים שהיו לנו. חדר אוכל וחדר שינה, כך זו זה היה ברוב הבתים. היה לנו מטבח יפה, היה מודרני, מטבח עם אריחים והכל. היה לנו בית קצת יותר מודרני מהממוצע. לאמא היתה עוזרת, שיקסה, שהיתה צריכה לעזוב ברגע שבאו הרוסים, כי אחרת הינו הינו נחשבים בעיניהם לעשירים מאוד, לקפיטליסטים... במקומה באה שלוש פעמים בשבוע אישה גויה, באה לעשות קצת ניקיון. השיקסה שגרה בבית לפני שהגיעו הרוסים גרה במטבח, שם היתה לה מיט מיטה בצד,

 קשרים עם האוקראינים, הם גרו בכפרים. בחצר שלנו גרו גם פולקים. שלוש משפחות של פולקים אלים, אחד

 הראשונה הפולנים נכנסו. אפילו את המילה 'אוקראינה' היה אסור אור להזכיר. הפולנים הביאו אז הרבה

 אבא היה מתלונן שביה"ס הפולני היה מסובסד וביה"ס העברי התקיים רק בכוחות עצמו, משכר לימוד של התלמידים. אנטישמיות היתה, אבל לא היתה כמו בגרמניה. היה ביה"ם של ימח-שמם הרנד סאאים, בית ספר לבניה ומדידה, רק שקוצים למדו שם, יכולת ללכת ברחוב ולספוג; "יהודיה מצורעת", משהו כזו לוה



 -לדה בת 12, ואיזה שייגץ שמן מהבית השני, זרק עלי אבן קטנה. אבא נכנם להורים, ואמר להם: תראו הילדה הזאת חזרה מבית חולים... הם (הורי הילד) הרביצו לו, את הצעקות שלו, את הבכי שלו, שמעו

לאבא היו מגעים עם נציגי השלטון. ה'תפקטור' - המפקח של משרד החינוך היה פולני. היו להם


 זוכרת את המצעדים ואת בימת הכבוד. הכל היה כאילו דמוקרטי, אבל ידענו והרגשנו. גם רב העיר היה בטכם. הבת של הרב למדה קודם ביסודי ואח"כ בגימנסיה העברית. היא נראת






שקצתת היו שמאלה, או קצת ימינה. הציונים הכללים היו באמצע, זה היה הציב היבור שהלך לבי לבית הכנסת בחגים. אמא היתה מדליקה נרות שבת, היינו שומרי מסורת, לא היו נוסעים בשבת- טוב לא הא היו אז כל כך כך הרבה מכוניות... גם לא כתבנו בשבת. אבא שלי בתוקף תפקידו לא עבד בשבת. בתקופת הרוסים היה אחררת, היתה חובה לעבוד וללמוד גם בשבתותות.
רוב החברים שלי היו יהודים, בעיקר מביה"ס בו למדתי. הכרחי בת אחת מביה"ס הפולני, קראו לה זושה, היא נספתה. את משפחת קלרה ארליך הכרתי, הם גרו לא רחוק מאיתנו, זו היתה משפחה עם כמה
 היה נפוץ יותר בין הדתיים. גימנסיה "קלרה ארליך" זה היה תיה תיכון פולני־יהודי. הכל בלמד בו בפולנית, אבל
 כל התלמידים היו יהודים. והיה כמובן התיכון הממשלתית הפולני ובית הספר הטכני שהיה מעוזם של האנדקים למים (זרם פולני לאומני קיצוני). היה גם ביה"ם למסוחר, אשר אני
 נטייה טכנית ובמקום לתיכון, שלא ייתן להם כלום, הלמו לבית פטר זה. היה גם בית פרר "אורט" - נגרות, תפירה. היו שני בתי-קולנוע בהנהלה יהודית, אחד במיצקוביציצ'ה,

מול ביתו של משה פרל. בית קולנוע שני היה ברחוב הראשי, בוורשבסקהה. תיאטרון קבוע לא היה בקובל ליה היו היו מציגים בקולנוע, באולם, על הבמה. אני לא הייתי מבקרת הרבה בתיאטרון, הייתי ילדה.
בניך תיאטרון וקולֹגוע. גלוית דואר.1918.
 ראיתי עוד הצגה של מולייר, זה היה בביצוע תיאטרון פולני. בערב יום השי השני של ראש השנה אי אפשר היה להיכנס לבית הקולנוע, הביאו סרטים ביידיש מאמריקה. כל כך הרבה אנשים רצו לראות.
מבתי הקפה שאני זוכרת זה ה'ורסל". מי שרצה הלך, אני עוד לא, הייתי תלמידה, זה לא הא היה מקובל.
 'רסורסה'. ליהודי אסור היה לדרוך שם אפילו על הסף, נועד לקצונה הפולנית, אף יהודי לא לא היה מעז ולא
 חברים, אני זוכרת את משפחת דודיויק, היו באים מורים וציונים אים אלו היו מפגשים אינטלקטואואלים אים אבא היה חבר בציונים הכללים, אך לא היה לו הרבה זמן לכך, תמיד הוא היה בישיבות, עם הגזבר ועם המזכיר. פה ושם הוא כתב ב'קובלער שטימע', הוא אהב את זה. גם אמא שלי אהבה את הפעילות.

עליםו לרכבת ועזבנו את קובל. פרשת קובל בובל בשבילי נגמרה. היים 4 שנים ברוחיה, זה היה משהו באמת


 מברק לאמא: "חכי, אנחמו באים אלייך", פחדנו שהיא תחזור לקובל. אבא שלי לי היה אז צעיר בשנות ה - 40 , אני הייתי נערה. כשחיכים לרכבת בא אל אבא איש ושאלי "אתה לא היית בלינינגרד לפני שנה בכנס
ורקומוניסטים", אבא לא שיקר, הוא אמר: "אחה מחליף אותו עם מישהו אחר", והאיש אומר לאר לאבא: "אני




לי: "בואי נרד, פה בתחנה הקטנה, אולי יעשו לנו צרות בתחנה הגדולה". היק שירדנ גרה שדודה שלי,


שעה. לא הכרתי אותה, היא היתה נפוחה כולה מבכי. היא בכתה שם כל הזמן. עכשיו כבר היינ איכשהו יחד אצל הדודה הזאת. הם לא היו מיליונרים, זו לא היתה אמרי מית ליקה. אבא רצה לעבוד במקצוע אך הית היתה חופשה מהלימודים. בינתיים צריך היה להתקיים . היתה לי שם בת דודה שהיתה קומוניטטית והיא סידרה

את אבא שלי בעבודה כמנהל חשבונות, הוא איכשהו התמצא בזה. עבד רבית חרושת גדול של פלדוה הלה

קירות, כל ציוד בית החרושת יועבר, מי שי שרוצה לחיות ולעבוֹ בוּ בתנאים אגושיים פחות או יותר, יכול לנוֹוע עם הציוד של בית החרושת לאורל, ע"י סבירדלובסק. ברור שתכף הסכמגו. ברחנו ואיתנו ברחה הבת לת
 בזמן המהפכה מצאו אצלו מטבעות זהב, הוא ישב רבית סוהר ואשתו היתה מביאה לו אוכל. הוא אמר: אשב בבית oוהר, חנה תביא לי אוכל. תמימות שכזו. הוא הוא נספה בשואואה, בטח. אנחנו ברחנו לאורל בקרונות משא. נתנו לנו שמיכות להתכוסות ואוכל לדרך. היינו באורל 3 שנים, באיזה "חור" במחוז סבירדלובסק, שהיא עיר המחוז. אבא רצה להמשיך ולעו לודוד בבית חרושת, היות ובבית
חרושת קיבלו 800 גר' לחם ובביה"ס, בתור מורה, רק 600 ג"ר לחם. 200 גרם לחם זה המון. אבל היו
 גיל 60 מוכרחות לצאת לעבודה, היתה לי פרוטקציה, אבא של של תלמידה של אבא שהכנים או אותי לבית חרושת, אבל לא לעבודה קשה. ישבתי באולם ענקי, עם מהנדסים, הם הם היו מתכנבים ואני הייתי עושי לושה העתקים של תוכניות. אמא שלי גם כן הסתדרה איכשלהו, קיבלה בפרוטקציה אישור שהיא חולה ולא יכולה לולה

 פרטיים, שיעור עבור חצי ליטר חלב. היה קר שם בחורף, הטמפרטורה היתה ית יורדת עד מית לימו 40 מעלות,


קצת מים, קצת תפוחי אדמה, וכבר היתה ארחה לה לשלושה... השלטונות לא ידעו שאמא עובדת באופן פרטי, בשחור. לה לא הגיעה ארוחת צהריים, מי שלא עבדה לא קיא קיבלה אוכל, רק לחם קיבלה ופחוחות מכמות הלחם שאני ואבא קיבלנו. פעם היה קר מאוד, מישהו אמו אמר לי ברחוב: גרדנזקוה, (אזרחית)כל הלחי

שלך קפואה. רצתי מהר הביתה, אמא רצה מהר לתנור לחמם, אבל הגויה שגרנו אצלה אמרה: מהר מהר- תביאי שלג. היא שפשפה את הלחי עם שלג וזה הסמיק וזה הסתדר. זה הת היה חלק מהח שליים שלנו. בביה"ס של אבא בקובל היה מורה, שליטא שמו. הוא ברח מקובל, את את אשתו וילדה בת 3-4 הוא השאיר



נמדדה אז בפירורים - פירור לא הייתי משאירה. שלי שליטא ארגן מראש שיקבי לי לי לחם ליומיים של הביקור.
 לאותם יומיים. כשהגיע האיש היה לנו הרבה לחם- שלו ושלנ. דברים באלה שהיום צוחקים עליהם, אז זה היה.... זה היה תמצית הקיום!

## חזרה לילדות בקובל

 היינו הולכים עם דגל ישראל, חצי לבן וחצי כחול לא כמו הדגל הנוכ לוכחי, הייבו הולכים לכפר, שם שם היינ עושים מין פיקניק, הילדות שלי היתה ילדות רגילה. בחגים של הפולנים היתה תהלוכיכה ממשלתיתית, ראש העיר שלהם, הכומר שלהם וגם הכומר הפרובוסלבי. בתי הספר השתותפו, הלכתי בתור תלמידה. בחג ל"ג
 ילדים חורגים במחיצת הפולנים. עם חברים היימ נפגשים, הולכים אחד לשני במשך הש השבוע ולומדים ולים היה היה תענוג להיכנס לבית של חנה פרל, אף פעם זה לא היה בבית ריק (מאנשים). האבא היה עסקן, כל הזמן


 בתנועות הנער, אבל לבתי קפה לא הלכמו, זה עוד לא היה בשבילנו. כאשר לא הלכנו לקולמע נערכו
 אלא ריקודי הורה, ריקודים אחרים, ריקודים די ילדותיים. השתתפתי במסיבות עד שקרתה הטרגדיה

במשפחה ולא חזרחי לזה

 כשעוד לא ידעמו מה יהיה, אם חגרומנים יבואו כל כך מהר, סיפרתי לו על הדאגות, אבל לא שיערמ שזהו


 פשבאו הסוביטים הם ראו את גימנסית "תרבות" החדשה שהיתה מאוד יפה. הרחסים הפסו אותה

לגימנטיה אוקראינית ואותנו העבירו לגימנם'ה של קלרה אררליך שהיתה בבנין די עלוב. שם פרחו את


 קובל.





 אבא ידע טוב עברית, הוא דיבר עברית שית שוטפת. אבא נפט אטר 4 חודשים אחרי אמא. כשבראו הגמלאים לנח



 אח"כ היו להם 3 בנות, אני זוכרת שה שהאמא כל כך דאגגה שלא יקרחה אסון גם לבנור. אברך הירה חמורה











 לקחו, עקרח את הציונות מקובל..











 אני מחקשה לזהוה, אבל ידוט ל’ שבולם היו פעילים ומעורבים בחיים הציבוריים של עירנו קובל.

## אל המולדת



















 צשהתחתחת א ארבער



## א



בין גאות המפגינים צועדה גם אמי, זהבדה
 ובצדה השני חברה שלים בערי, צבי ביגל,
 לצעעוד ביחד אחנו

## על המחנך והמנהל יעּקב קוברּ

בנידה בייגל-קוברינטקי ליד אנדרטוּ בוּ בוּ מצוינת קובר כנקודת ציון צבאיח בדרך לנסיגת וחבוטת הצבא הנאצי.

##  מוסדחת החיםוד העבריים










 سyรา




# - מתוך מאמרו של עורך הספר אליעציר ליאוגי 


 "כרק



 יבדוֹ לֹיים טובים חאוחים.
 ומצ ב



 2וצ17





 צולהשאר בריצ בגוף צרוד.

## - מתוך מאמרו של המנהיג הציוגי מיםיציח ויסברוט 

 הקוער






ראד



\%
76 7 \% w w




## 

חת

 וחוריםן






 ומינט








 וֹח



多


 שמשט


בתבד
a י חav דח




 דחะ
 . דk 强

# קובל, מבחר מצוצמם של ציצילומחים <br> תרגום מאוקראינית: צבי חיים פולישׁוֹק 

מתוך אתר אינטרנט אוקראיני: www.art.lutsk.ua/art/foto/index\ kovel.shtml
התקבל מאילך גנות ושמואל אגבר.


פינת הרחובות השדרה ואלכסנדר השני בעיר קובל. גלוית דואר רוסית. 1916



נוף העיר קובל. גלוית דואר פולנית. 1925.


גן העיר בקובל. גלוית זואר רוסית. 1916.


שבויים רוסים בקובל. גלוית דואר גרמני. 1916.


קובל. גלוית דואר. 1917.

# עם מאשה ליאור-שוסטר <br> - עשוחחת רחל זיו, 11.12.05. 



אבי, יעקבב שוסטר, נולד ב- 1891. הורי אבא הם דבורה ונחום. אבא היה בן יחיד להוריו. אמי, חיה שוסטר לבית ויםר נולדה בשנת 1897, שמות הוריה יעקב ומישׁקה ויינר. ילזיהם: * אמי, חיה, הבת הבכורה. * האח הגדול חיים וינר נשוי לסלבה, ולהם בן יעקב. * האח השני מרדכי ואשתו חנה, להם 3 ילזים: יעקב, מישקה, פלה.

* האחות שרה נשואה לבנימין קרל מלובלין. ילדיהם מישקה חיים יעקב.
* אחות: רבקה, נשואה, שם משפחה סוסנה. ילדים: יצחק, מישקד.
* אח יצחקק שגר בוורשה. נישא לפלה. היו להם בת ובן. * האח ישעיהו, הצעיר בילדים. הגיע לארץ בהיותותו בן 13. נשוי ליוכבד וילדיהם זליה ונילי.

כל בני המשפחה, מלבד אלו שעלו קודם למלחמה לארץ,
נספו בשואה.

## אמא חיה והאחות בלה שוסטר הי"ד. קובל 1938.

להורי נולזו שלוש בנות:

* האחות הבכורה שמה ימטה. היא נפטרה בקובל בגיל 13 מדלקת התוספתן.
* אני, מאששה ושמי היה בקובל מיששקה, על שם הסבתא שלי. * אחותי הצעירה בלה. נשארה בקובל ונרצחה ע"י הנאצים.

משפחתנו גרה קרוב לתחנת הרכבת המסחרית (תחנת רכבת למטענים), ברחוב סטרה-קוליובה, פינת רחוב פוֹגרביצ'צ'נָה. אחרי כמה שנים שינו את שם הרחוב סטרה-קוליובה לרחוב סנקביצ'ה, על שם הסופר הפולני הידוע (הנריק טינקיויץ, התמסר לפעולה למעון מולדתו ובני עמו, נפגעי מלחמת העולם הראשונוהו. ב- 1905 דוענק לו פרס נובל לספרות. יחסו ליהודים היה בדרד כלל שלילי). מביתנו, בהמשך, לכיוון תחנת הרכבת
המסחרית, היתה שדרה מאד יפה של עצי ערמונים (KASTANE). כאשר הערמונים הבשילו ונשרו, אנו
הילדים, היינו פותחים אותם ומשחקים בהם. ונזכור את הבאר שהיו שואבים ממנה את המים, ע"י עשאבת יד (פומפה) ומביאים מים הביתה בדליים. זאת היתה קובל שלא נשכח אותה לעולמים.

החיים בקובל היו בעיקר לימודים וחברות בתנועת בית"ר. בבית"ר הפעולות היו מאוד-מאוד אינטנסיביות. אני
רוצה לספר משהו מעניין: כשהאנגלים פרסמו את הספר הלבן נגד העלייה, היתה בקובל פעילות גדולה במפלגות הציוניות נגד הגזרה של המנדט הבריטי. קיבלנו מהמרכז של בית"ר בוורשה גיליונות של מחאה וגם עצומה נגד הממשלה הבריטית כדי שיתירו את העלייה ארצה. גיליון המחאה הכיל פרטים באנגלית ובפולניח, מחאה כנגד הספר הלבן והתנהגות הממשל הבריטי.
("הספר הלבן"- מאמר מוסגר: הדו"ח פורסם ב- 21 לאוקטובר 1930. המסמך התייחס בחוסר אהדהת גלי למפעל דציוני והבליט את כוונתה של הממשלה דבריטית להגבילו הגבלות תמורות. דרקע למסמד דידו דו"ח של הפקידות הבריטית שקבע שההתיישבות הציונית לא תיתבן בלא שתגרום מזק לערבים תושבי דארץ. ביקורת עולמית רחבה, על דספר הלבן גרמה לממשל תבריטי להיסוג במקצת, אד לא שי שינתה את העובדה, היסודית, שהתמששל הבריטי ביקש להיפטר ממדיניות הבית הלאומי דציומי כפי שפרסמו ועצאו ביטי בהכרות בלפור ב(.1917

חיינו בקובל היו טובים. היינו במעמד כלכלי טוב מאוד ואפשר לומר אפילו גבוה. הייתה לנו חנות של משקאות, אבל באוויר הרגישו כבר את ניצני המלחמה. שר הפיננסים הפולני ושר הפנים פרסמו גזירות קשות, דרשו מהיהודים תשלום של מיסים גבוהים ואז מצבנו הורע. בעקבות זאת גם האנטישמיות בפולין ובקובל גברה. זה היה בסביבות שנת 32. באותם הימים היה מאוד קשה לחיות בקובל ובפולין והתחלנו לחשוב על הגירה, החלטנו לנטוע ארצה. זכור לי שפעם, כאשר הייתי בחנות של אבא, באו פקידים וסגרו לנו עם מנעול את הארונות של המשקאות בגלל אי תשלום מיסים. אסור היה לפתוח את הארונות היות והפקידים באו מדי פעם לביקורת.


 שנות ד-30. למשל , איגוד הקואופרטיבים הפולני דפך לגוף שלתח בות בכל עוסד שלו ובפל פרסום שלו ביהודים. דופצוה הסיסמא: לך בכל עצמיותך אל הקרובים לך . כלומר תסחר עם פולנים מלידה ולא עם יהורדים. ועעל הכל


השערים בארץ היו סגורים ואי אפשר היה להגיע לארץ ישראל ואז ואז הוחלט במשפחה שאבא ייסע ראשון ארצה בתור תייר. וכך היה: דרך משרד נסיעות גרכש כרטיס שעלה 40 שטרלינג, זה היה הרבה מאוד כסף באותם הימים. אבא נסע דרך איטליה לארץ ישראל. באותם הזמנים בארץ היו היחסים עם הערבים מתוחים. אבא הגיע לפתח תקווה והחל לחפש עבודה. עבדו אז בפרדסים. 3 שנים אחרי עליית אבא הוחלט שאני נוסעת לארץ ישראל. אבל גם אז השערים היו נעולים בפני עולים. באותם ימים היה בוהג שהיו מגיעים לפולניה בחורים מארץ ישראל והיו מחתנים אותם בצורה פיקטיבית עם בחורה מקומיח. אני הייתי בין אלו. בא בחור אחד מארץ ישראל, כמובן אבא שלי הכיר אותו בארץ וידע מי זה. אותו אדם הגיע לקובל כאילו במסגרת טיול וכאילו התחתנתי איחו ונסעתי לארץ. זה היה בשנת 1936. נסעתי באוניה שהיתה למעשה האחרונה במסגרת העליות הרשמיות. שם האוניה היה "פולניה". כשהגעתי

ארצה נפרדתי מהגבר שאיתו באתי. הגעתי לפתח תקווה מקום מגורי אבי. חיפשתי עבודה וכמובן היתה העבודה בפרדס. נקלטתי בפתח-תקווה בצורה מאוד יפה, מעל ומעבר, היות ולמדתי עברית עוד בבית בקובל. המורה הפרטי בקובל היה ֶֶּבּריק, שם ידוע לקובלאים, הוא היגר לארה"ב ונפטר שם. הייתי חברה ב"מגןדוד" שבפתח-תקווה לאחר שעברתי שם קורס. הייתי גם חברה במקהלת הפועלים שמנצחה קפלן היה ידוע ומפורסם. לקרוא תווים ידעתי עוד מקובל, בבית הספר בקובל ניגנתי בתזמורת ובבית למדתי לנגן בפסנתר. מאוד אהבתי מוזיקה והנה הקימו בתל אביב חזמורת פילהרמונית ע"י הוברמן המהולל. החיים בארי ברץ בתקופת מלחמח העולם השנייה נמשכו כסדרם. נערכו קונצרטים של התזמורת הפילהרמונית בתל אביב עם המקהלה

של פתח-תקווה ואני בתוכם. חברי המקהלה נסעו באוטובוסים מלווים בשוטרים לחזרות שהתקיימו בתל אביב. קיבלנו תעודות זהות מיוחדות עם תמונה, תעודה זו שמורה איתי עד היום, והמקצוע הרשום בתעודה: "סינגר"- זמרת. אחרי שנערכו החזרות השתתפנו ביחד עם התזמורת הפילהרמונית בקונצרטים. הקונצרטים

האלו התקיימו בבנייני התערוכה שבתל אביב. שרנו את הסימפוניה התשיעית, את שמשון ודלילה ועוד. בשנת 1939, כמעט ערב מלחמת העולם השנייה, אמי רצתה מאוד לאחד את המשפחה והחליטה שהיא תגיע ארצה כמעפילה. אמא השאירה מאחוריה בקובל אצל אחוחה את אחותי הקטנה בלה בת ה- 16, בתקווה שגם בלה תגיע בהקדם. אך הגורל רצה אחרת. אמי עלתה בתור מעפילה והגיעה לארץ, לפתח-תקווה והמשפחה התאחדה חלקית. המלחמה פרצה ואחותי נספתה בקובל...
זמן מה לאחר בוא אמא עוד גרנו בפתח תקווה, לחיפה עברנו בסביבות שנת 1940. באותם ימים התחילו לבנות בחיפה מיגון נגד מטוסים ואבא שלמד קצת בנאות החליט שעוברים לחיפה. בחיפה היו לנו חיים שונים בוים ההורים פתחו עסק ומאוד הצליחו. אני התחתנתי, גרתי עם בעלי ליד ההורי בוים. עבדתי שנים בתור גננת. גולדו לנו שני בנים. הבכור, שמו יורם, נפטר. הבן השני, שמו אוריאל, גר בקיבוץ יפעת.

ש: לפני תיפה אני רוצה לחזור שוב לקובל . זיכרונות מקובל. טפרי מה את זוכרת על ילדותך שם. מאשה: הייתי בתזמורח בבית הספר. למדתי בבית ספר יסודי ע"ש מושצ'יצסקאגו (מושצ'יצסקי, נשיא פולין, 1926). בבית למדתי עברית, שיעורים פרטיים. לא הייתי בגן ילדים. לא היה קיים. בבית הספר למדו פולנים

ויהודים ביחד, יש לי תמונות משם. (מאשה ורחל מביטות בתמונות) בין התמונות מבית הספר,יוני- 1932, כיתה ששית, מחנך הכיתה פינדרובסקי. כל המורים של הכיתה חתמו על גבי גב התמונה. בקרית ביאליק יש לי יל

חברת ילדות מקובל, ריבה מלמז, שלא רואים אותה ברור בתמונה. וזו שמה גורין. וזו שמה היה אווה שוסטר, לא קרובת משפחה שלנו. אווה היתה שחרחורת וכינו אותה צַ'רנה (שחורה בפולנית). בחורה זו, שטרץ שמה, הגיעה ארצה. וזו שמה צוימץ. וזה המורה לדת שגם שמו נוימן. היו שיעורי דורי דת גם ליהודים וגם לגויים. מהמורה הזה למדנו על בריאת העולם... זו היחה פלצצמן, היה לה בארץ אח. וכאן סגל, וזו צבטר, וחו וח שאש. בכיתה היינו בנות בלבז והרבה מהן יהודיות. וזו התמונה של חברתי אווה צ'רנה, היא היא היתה חברה מאוד נחמדה, נספתה בשואה. הייתי עד כיתה ח' בבית הספר הזה, שמונה כיתות. המורה למוזיקה שלי היה

אוקראיני. מורה יוצא מהכלל. הודות לו למדתי ואהבתי מוזיקה. הוא היה הראשון שלימד אותי. הייתה בבית הספר מקהלה והיתה גם תזמורת, ואני ניגנתי בתזמורת וגם שרתי במקהלה. הבית ספר היה חדש. היו בקובל הרבה בתי ספר ותיקים וקודמים לזה, בית ספר זה היה האחרון שנבנה לפני המלחמה. בית הספר היה ממוקם

ברחוב לוצקה. בחזית של בית הספר היה מונומנט של המצביא הפולני פילסודסקי.
 שנלקח מהיהודים. לשם הובאו גם תבילות הבגדים שטובסו במכבסה של רופה, לאחר שנלקום מהדיהודים לפני

דהוצאות לדורג בבכובה. מנהל המדסו דיהת פנראה, יהודי שנוי במחלוקת בשם בקון שעבד תחת פיקודו של
קסנר, דמפקד הנאצי שמודע לשמצה).
רצפת בית הספר היתה עשויה מפרקט, וכדי לא לקלקל את הפרקרקט היו בכניסיסה שמים על הנעלים כיסוי בד וכך נכנסו לכיתות. בפרוזדור היו קולבים ועליהם היו תולים מעילים. היתה בבית הספר הסקה מרכזית. הספורט היה מפותח, שיחקנו גם בכדור סל. לאולם ההתעמלות היינו באות לשיעור מוזיקה. ללמוד לשיר מתווים, לא סתם לשיר. המורה היה מאוד קפדן. היה לו מין אקורדיון, נדיר שרואים כלי כזה כיום, קטן ומשושה, קונצרטינה. והיה לו את הקולן (קמרטון, אותו קירבו לאוזן) בו שמעו את הצלילים. אבל תמיד היהומי מהילדים מפריע, והמורה היה שולח אותו החוצה. אבל זה לא הספיק לו והוא היה משליך את הת הכלי הזה על השולחן שלו והיה צועק איזו קללה ברוסית (סבולוצ'ה). מילת גנאי: מנוולים, ארורים, משהו כזה. כעבור כמה דקות היה נרגע ונכנס חזרה לשיעור כאילו שלא קרה כלום. דברים כאלו אי אפשר לשכוח מהילזוח, תמיד אני נזכרת בזה כשאני משוחחת עם חברתי ריבה. היה למורה הזה בן שלימד גיטרה והיה והיה אנטישמי די נורא. המורים והמנהל היו גויים, היו רק כמה מורים יהודים. בין המורים היה מורה יהודי לגרמנית, שמו היה שהטרנברג. ידעתי היטב את השפה הגרענית. למדנו גם כתיבה גוטיות. ופעם, אני גזכרת, איך המנהל הרביץ לילדה אחת עם סרגל על היד ואנחנו הילדות ראינו זאת. אבל אז לא התאוננו ולא היו חוקים. תמיד אנחנו

בזכרות בתמונה הזו...
אחר כך המשכתי לבית ספר תיכון, גימנסיה קלרה ארליך, שם למדתי שנה ואחרי-כן עברתי ל"אורט". בתקופת הלימודים הלכתי לתנועת בית"ר. ריקל, קרובת המשפחה שלך (של רחל זיו), לא הייתה איתי בתנועה, כנראה שהייתה ב"שומר הצעיר". כאשר זאב ז'בוטינסקי ביקר בקובל היה מפקד בקן והוא עבר לידי. היה בן-אדם קטן וצנום מאוד ונחמד. המפגש איתו היתה עבורי חוויה לא רגילה.

כשהיינו בגילאים צעירים נסענו לכפר נופש סמוך לקובל שקראו לו הורודולץ. שם היינו נפגשים החברים (מראה תמונה) כולם יהודים. זו מוסיה, היגרו כנראה לפני המלחמה לקנדה. לא בטוחה בכך. וזהו גבירץ, יש יש לו אח בארץ. וזו מניה האחות של מוסיה פולנסקי. היתה יפה. הצילום מ- 1935. וזו (בצילום) אחותי הקטנה בלה ואני. האחות נשארה בקובל אצל הדודה. וצילום זה מרחוב קורלובה בונה, על שם המלכה הפולניה בונה.

הנה אני נזכרת מחיי היום-יום בעיר. קובל התברכה בבחורות מאד יפות, כך אמרו. הגויים מאד אהבו את היהודיות, היתה אפילו אמרה בפולנית: "לעזאזל עם היהודים, היהודיות אתנו". שמענו וראינו שאחת הבחורות היהודיות התנצרה ואני זוכרת איך היא הובילה בתג נוצרי את ילדי הנוצרים, לכל אורך רחוב וורשבסקה, אל הכנסיה שהיתה ממוקמת בעיר הישנה. בחורה יהודיה אחרת עסקה בזנות וכאשר נודע להורים הם גירשו אותה מהבית. אך כעבור כשנה התפייסו ההורים וקיבלו אותה חזרה הביתה ונידמה לי שהיא התחתנה. ועוד אחת ששמענו מהארץ שהיא חיה עם המופתי הירושלמי דאז (עדות בזו שמענו גם ממרואיינים אחרים- צ.ר.). והיו עוד אחרות..
ש: איך הייתם חוגגים את התגים הידודיים בבית ובקובל?
 ובעיקר בפסח היו הכנות גדולוח בבית. כל עניין הכשרות, גיקיון, קניית מצות. בראש השנה וביום כיפור אני זוכרת שההורים שלי קנו כרטיס כניסה לבית הכנסת הגדול, הידוע. בחגים הגיעו חזנים מאוד מפורסמים וזו היתה ממש חוויה. אני זוכרת שבילדות, לקראת סיום יום כיפור, לקראת תפילת נעילה, היינו הולכות לבית הכנסת שהיה מאוד מרוחק מהבית. הלכנו מקצה אחד לקצה השני של העיר, לפגוש את ההורים היוצאים מהתפילה. ההורים כמובן היו צמים ביום כיפור, אגי חושבת שגם אנחגו. בסוכות היינו יושבים בסוכה והיו כמובן ארבעת המינים והקישוטים. בתג השבועות היינו קונים או מקבלים מין צמחים ארוכים שהיינו מפזרים על רצפת הביח. לציין ולסמל את חג השבועות עם ירק.

ש: ואיך הייתם חוגגים את ליל הסדר?
מאשה: בחיק המשפחה, עורכים פסח כהלכתו. בל"ג בעומר היינו נוסעים ליערות, לקיט ולנופש בהורודולץ ולז'ילונה. משמעות השם ז'ילונה בפולנית זה ירוק. כפר שהיה מאוד ירוק.

ש: הייתן נוהגות ללכת לחברות אחרי בית הספרי ליר
מאשה: כן. הלכנו לחברות, אחת לשגייה. היו שני אזורים בקובל. ה"חולות" וה"עיעיר". כשהיינו ילדים לורים לפני שהלכנו לתנועה, לא היו קשרים בין הילדים של שני אזורי העיר. למשל אנחנו גרנו בחולות, גם ההורורים של בל אמא שלך גרו בחולות , אבל אבא שלך גר ב"עיר" (העתיקה). לא זוכרת כל-כך את משפחת אבא שלך בקובל

למרות שהיינו קרובי משפחה רחוקים. היינו הולכים לרוסקה (רוסקה היא דודתה של רחל זיו). עם האמא שלי. אחרי שהם התחתנו, באנו פעם לראות איך הם גרים. הייתי אז ילדה. בגיל מבוגר יותר, כשהייינו בתנועת הנוער, בני הנוער של החולות והעיר התאחדו. כולנו היינו באותו הקן (שדיה ממוקם בחולות). היינו נפגשים בקן ולפעמים גם בבית.


 ב"חולות", אזור שומם ששימש לכריית חול לבניד. הגויים, שהגיעו לקובל מאוחר יותר , התפשטו צפונה למסילת


 מאשה: גרנו כולנו ב"חולות". היינו באים לביקור אחד לשני, גם בחגים לפעמים. היה לי סבא וסבתא מצד האבא, הם נספו בשואה. הם לא גרו בקובל, גרו בהולובה. זו זו הייתה עיירה ליד קובל. והי והיתה רכבת מקזבל לשם, זה לא היה רחוק ובילדותי נסעתי לשם לבד לבקר את סבא וסבתא. היו לי שם חברים וחברות ונפגשנו ובילינו ביחד. סבא וסבתא היו אנשים מהמאה הקודמת (המאה הת- 19). אבא נולד כאמור ב- 1891 והיה בן יחיד, הסבתא לא יכלה ללדת הרבה מאוד שנים. אגב, אבא שלי במלחמת העולם הראשונה שירת בצבא הרוסי. באוהה תקופה ילדי היהודים, לפני שנלקחו לצבא, נקטו בכל מיני אמצעים על מנת לא לשרת בצבא ובמיוחד

שאבא גם היה בן יחיד להוריו. אבל זה לא עזר והוא גויט ושירח במלחמה העולמית הראשונה. במהלך המלחמה הוא נשבה וברח מהשבי והגיע בחזרה לקובל. אני זוכרת שאבא היה מספר שבאותם הימים ההורים היו שולחים לו אוכל לצבא, שלחו חבילות. זה היה נדיר באותם ימים, ואבא קיבל את החבילות בשלמותן. הוא היה בן יחיד... מצד אמא לא היו לי סבא וסבתא בחיים. הסבא לפי הסיפורים היה איש מאוד יפה ומאוד אינטליגנטי. מאמא שמעתי שהוא היה מעורה במועצה של קובל, קובל היתה אז עדיין מאוד קטנה ובאותה תקופה החלו הרבה כפריים מהסביבה להגיע ולהתיישב בקובל. סבא נפטר מוות טבעי וזה קרה בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. יום אחז, כשאמא כבר היתה נשואה לאבא, הסבתא הלכה להסיק את התנור וכשעשתה זאת היא נשרפה חלקית. אני זוכרת את הסיפורים של אמא כמו היום, הזיכרון הזה היה מאוד יקר לאמא שלי, היא קראה לרופא צבאי גרמני: (קובל היית אז כבושה ע"י צבא גרמני ואוסטרי). הגרמנים של מלחמת העולם הראשונה לא היו כפי שהיו במלחמת העולם השנייה... וזו הסיבה שיהודי קובל קיוו שלא יקרה להם דבר רע מהגרמנים במלחמת העולם השנייה. הרופא בא וראה את סבתא, לא היו אז אמצעים לטפל בכוויות וסבתא נפטרה. ואז אמא שלי (כבת בכורה) נשארה עם 6 יתומים (שהסבתא השאירה). היא גידלה וחינכה אותם. בקובל היה אז ארגון (טוז) שטיפל ביתומים. הם שלחו ילדים יתומים לחו"ל, לארץ ישראל וגם לאוסטרליה. וכך שלחו את ישעיהו, הצעיר בילדים של הסבתא, לארץ ישראל כשהיה כבן 13, זה היה בסביבות שנת 1920. הוא גר בפתח תקווה ולמד במקווה ישראל. האמא נשארה עם היתומים. היא גידלה אותם והיא חיתנה אותם. הדוד ישעיהו הקים משפחה בישראל (הוא נפטר בנטיבות טרגיות). ש: את זוכרת את היום בו אבא נסע ארצה?
מאשה: קיבלנו זאת כעובדה. בודאי שהיה עצוב מאד, אך לא היתה ברי ברירה. ידענו שכך זה צריך להיות. הרי היינו על סף פשיטת רגל. הוחלט שהוא ייסע ארצה ראשון. ש: והיום שאת עזבת את קובל וגסעת ארצה...
מאשה: בודאי שאני זוכרת. יש לי אפילו את התמונה בה אני נפרדת מקובל. הייתה מסיבה והיה בין אלו גם המורה שלימד אותי בקובל מוזיקה. נסעתי ארצה לבד, לא היה איתי עוד מישהו מקובל, נסיעה פרטית. נפרדתי מכולם ונסעתי, זה כבר היה מקובל לעלות ארצה, המצב הכלכלי היה מאוד קשה בקובל. ש: מד, ידעת על ישראל? מה אבא סיפר?
מאשה: על ארץ ישראל ידענו עוד קודם לכן, היה לי כאמור דוד בארץ ישראל. הור הוא כתב לנו, ידענו.
ש: בבית הספר המשותף שלמדת, האם היה הבדל ביחס המורים לתלמידים הידודים והאחרים? מאשה: לא. לא היה הבדל באותה תקופה. מה שכן היה, אבל לא בבית הספר, זה הרגשה של אנטישמיות חזקה, כשהסטודנטים (תלמידי בית ספר להנדסת מזידות) היו מתנפלים על היהודים. זה היה בערך בשנת 1932, כשנה לפני שאבא עלה ארצה. זו גם היתה אחת הסיבות לעליה ארצה. היו כמה גימנסיות בקובל, העברית
 עשש בגרות ובה כמעט לא למדו יהודים. היה לגו חבר יהודי, עלה ארצה וכבר נפטר, וכשהיתה תהלוכה בחג העצמאות של פולין, הוא הוביל את התהלוכה. ניגן בחצוצרה, תלמיד יהודי, מושקקה ציך שמו. למדו בגימנסיה
 בית ספר למסחר (דנדלובה). בחג העצמאות הפולני צעדו בל תלמידי בתי הספר. צעדנו לבית הכנסת הגדול כדי לחגוג שם את חג העצמאות הפולני, זו היחה חובה. בבית הכנסת חיכו לנו כל נכבדי העדה, נציגי הממשל

ש: גם אבא שלי (של רחר) למד בגימנסיה השולניה, בך המא איפר לי לי
מאשה: אני לא יודעת, לא הכרחי כל כך את אבא. את אמא שלֹ אני יותר זוברח. ואח ריקל. היא היחה התי
 של הבית שלכם (של אמא של רחל). צלצלתי אליו וביקשהי שישלחה לי העחק מהתמונה. הוא הבטיחו ולא קיים. אני מבינה כי היה קצת מסוכסך עם הוועד. היה משהוּו..
 (מאשה מראה תמונה נוספת) כאן, ברחוב וורשבסקיה הור היה בית מרקחת ידוע. של פרחז'נגסקי. בניין יפה. ש: גם לי (לדורי) יש צילום עם אוחו מבוה רחל ומאשה מתבונעות בתמונה שבה מאשה עצור מולמת על רקע בית המרקחת המפורסם שרחוב וורשבסקה פינת מיצקביצ'ה. המצציץ בתמונה הוא מבנה קטן ומאוד דקורטיבי בצד השני של הרחוב, באמצע המדרכה הרחבה. מאשה מסבירה שאה היה קיוסק לממכר סיגריות.
מאשה: בהמששך, אחרי הביח מרקחת, היה מן ביח קפד שכזה, לשם לא היינו באים. יש לי לי תמונות של בעלי בי בית הקפה (ורסל). בכניסה היחה גם דלת וגם וילון, בשבילני (בני הנוער הצצירים) המקום היה מסחורי. בצד נה של הרחוב היו מרוכזות הרבה מהחנויות שבקובל (ברחרב

ש: את זוכרת הימן דיתה דחמות של דוהורים של אבא ששלי? היתה להם חמות לפלים. בית המסחר גדול לכלי בית. גם התא היחה איפד שהוא במרמן. מאשה לא זוכרת.
ש: יש: לך ציפרומח על אירועים טיחדים בעיר? חתומת,
?
מאשה: היה בית קולנוצ. לפעמים ביקרנו שם. חורף קובלאי: מאשה שוטםר ברחוב וורשבטקד. בחזירה בית המרקחת ומשמאלו קיוטק לטבק.

(מאשה מתבוננוח בתמונות). בזמנו חילקו מטעם בית"ד כאילו


כמחנה לארכיון קובל. יש לי בול מפולניה, מקובל. וכחוב עליו "דואר קובל". זו הייחה גלויד, אבל אוחה כנראה בזמנו השמדתי

את הבול שמרתי כי ידעתי שיש לו איזה ערך. ערך היסטורי, חוחמת קובל על הבול. אני טוסרח את הבול לארכיון.

## בול פרלֹי שמששלה מקובל

 הכרמל). אז עוד היו באים לפגישוח הרבה חברים מחיפה ומהצפון.

מאשה: הילקו את ימי האזכרות. יום אחד לחרשבי תל אביב, ירושלים והדרום וביום השגי בחיפה. כל שאה התמעטו האנשים שדגיעו לאזכרה בחיפה וחה כבר לא חיה בדאי- קיום שר שגי טכסים ע"י הוועד וביטלו זאת, נוסחח', בכפר זה עסקו בייצור חוטי צמר. כשאמא שלי פגשה קובלאים במפגשים השנחיים חייחה אומרח להם: שדום ומיד היחה ממשיבה ושואלח: מאיז משפחה אתם מקובל. אטרו לד: את בטח לא מכירה אוחי. ואו אמא המשיכה: למה לא מכירה? חגידי טי את מקובד? ואז אמרה האשדה לא, אני לא ממש מקובל, אגי ליד קובל... ואמא אמרה; יפה. גרת ליד קובל, חעיקר שאח עכשיו פד איתם בישראל. נה החה כבוד לחיות קובצאי.

的
 , טַצ ר ח ח חנח


 רכבת ม

הקליד וערץ: צבי רז, 16.12.05



,






# חרוזים מהכלא הרוסי / יהודה כגן (*) <br> תרגום מיידיש: בני גבירצמן 

כחלום עברץ שנותי הטובות חלטו בדהרה כמו רכבת מהירה. וכאשר קשה לי להירדם בלילות הכלא המחניקים, צפים מעשי הזוועה שחוויתי ומציקים.

הנה אני בגטו של קובל, בבית הכנסת הגדול, מלא גברים, ילדים ונשים, קהלל גדול.
האמהות מספרות מעשיות לילדיחן לדי להירפא בעזרתן מכאביהן ומפצעירן. לפתע רעשי מכוניות בקוֹלותיהן מתערבים : אוקראינים ואנשי ס.ס. מתנפלים כדבורים. אך עדיין ממשיכים ירודים לכתוב על הקירות בדם שנלקח מרהורועות.
הנה מוציאים את העם הרהודי לעקדדה מלאכת מלאן המוות - עד איך שיעור ומידהה. כדי שלא יישמעו זעקותיהם, מובילים אורצם בלילוחת אל קברי ההמונים שהורנט להט, אל החפירורות. הגרמנים והאוקראינים קוראים "אשי", "אשי"

והגטו של קובל גווע בדם, בעשן ובאש.
שניים או שלושה נמלטים בחשיכה אני, זב דם, נראה כלא יהודי, משרתףף בבריחה.

אומנם כלילות החשיבו לי ימי אבל אני - האם לא בצוקי - שורחר נקמה. עם חוליות פרטיזנים אני מתרוצעץ ביערות

בדרכים לא דרכים, בבוץ, בשדות. קשה לשאת בנטל חן בימים וחו בליל בות "השגח על עצמך!" מזדעק קול הנקמורת.

בצבא האדום, במעיל ישן בקושי טחתי ברפש על המפתן . עכשיו עמוט כדורים, רובה ורימונים,

בכל לבי כמיה לפגוש את האויבים. מי לי מוות, מה לי מוותצ מה אומר ומה אדבר,

בלב הסופה מי יכול להישמר.
לפחות לפוצץ טביב בפצצות, בדיצנימוט
מוצף נהרות ציעה ואבק טאי לולו לתמיד,

הנה הוא, לפני, מוצף באש ובלהבהה הטעעם חרוס>>יהודי שלי הוא לו לדאבה. וכך נמשטת המסחמח ונמשכת, קשטה וארוכה ואנו ממרחריט, ממחררים במסלול הנקמה...

פרגעים באשיאב, חוד חרבט עועצים...
ניצוץ חיים נדלק טאן בלב
 9 במאי. ברלין מכוסה דגלי כניעה לבנים, פפרד צובי, אבל מדוע זה מוכיר לי את בית הכנסת הגדול של קובל:

עפשיו אני גמק בכלא חרוטי, ערי על כי עטקתתי בי"ורר מדצ נקמה"
 אעברך אם את וח.

# אליהו מנדל <br> קובל - עריסת הצופים היהודיים בווהלין ובפולין 

אירגון הנוער של הצופים בפולין הוקם לראשונה בעיר קובל בווהלין. מידוע, נוסדה תנועת הצופים על ידי הקצין הבריטי באדן פאוול ב-1907 והתפתחה לתופע כלו כלל עולמוֹת, שיש לה שלוחות במדינות רבות. בכל מדינה הותאמה התנועה׳לצרכים הלאומיים המיוחדים שלה. מובן מאליו שגם אנחנו, הנוער היהודי בקובל, שנפל בחלקגו להיות, כאמור, הצופים הראשונים בפולין כולה, עשינו הכל כדי שהתנועה תשמש מסגרת לפיתוח האינטרסים של שיחרורנו הלאומי. היום ידוע, כי האוכלוסייה היהודית בקובל הצטיינה במודעותה הלאומית הגאה והיתה חלק אורגני של יהדות רוסיה הכללית, שרוב בניה היו אנשים עממיים טובים, בעלי לב רחבר.


 בי״הגנה״, ומראשוני הקברניטים היהודיים, שהצטיין בתחילה באוניות זרות. הוא היה האיש שטולוליך 90 אלף עולים "בלתי לגליים" לישראל בספינות מעפילים, הקפטן של אוניית המלחמה הישראלית

הראשונה ועוד ועוד.
לוסיע נולד בקובל להורים בעלי אמצעים. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה נמלטה המשפחה מפני הגרמנים לטשרניגוב, אך חזרה משם בתום המלחמה. המהפיכה הסובייטית והפוגרומים העקובים מדם שעברו כמבול על יהדות אוקראינה ורוסיה, השפיעו רבות על לוסיע.
בקובל, תחת שלטון פולין, פאשר החיים היהודיים התייצבו מעט, מצא לוסיע שדה נרחב לרעיונו, להקים במקום סניף של תנועת הצופים העולמית. חנוער של קובל קלט את רעיונו בזרועות פתוחות. לוסיע בינה את אירגון הצופים הקובלאי בשם "יגדור המרגלים״, אך מיוד התעוררה השאלה "ימה השו יאמרו הגוייםי. כלומר : איך יגיב השלטון הפולני על אירגון הריגול הורה. משום כך הוחלף מייד השם בכינוי "התייר הצעירי, היה זה התחילתו של "גילגול שמות״" שעבר האירגון : "הצופים העברים", "השומר טרומפלדורי" וכן הלאה, עד שהתנועה התאחדה עם ״השומומר הצעיר",
 פניות להקמת סניפי התנועה הגיעו מעשרות ערים ועיירות. תנועת הצופים היתה "צבאית" ונדף ממנה ריח של אבק שריפה ודווקא זה משך את הנוער שצמח מ"ילדי מלחמה"י. הראשונים בקובל שנענו לקריאתו של לוסיע היו תלמידי בית הספר של וויינברג, שאני הייתי אחד
 הרוסי של שבצייב, שהאולם הגדול שלו הועמד לרשותנו שלוש פעמים בשבוע. משימתנו הראשונה היתה הפצת הרעיון הציוני. בסוך מלחמת העולם הראשונה, כאשר הצבא הגרמני נסוג מקובל, הוא השאיר אחריו מצבור גדול של תרמילי גב, אוהלים, שמיכות וכדומרומה. לוסיע אסף כסף ורכש את כל כל אלה. מהאריגים שנמצאו במיצבור נתפרו מדים לכל החברים. כאשר "גדודיו" של לוסיע צעדו ברחובות לקול חצוצרות ותופים, לבושים "כמו חיילים", ראו בהם

יהודים את הגרעי של הצבא העברי בארצנו שלנו ואצל רבים נצנצו דמעות שמחה בעיניים.

 חוא ברגשות אלה ואירגון הצופים הפך ליצופה הצעירי, עם ה״יאאטשאלניק" (המפקד) חודורוב בראש.
 אסיפה בלב היער. כאן תפרטו משתי פיסות בד דגל כחול לבן ובדמעות בעיניים נשבענו כולנו להישאר נאמנים לרעיונט הקודם ולהמשיך בסתר את שליחותנו הציונית.



## ענת פרלמוטר-שבו הכותבת על אביה דץד פרלֹפוטר

מבוא
בחוברת דפי מידע מס׳ 13 (עמ׳ 134) התפרסמה רשימה קצרה על אבי, דוד פרלמוטר,
 מנדל על אבי, אך גם ממידה מסוימת של כאזב ועלבון מכך שאבא לא שמר על קשר עמו, עם יוצאי קובל האחרים לאחר עלייתו ארצה ולא גילה עניין בפעעולות של ארגון יוצאי קובל. אינני יודעת במדויק מה גרם לכך. אבא מיעט מאוד לספר על קובל ועל ילדותו ונעוריו.
אני משערת, אף כי לא שמעתי זאת מעולם מפורשות מפי אבא, שאבא רצה לראות בעלייתו לארץ ישראל ובהגשמה החלוצית התחלה חדשה - בראשיתיתית. הוא האמין,

כרבים מבני דורו, שבארץ ישראל יקום דור חדש, ראשון לגאולה, שיהיה משוחרד

 היה אידיאליסט. למרות שעזב את הקיבוץ בגלל נסיבות שנוצרו, האמין עד סוף ימיו לוּ לוּ


 שואת יהודי קובל למדתי מספר קובל ש׳גיליתי' ומצאחי בו תמוֹר בונות שאברא מופיע בהן ורשימות שאבא כתב על החלוץ והשרמר הצעיר.


 ותמונוח של אבי שלא ידעתי על קיומן. לאחרונה הציע לי מר אר אלי מנד לוד ל לשלוח רוד רשימה אודות אבי לחוברח הבאה, הצעה שקיבלתי שי בוּ ברצון. אני אסירת תודה ליוצאי קובל ולארגון יוצאי קובל שעשר מאמצים לשמר את זכר העיר ומורשת קהילת יהודי קובלי בזכות פועלם יבולותי לשחזר אחת סיפור חייו של אבא, שמעולם לא סופר לי מפין אשמח לקבל כל מידע נוסף מאנשים שהכירו את אבי ומשפחתו.
ענת פרלמוטר-שבו
ירושלים








 בטריטק
 ．


דעוּ


 ．לודג י וּ
 דובוּ







 ＊к7m －クエ1ア2 $7 \rightarrow 720 \%$












.721 p 702







אביבי, פידבל אדל־ך.

 .xpうip



 . 177100













 ."ロחנ


莫






 , ת*






 , לא




 נת
(בטוֹ













 קושר מוֹ



 מוּ מוּ בוּ




והאחות חיקיקה לאבא משלומם המשפחה. את האמת לא גיתן היה לספר
 בשליטח פול לין,


 ."ות


 בטגב

 לקראח









 ב
 דוロ方 הדקש －1•⿰הา1＊тוח•ל


 （
 לע ט ט ט ק
 ，

 בער אתבロォ ＊



 －11＂85
 ג的
子y 1pצy
 א


# קובל ביתי / מאיר בן-מיכאל (פאריז) <br> מתוך "טפר קובל", 1957. תרגם מיידיש: בני גבירצמו 

את צפה לאיטך בזכרוני, קובל, העיר של שנות ילדותי, העיר של חלומות נעורי.
את מתחילה בדרך העפר הרחבה המוליכה ללוצק, מקרטעת במעלה ה״יאיאדוקט״ והגשר שמעל
מסילת הברול) וצונחת אל רחוב לוצק, אצה בהרחבה ליד בתי החולים היהודי והעירוני. הנה בית
התרושת לשמן של צופערפיין, והנה הטחנה של ארמארניק, משאירה מאחורייך את רחובות
פאבריטשנע, קאלעיואועע והשלושה במאי, נעשית צרה בין עשרות החנויות הפזורות משני צידי
הרחוב, ומסיימת את חלק ״החולות״" על גדת נחר הטוריע, מדלגת דרך הגשר לתוך "העיר״י, מתפתלת
לה הלאה על פני דרך וארשה, מתפצלת ברחוב לודמיר, שם נהגו להוליך את יהודי קובל (אל בית
העלמין החדש) למנוחתם האחרונה, פונה בדרך בריסק הרחק עד ל"גארקעי (מחנות הצבא בגורקי)
ונעלמת בגינות הרחוקות ובשדות של דרך מאציעוו.

הנה תושבייך. כמה תעשיינים זעירים, יותר סוחרים, בעלי מקצועות חופשיים - רופאים, עורכי דין, מורים, טכנאים, מאות ואלפים סוחרים קטנים, בעלי מלאכה, פועלים, יהודים עמלים יקרים של כל ימות השנה.
קובל של מאבק לפרנסח, על הלחם היום יומי ; של מאבק עם האנטישמיות הפולנית, למען חיזוק העמדות הכלכליות הרופפות.
העיר של התאחדות הסוחרים, של התאחדות הסוחרים הזעירים, של איגודי הפעעלים, של הבנק העממי, של בנק הסוחרים, של קופות ההלוואה ללא ריבית; של העבודה הסוציאלית הענפה, שכמו מנגנון ממשלתי החזיקה בכוחות עצמה עשרות מוסדות ומפעלים. של "לינת הצדק", בה קיבלו יהודים עניים חינם טיוע רפואי של רופא ותרופות טחוצור, של בית יתומים, בו התחנכו אפרוחים קטנים; של ביקור חרלים, של בית חולים יהודי (ומעשי צדקה כגון) הכנסת כלה, (הלוואות של) גמילות חסדים ומעות חטים (תרומות מזון לפסח). של בית ספר "אורטי, בו למדו נערות צעירות מקצוע; של היטאאו" ובית הקיץ שלח, בו יכלו ילדים יהודיים רעבים להבריא באוויר הצח. העיר של מערכת לימודים ענפה, בה נטלו חלק כל חוגי החברה; של גני הילדים הראשונים, של בתי הספר העממיום הרבים, של ״הרצליה" ובית הספר של ד"ר קלומל; של גימנסיה תרבות ושל חטיבת הביניים של בית הספר הפולני-יחודי (כנראה גימנסיה קלרה ארליך); של בית הספר היסודי ״צישא״"; של תלמוד התורה הגדול, של עשרות חדרים, של ישיבות; של ספריות ציבוריות, של הספרייה העברית, של ספריית פרץ השמאלנית; של משפטים ספרותיים וערבי דיון ספרותיים; של חוגים דרמטיים; של חזרות כלליות על מחות בתיאטרון, בתלבושות ובבגדים רגילים; של מקרלות, של המשורר הווהליני רב הכישרון קלמן ליס; של הלוחם הבלתי נלאה למען תרבות עברית אשר פרנקפארט; של שבועונים; של חוגי תנ״ך וחברה-ש״ס וחבורות לומדי תלמוד), בהם נהגו יהודים רצוצים ללמוד בערב דף גמרא העיר של יהודים דתיים, של חצר הרבי מטריסק, של בית הכנסת הגדול, של בית המדרש בחולות, של בתי הכנסת פרוזשאנסקי וקאמערטשעסקע (של הסוחרים). של שטיבלעך - הטריסקי, הליובאוויטשי, הריזשיגי, הטטעפעני, הניסכיזשי; של רי וועלוועלע, של הגראבעוויצער הוקו, של נחום-משהילע, של אפרי הדיֵ, של הרב לאנדע, של ראשי ישיבות, של מלמדים יהודיים, שלרי שמואליק גאלדבערג, של (אסל המלמד, של ר' מאטלע, של רי פגחס, של פידטא ושל ר׳ ניסל פארבער. העיר של מועדוני אזרחים יהודיים, של בית העם הציוני, של מיפגשים בלתי חוקיים לנוער קומוניסטי. של חיים פוליטיים סואנים; של התנועה הציונית הענטה: "עת לבנות״, "על המשמר", "מורחי", "התאחדות", רוויטוניטטים, "פועלי ציון", ״החלוץ", "השומר הצעירי", "צעירי מזרחי", בית״ר, "החלוץ הצעירי, "פרייהייטי (דרורי). העיר של השביתות הראשונות, כאשר הובילו לכלא באזיקים את עסקן הפועלים פסח שפרינגער. העיר של העממיות היהודית, של פעסיע די קאטשקעס (פסיה של הברוֹור) חוה די פיפקע (חוה של
 נושא המים שמכר מים פשוטים מהטוריע, ומים "ורשאיים״ מה״פלומפ" (המשאבה) ברחוב ליסטאפאדאווער, ועם הפיכת קובל לסובייטית מייד החל למכור מים "מוסקבאיים"; של יחיאלעם האסל התמידי על בתפיו - "אג-מ, חיל וקיצור של יחיאל), איזה יום בשבוע חיה היום השני של ראש השנה לפני עשר שנים"; עירט של הערשעלע המגמגם, בעל חוות היהודי האדוק: ל-לילה, ל-לילה טוב -י העיר של הנוער היחודי היקר. נוער לומד, נוער עובד, טועלים; של נהר הטוריע, שבמימיו השתכשטו נערות ובחורים ולמדו לשחות, צפו ללא תנועה, שחו בסיגנון חתירה; של יציאות לטבע בליג בעומר, כאשר מאות על גבי מאות צעירים צועדים ברחובותייך אפופי גאורה, משאים דגלי כחול-לבן ומבלים

את היום ביערות הסביבה; של הפגנות האחד במאי הראשונות, בהן חשפו בני הנוער את רצונם בחיים טובים יותר; של אירגוני הספורט "מכבי", "חשמונאי", "בר כוכבא", "קדימה", על סקציות הכדורגל, ההתעמלות ואחרות.
העיר של חוגי נוער, חוגי ספרות יהודית, היסטוריה יהודית; של יאוהל שסי, שס ינקו צעירים חסידיים ותלמידי התיכון ממקורותינו העתיקים; שם נהגו מאות צעירים להיבלע בערבים במועדוני "החלוץ״ ו״השומר הצעיר", בית״ר, ״צעירי מזרחי" וספריית פרץ.

וכאן הקטע הקטן "שלי" מדרך לוצק, בין רחוב קוליובה עד לקרולאווא-באנע (קרליובה בונה, המלכה בונה). בערבי הקיץ, תחת כיפת השמיים מלאת הכוכבים, או בלילות החורף הקפואים והיבשים, נהג הוא, הנוער הקובלאי, לראות באיאור זה את ארץ מלכותו. הנה הם טוסעים לכל רוחב המדרכה. צפוף,

צר, ביתי. אפשר לשמוע יידיש, עברית, פולנית, רוסית. מדברים על בית הכנסת, על העבודה, על פוליטיקה, על אהבה, על תכלית. מתפלמסים, מתווכחים. האוויר מתמלא בהמולה בריאה, בסיסית. לפעّמים פורש לו זוג והולך בנפרד, מתכנס בצד. העצים של רחוב המוֹנופול והוולקע (הרכבת) שומעים את הצהרות האהבה הראשונות, התמימות.

העיר של השנים האחרונות ממש לפני מלחמת העולם השנייה. מצב כלכלי גרוע, אנטישמיות מחריפה, מצב ללא תקווה לרוב הנוער היהודי, קובל בצל המפלצת הגרמנית המתקרבת. קובל בימי הפלישה הגרמנית לפולין. איך גדלת בין לילה, עירי, בבת אחת כאילו התרחבו רחובותייך, כאשר אלפים על גבי אלפים של פליטים יהודיים מעומק פולין זרמו בהס במנוסתם מפני הצבאות

הנאציים. הוי, אחים, איך קיבלתם את פניהם בביתי שלי. יהודייך הצטמצמו בדירותיהם, העניקו מיטה, הציעו מזון, חיממו את הלב במילת תנחומים.
וכך, כמעט כפליים, קיבלת את פגי הצבא האדום שהבטיח הצלהה מפני החיה ההיטלראית. קובל של השנים 1941-1939. תקופת התאמה לחיים חדשים, כלכלה הבנויה על יסודות חדשים, שינוי מוחלט בחיים הסוציאליים-חברתיים.
קובל בחוסר מנוחה נוכח נצחונותיו החדשים של היטלר. ברחובותייך צועד הצבא הסובייטי אל הגבול.

22 ביוני 1941. העיר מתעוררת לשאון הפצצות הגרמניות הראשונות. מלחמה. בדרך בריסק מברך הרבי מטריסק את הטנקים הסובייטיים. הצבא הנאצי פורץ לרחובותייך, קובל עירי. החיה הפראית, צמאת הדם, שולפת כבר את ציפורניה, אויה ביתי.

- בירחו, אחי, התחבאו, הצילו את אפרוחיכם! עמלק שוב באן. רוצחים גרמנים משולהבים, מוצצי דם פראיים, ביריונים חסרי מעצורים מהשתלטים עלייך בכוח, ולצידם שכנינו זה מאות בשנים, הרוצחים האוקראיניים. הם מבזים אותך, מענים את ילדייץ, מגרשים אותם לעבודה, שודדים את חרכוש היהודי, נועלים את היהודים בגיטאות, מכבידים על חייהם.

קובל של מיצעד הקדושים. על פני רחובותייך מגרשים אותם, את ילדייך המורעבים והמעונים. הנה דרך בריסק. הנה הכפר באכאווע (בכובה), הנה מפשיטים אותם את בגדיהם ומציגים אותם עירומים כביום היוולדם, הנה מציבים אותם לפני חבורות החפורים, הנה נשמעים מטחי יריות. בזה אחר צה, עשרות, מאות, אלפים, הם נופלים. עיך שלמה נהרגת על קידוש השם. הרוצחים הגרמנים וורים, האוקראינים הפראיים משלימים את המלאכה ברצון. קובל של בית הכנסת הגדול, שטותר כזכר לחורבן, ויהודים מעננים רבים רשמו על קירותי בדמם את מילותיהם האחרונות. קובל של קבר האחים הענקי והיחיד ליד באכאווע, שידיים אוהבות של כמה מילדייך הנאמנים גידרו אותו מידד לאחר המלחמה והציבו בו מצבת עץ.

אבל את לא הושמדת, קובל עירי. בניו יורק עיר המיליונים, בפאריז הסואנת, בבואנוס איירס ובאוסטרליה הרחוקה, את, ביתי, ממשיכה לחיות. בערבי יזור, באורות נרות הנשמה, באנחה עמוקה, בוכרונות שמעבורים לילדים, את

חוזרת וצפה שוב, קובל עירי. ועל כולם את חיה בישראל, שם בונים בניך בית לעצמם; שם, במקום בו יוכלו לחיות ללא פחד ומורא, כאנשים חופשיים ויהודיים. את חתה לנצח קובל, עירי!

# זכרונות קובלאיים / אליהו מנדל 

תרגום: בני גבירצמן

## עצי ליבנה בשטיבל הריזשינאי

סימטה קטנה, בלתי מרוצפת, עם גשרוני עץ, מאחורי בית הכנסת הגדול. כאן נמצא השטיבל הריזשינאי (בית הכנסת של חסידי הרבי מריזשין). ממש כאילו רצה להתכרבל לצידו של המיבנה הגדול יותר, האדום, של בית הכנסת הגדול בקובל. הגם שה״״קן"״ ביניהם היה דווקא השטיבל. זאת יכול היה לראות אפילו אורח לרגע: רעפי הגג, קירות העץ, כל מיבנה השטיבל היה מכוסה טחב, לכל גודלו. זה לגבי החלק החיצוני.
בפנים היה הכל נאה: הבימה היפה עם עמודי העץ המקושטים בפיתוחים, עם כיפה שרתנשאה עד לתקרה; ארון הקודש האמנותי, שאבי עליו השלום, שהיה שנים ארוכות הגבאי של השטיבל, רכש אצל נגר זקן בניסכיזי, שעבד עליו זמן רב. ארון קודש לתפארת. עם כתר לראשו - שני לוחות הברית ושני אריות "חיים", פיתוחי עץ של האמן העממי הקובלאי רך זוסיע קאנטאר עליו השלום (אביו של הצייר הישראלי שלמה קנטור מקיבוץ יגורו. מייד מאחורי השטיבל, השתרעו מזרחה שדות רחבים, אחו ונחל, שלעיתים רבות, בשעות בין הערביים הקיציות, דימינו אותו, אנחנו הילדים, כטמבטיון, עם עשרת השבטים מעברו השני... השטיבל הריזשנאי התנהל כנראה כמו כל שאר בתי המדרש והשטיבלעך בעיר : כמה בעלי בתים "נאים", כמה תקיפים, "חזקות" על עליות מועדפות וכולי. אבל בתוכן שלו, הוא היה משהו שונה: לרוזשיעער הזקו (לרבי מריזשין), זצ"ל עטר צדיק לברכה) היו הרבה בנים ונכדים, שולאחר שנפטר) לא

כל כך הסתדרו (ביגיהם) עם (חלוקת) הירושה. על כן יסד כל אחד מהם שושלת נפרדת. מסיבה זאת, התחלק השטיבל לי"טישי״ם אחדים (טיש - שמשמעותו שולחן - הוא כינוי למיפגשי חסידים עם חרבי

שלהם ליד שולחנון: הטיש של הבאיאנער (הרבי מבאיאן), הטיש של הסאדיגורער, הטיש של
הטשארטקאווער. לכל טיש הי חסידים משלו שניהלו בפני עצמם את השמחות והיארצייטים שלהם. למרות זאת היו כל חסידי השטיבל מאוחדים, וכאשר לא היה מדובר ברבי מסויים, היתה השמחה

והחילולה החסידית משותפת לכל.
בשטיבל הרוזשיני היתה תמיד המולה מסיבה עספת: היה בו נוער טוב, תוסס, שהיה מאוד לא מרוצה
מ״"הזקנים המעטים״, שמטבעם נטו למשול, נוער זה חיפש לו הודמנויות לפעולה.
הזדמנות כור, שכאילו נפלה להם ממש משמיים, היו עשרה אילנות ליבנה.
ומעשה שהיה, כך היה: הכניסה לשטיבל היתה דרך מעין סימטה ארוכה. הגבאי, שהיתה לו מעט חיבה לטבע, נטע בשיתוף עם הנוער, בערב שבועות, עשרה עצי ליבנה צעירים. חמישה מכל צד של

השביל. העצים ניתנו במתנה על ידי חסיד עשיר ובנוסף לכך "מודרגני" ר פאליק פידל.
בשבת שלפני שבוערת היח כל השטיבל על גלגלים. מתנגדי הגבאי ובראשם ר שרוליע לאנדאו, יהודי
פאנאטי, עם חבריו, עשו "יוצעקו": מה זאתת אומרת? חחיתכן? הגבאי רוצה להפוך את השטיבל, להבדיל, למעין כנסייה, ועוד עם עצים? איפה נשמע כדבר הזה במקום קדוש יהודי! באותו שבת, לאחר הצהרים, הפסיקו הם את הלימוד והחליטו בי תיכף לאחר החבדלה, אם ירצה השם, יעקרו את העצים מן השורש,
כאן התערב הנוער. מיוד לאחר תפילת מעריב הם חתייצבו בשתי שורות - שורה לצד כל שורת עצים, ואדרבא, בואו נראה מי ינסה לעקור את העצים! בד בבד עלה במוחם של הצעירים ה״רבולוציונריים" רעיון נוסף: בערב שבועות הם קישטו את העצים בענפים ירוקים, פיורו על השביל חלוקי אבן מהנחל הקרוב, הציבו בחדר סמוך את ארון הקודש הישן והקימו מניין חדש משלחם, בו התפללו רק הם,

הנוער.
לשנודע הדבר בקרב הנוער בעיר, החלו הצעירים לנהור לתפילה במניין "שלהסיו. נוער מכל אירגוני הנוער. חחל מצעירי המזרחי עד לשומר הצעיר. אפילו מחבונד ותלמידי תיכון. נחיה "ליהודים" - ("ליהודים היתה אורה ושמחהּ" ממגילת אסתר, הפך למושג של "שמחה גדולה", ובהשאלה מהומה). והתפילה היתה בהתלחבות... לאט לאט ניצח הנעער. חתנו הצעיר של הרב אמרים קירזשנער נעשה לרב של הרוזשינער שטיבל הוא

היה ממש אברך משי. למדן גדול, אבל גם מעורה בהורוית העולם. חוא הושפע על ידי גיסו הצעיר, שעמד בראש "תפארת בחורים״ וחיה פעיל בקרב הנוער חדתי בעיר.

- האחים מענדל ויוסף באקטן. שני בעלי מקצוע חרוצים בטחנת צוקערמאן. הם חלמו לעלות לארץ ישראל ולעבוד בטחנות הברון רוטשילד בחיפה. חלום שמעולם לא התגשם. - האחים אהרון ושלמה לקח. גם הם שאפו לעלות לארץ ישראל ואפילו חלמו על הצטרפות למעמד הפועלים בקיבוץ כלשהו. שלמה הצליח להימלט ביחד עם הרוסים (כאשר פלשו הגרמנים ב-1941) אבל הוא נפטר במעמקי רוסיה. - הנכדים של ר' שרוליע לאנדאו. להכעיס את סבם, הם למדו מקצועות כדי לעלות ארצה. אבל תפילותיהם, מסתבר, לא נתקבלו במרומים... - - יחזקאל ונחום זעלצער. שני נערים נאים, בלונדיניים, למדנים טובים. - במתלי מלמד, בחור ענק בעל שתי זרועות בריאות ונשמה בריאה. כאשר היה מגביה את ספר התורח

הכבד, היו הכל בטוחים שאין צורך לתמוך בו (כדי למנוע את נפילת הספר). - האחים ברוך ומשה ביאלער, שבמשך שנים עיבדו בעצמם את גן הירק הגדול שלהם ולמדו להיות איכרים יהודיים.

- ארבעת האחים המוכשרים קונישצער. רק אחד מהם זכה לעלות ארצח. - שלושת האחים ויערבע. שלוחי מצווה קבועים לביקור חולים או לעזרת משפחה ענייה. - שרוליק שטייגווארצל - תלמיד חכם גדול ושתקן. - מנהל החשבונות שלמה'לה בערגיל שהיה מזיגה של תורה, סחורה והשכלה. - שרוליקל של אייזיק חסיד, שהיה חסיד נלהב של... מרטין בובר ושאף להעביר את החתלחבות החסידית אל... הקיבוצים של השומר הצעיר.

כל אלה ורבים רבים אחרים, חיו והתפללו ולמדו יחדיו שיעור (בתלמוד) וחלמו על חיים של נשמה יתירה... אבל רק בארץ ישראל. חיים שיהיו תערובת של חסידות, אהבת ישראל ויושר - עם עבודת כפיים

מה צר שכולם נעקרו ביחד עם עשרת עצי הליבנה שהם שתלו, ביחד עם השטיבל הרוזשיני, שהפך לגל אפר...

אלי מנדל, תל אביב, ספטמבר 2005.


מתמלללי בית המדרשש הרוזשיצאר (תמוגה מארכיוך קרבל, ממסר צ"י אלי מנדל)

# על שבט הוייסברוטים / אלי מנדל תרגום מיידיש ועריכה: בני גבירצמן 

הכתבה משולבת בזיכרונותיו של:  תוספפות, הסברים, תמונות: (טרֹ



שמונת האחים לבית עסברוט. שורה עליונה מימין לשמאל: גרשחן-חנדך בית הלחמי, משה ושמואל-אריה (לייב). מתחויהיהם: אברהם-מאיר (מייצה) ודוד מתחתיהם: חוים-יונה, טוביה ויצחק.

אנו, הדור הוחהיק, כל עח אנו חיים, נטלנו על עצמנו את המשימה להוציח עד כמה שאר שפשר יוזר, את את זכרן של משפחות מטויימות שנטלו הלק בחיי הציבור בקובל. והפעם

אזבר על משטמת ויסברוט: לא היתה זו משפחה, אלא שבט, שכן אבי המשטחה, ישראליק לובלינער (הלובלינאי) העניק לנו שמונה בנים מוכשרים, שכל אחד מהח תפס עמדה מכובדת הן בקובל והן בישראל לאחר ממן. רשראל לובלינער שירת במלחמת העולם הראשונה כחייל בצבא הרוסי. בשנה הראשונה של המלחמה החיא, השתלט הצבא הרוסי על חלק גדול של מזרח גליציה, והקורבנות הראשונים של מלחמה זו היו היהודים, שמטה לחמם נשבר והם סבלו מחסור ורעב קשים. דיר ש.א. אנּסקי ומחבר המחזה הנודע "הדיבוק"), שבמלחמה החיא שירת כרופא בצבא הרוסי, חוציא טפר זכרונות על אותה תקופה, בשם "חורבן היהודים בפולין, גליציה ובוקובינה״. בספר זה הוא מספר, בין השאר, על פגישה שלו עם חייל יהודי, ישראל ויטברוט, שבחיין
 בתלאותיהם של יהודי גליציה, תמך מכסטו הפרטי ביהודים בוּ הסובלים. אנסקי, שלאחר המלחמה עסק באיסוף פולקלור יהודי, ביקר בקובל ושט נכנס לבית המרזח של ווייסברוט, שאחרי שיחרורו מהצבא הרוסי, חזר לביתו ולעיסוקו. ישראל וייסברויט סייע לאנסקי לאסוף חומר על יהודי קובל ובין השאר השיג עבורו את פינקס קובל של החברה קדישא. הבן חבכור של תשראל היה מייציעו (אברהם מאיר) ויסבויט. הוא הקים בקובל את מפלגת צעירי ציון והיה פעיל בתחוט התרבותי. בין השאר הוא היה בין מקימי הגימנסיה "תרבותי והבנק העממי. בעצם לא היה אירגון בקובל שמייציע לא היה פעיל 1 וע
 את רבקה אוסובסקי הנאה ובראשית שנות הצשרים הם עלו לארץ ישראל. אלא שזמן קצר לאחר מכן חזר הוגג לקובל, כי רבקה לא הסתגלה לחיים בארץ, ובכל זאת, כעבור זמ מה שו שוב עלו מלו השניים ארצה. הפעם עם בתם הקטנה, מלכה. כעת כבר השתלבה המשטחה בחיי הארץ. מייצעע נעשה חבר
 "דרום יחודה"י ובמשך הזמן הביא לאיחוד שלושת הקואופרטיבים לתחבורה שהי קיימים אז
 איתו פעמים רבות, כדי לבקש ממנו פרוטקציה בסידור קובלאים בעבודה. אבל תשובתו החתה תמיד,

שאאצלו אין פרטטקציה והוא לא יקבל איש לעבודה בצורה מאתת. אלא מה - בכסף הוא תמיד יעורו.
 קיוּק וסופיה זיטקיגד (צופיה שוורץ המתגוררת עד היום בחולון). נעמי נישאה ליאשקע (יעקם)

גבירצמן. הזמנתי את מייציע אלי הביתה, לישיבת ועד יצאאי קובל והוא בא ומטר לנו מתנה לחתונת שתתי הנערות - 50 לירות. זה היה סטום נאה ביותר באותה תקופה. מתנת החתונה שהעניק מייצעי הרתה הקשר האחרון שלו עם ועד יוצאי קובל... אבל לאחי סיעע עד סוף ימיו. אגב, גם את חיבתו למין היפה לא איבד מייצע אף פעם. אחרית ימיו לא היתה סוגה בשושנים. הוא נפרד מאשרו ללא גירושין ובתו מלכה ננשאה למחנך ולמשורר מיכאל קשטן ועברה לחיפה, שם עבדה כמורה. מייציע המשיך בחיאוריו אחרי בנות המין היפח. הוא התאהב באשה נשואה של אחד מחברי "אגדיו. בעלה זעם על כך ופעם הפתיע עם שניים מחבריו וביקשו לעשות במייצעע שפטים . מייציע גמלט או
 לעולם בת. אבל כעבור זמן, גירשה אותנ אשתו החדשה מדירתם ובשטותיו האחרונות היה בודד וחולה
 1921 והתיישב בעמק הירדן במושבה מלחמיה (כיום מנחמיה), שם התגוררה משפחה קובה קובלאית מאז העלייה השנייה. לפני בואו ארצה התאהב ביהודית שמוט, בערה יפהפיה שלמדה איתו בבית הספר. אולם יהודית, אף כי לא היתה ממשטחה מיוחסת, לא אחבה אותו, כי אם את ראש קן השומר הצעיר בקובל, אדולף רוחצצוייג והוא השיב לה אהבה. אולם משטחתו של אדולף התגגדה לקשר בין השניים והם עפרדו. סופו של אדולף היה שניטפה בשואה. שמו מופיע בין אלה שנחרטו על קירות בית הכנסת לפני שהוצאו להורג על ידי הנאצים קום
בסביבות 1925 עלתה יחודית ארצה - וגם היא הגיעה למנחמיה. היא מצאה שם עם עבודה כמטפלת באשה חולה ובמשק הבית שלה. משה, שאהבתו אליה לא פגה, עשה הכל כדי לכבוש את לבה ובסופו של דבר אכן נישאו השניםם. אומנם אהבתה של יחודית לאדולף עותרה
 מששה. כאשר נוסדה פרדס חנר, עבר הזוג לשם ורקים משק נאה. שנים לאחר מכן עובו השניים את המשק. הם מסרו אותו לאחותה הצעירה של יהודית ועברו לתל אביב, שגם בה הסתדרו יפה. יהודית עבדה כמיילדת אצל רופא נשים ומשה נעשה חבר בקואוטרטיב המשאות "המובילי". לווג לא הו ילדים, אך הם היו חברותיים מאוד ותמק היו מעורים בחיי הקובלאים בארץ. הבן השלישי, גרשון בית-הלחמי, היה ממייסדי מושב כפר ויתקין בסוף שנות ה-20 והיתה לו משאית משלו. הוא ואשתו בלה הקימו משטחה נאה - שתי בנות ובן. לימים הצטרף ליאגדי" והיה הנחג של ישובי עמק חפר. בהיותו בגיל העמידה חזר בתשובה ונעשה דתי כמו אביו. הבן השביעי, טוביה יעשברוט, עלה כמעםיל ביולי 1939 באוניה "קולורדו". החה חבד קיבוץ מסילות ולאחר כמה שנים עבר לתל אביב. הוא נשא לאשטה את מרים לבית פולמן והם הביאו לעולם בן ובת. כל ימיו עסק בהוראה וחינוך. הבן השמיני, יצחק ויסברוט, היה ממקימי קיבוץ עמיר בעמק החולה, שם נשא לאישה את טובה לבית שוויצר והם הביאו לעולם בת ובן, שנפל בקרב על החרמון במלחמת יום הככיפורים.

 יהי זררס ברוד

אלי מנדל

טוביה, בנו השביעי של ישראל ויסברוט, כתב בזמנו תיאור אישי של אביו וסבו, עם סיפור תולדות המשפחה. הדברים שכתב נמסרו לנו על ידי בנו, ישראל ויסברוט, ששמו כשם סבו, אביו של טוביה: מוצאה של משפחת ויסברוט הוא מפולה, קוימרוֹעיזפוף בפולין. עטר אני שאחרי מלחמת העולם הראשואוה
 ששלח לנו מגילת יוחסין המשתרעת אחורנית עד לרמב״ים או לדון יצחק אברבנאל. במאה ה-19 היו למשפחה חיים סוערים. למי אחד הסיפורים המהלכים במשפחה, השתתפו אביו של סבא, ששמו היה טוביה, וסבו ששמו היה שמואל, במרד הפולנים ברוסיה והפולנים מרדו ברוסים כמה פעים במואה ה-19. כנראה שכאן מדובר במרד של 1860). טובויה ושמואל סיפקו מיצרכים לוטים שונים למורדים חפולניים. בעם אחת הם נתפסו עי״ הקוזואקים (הרוסייס) ועמדו להיתלות, אבל בדרך נס חזדמנו לשם מורדים פולניים והצליחו להצילם.

לסבי ינסף היו במה אחים ואחות. האחים הידועים לי הם עעקב שגר בוורשה, אפרים וישראל שגרו ברובנה ופלד ורהלין) ודוד גר בלובלין. האחות עברה לגור בבלגיה ושי ושם משפחתה שם היה פּנר. על יתר האחים אין לי מושג. בשהיה בגיל 4, עבר סבי עם הוריו לעיר קובל, שם כונ "די לובלינערי״, על שם עיר הולדתם.

שניים הי בילדותי, שהיה לי יחסמיוחד אליחם, והם אביוסבי. שונים היו שניהס באורח חייהם ובמראם סבי יוסף היה איש גבה-קומה שזקנו לבן דהוי כנראה שבצעירוותו היה קצת גיינגי. עיניו היו חומות ומראהו בשל אציל. תמיד היה שומר על חופעתוּ, לבוש בגדים נקיים ומהלך מתונות. לרוב ראיתיו רכון על ספרי קודש - לומד וחוזר, לעתים גם בחברת אנשים אחרים. מקובל היה כאיש אשכולות: רו העיר, היה מזמין אותו בעת דִי תורה לשבת אתו בדין - לעזור למצוא את החומר הכתוב בהלכה בקשר לאותו עגיין, כי סבי היה מתמצא בכך יפה. סבי לא הסתפק רק בזה - הוא היה קורא בביתנו את העיתונות היומית, גם קורא את ספ ספרי הקריאה שהייתי מקבל מספריית בית הספר. הוא היה אומר: "יש לראות מה מלמדים את חדור הצעיר, במה מעסיקים אותטי״. הוא לא התערב בחיי נכדיו - היה - מחליף לעתים דעות עם אחי חבכור (אברהם-מאיר מייצה- ויסברוט), מבקש הבחרות ומחווה דעתו. היה איש מאמין, וכאיש חכם מטבעו ידע להבליג ולא פגע ברגשות אחרים.

אבי, ישראל ויסברוט, שכונה שרוליק לובלינער, היה


ישראל חסברוט בן יוסףף ורבקה. נולד בלובלין בשנת 1877. ניספה בשואה בקובל

אשחו של ישראל ויסברוט, אסתר בת הירש ורבקה ארליך. נולדה בקובל ב-1875. גספטתה בשואה בקובל איש יפה תואר ומראה, בעל צקן שחור, שברבות הימים השתבצו בו פסי שיבה. היה בעל קומה ממוצעת, עיני תכלת, קוי פצים סימטריים וכרסתן במקצת. הרא היה איש פעולה ומעש. בבית המרזח שלט, שהיה בביתנו, נע אבי בין השולחנות, בתנועה קלה, הגיש והוריד מן השולחנוחת דאג לספק את רצון המבקרים. לפנות בוקר היה יוצא אל השוק

להזמין את המיצרכים הדרושים לעסק - ובכל מקום קיבלו את פניו ברצון ובברכה - טוב היה מטבע ונוח לבריות - "בוקר טובי תמיד בפיו. הוא עבד מן הבוקר עד השעות המאוחרות בערב, מצב רוחו לרוב היה טוב, קיבל כל אחד בסבר פנים יפות ובאמירה קולעת. כל הבאים: פולנים, אוקראיגים , מוֹ, רוסים, יהודים, בני העם והפקידות הגבוהה, העריטו את יושרו והדו באים ברצון לבית-המרוח למרות שבעליט יהודי מזוקן. אלי מנדל מספר, כי בקובל הע ארבעה בתי מרזח של יהודים, וזה של ישראל ויסברוט היה מהגדולים
 השולחנות שהיו במקום. ישראל היה מגיש להם את הבירה, או את הוודקה (בבתי המרזח בקובל לא נהגו לשתות יין) ואם היו כאלה שלא יכלו לשלם, היה תופס אותם בדש בגדם ומשליך אותם החוצה.


ישראל חסבורוט (מימין) בחצלום
מחקופת ששרותו בצבא הרוסי. משמאל - פאלק פי"דל, מעשירי קובל ישראל היה דתי מאוד ונהג להתפלל ברעזיינער שטיבל. בשבתות היה פותח את בית המרזח לפני המתפללים וחם היו עורכים במקום "שלוש סעודותי (מצווה לאכול בשבת שלוש סעודות: אחת בערב שבת, אחת בשבת בצהריים ואחת בין הערביים. האחרונה כונתה "שלוש סעודותי״, כלומר הסעודה השלישית). הייתי בא לשם לפעמים עם אבא. היינו משלמים בפתקאות (כי אסור להשתמש בכטף בשבת), שותים בירה ואוכלים ברווז צלוי. זה היה אחד החידושים של בית המרזח של ישראל: לא רק שתו בו אלא גם אכלו מיני מאפה שונים ועוד.

## ישראל, בנו של טוביה ויסברוט (נכדו של שרוליק לובלינר), מספר:

במלחמת העולם הראשונה גוייס סבי לצבא הרוסי ובי ובמסגרת זאת התגלגל לעיירה בגליציה ששמה סוכוסטאוב. אנ-סקי, הלא הוא שלמה זיינוויל רפטורט, שכתב גם את המחזה הנודעי "הדובוקי, פירסם ב-1929 ספר על "חורבן היהודים בגליציה״, ושם הוא מספר, כי סבי, למראה סבלם של היהודים בעיירה שהגגע אליה, פירנס אותם בכספו.

וכך מספר אנ-סקי:



 בכטף ובצרכי מכולת. על דבר החייל הזה נוצר בעיירה אגדות שלמות. אלה סיפרו כי נראה אליו אביו
 בפשטות, כי היה זה אליהו הנביא..."

##   ישראל לובליצער וּסברוט. ואלה דבריו:

 (בימי המשבר הגדול שלאחר השתלטות טולין על מערב אוקראינה ב-1920) גילה מעמד הבניוים היהודי בשמידאווץ (קובל), מה שנקרא מעמד הבורגנים חלעירים, הרבה טיתר חווניות ויכולת הסתגלות מאשר האריסטוקרטיה החרוסה. הוא עשה מאמצים ברחבים להבין את המציאות החדשה עצמה, אשר נסחף באהדה הגואה לציונות והצטרף לכל אירגוניה: ציונים כלליים, צערי ציון, טועלי
 אצל הציענים הכלליים התבלט מלבתחילה במנהיג, איזה חנווני סדקית, ש. גיטעליס, שקוה לו שם בזכות כשרון הדיבור העברי הקנאי וחוולגרי שלו. בכל מיפגש הוא קרא לנעער להתגייס לימלחמת

השם צבאותי. כלומר : "למלחמת השמד בלתי מוגבלת נגד כל מיני השמאלנים ללא יוצא מהכלליי. כל זאת, כמובן, בשם האידיאל שלו - ציונות הסידקית... לצידו ניצבה תמיד אשתו הצעירה שהלכה אחריו לכל מקום. היא היתה צעירה בהרבה ממנו, בעלת יופי נדיר, ברונטית לוהטת. בנוסף לכך היה לה ייחוס אבות נכבד: היא היתה בת למשטחת רבנים. בכל מיטגש היא הקסימה את הקהל בשתיקתה, יותר משהקסים אותו בעלה בנאומיו. לזוג לא היו ללדים ובעיירה נחלקו הדעות, במי מהשניים לתלות את האשמה בכך... גם בפועלי ציון ימין התבלט מנהיג, מ. (מייציע) ויסברוט, בנו של סוחר בירה (בעל מסבאה). אביו, שרוליק לובלינר, היה מחסידי ר׳ חנוך-הענעך ראדזימינער, שכונו "חסידי התכלת". במשך שנים רבות הוא היה בעליו של בית מרזח בעיירה. וכך גדל הבן בינות לקטטות האיכרים השיכורים ונעשה לבן חיל, ללא כל פחד אפילו מפני חשד עצמו. הוא היה שחום שיער, בעל אף-נשר מעוקל חדות ובעל נפש משולהבת. בעיירה צצא לו שם של רודף גשים מסוכן, וצה דוֹאא הוסיף רבות ליטקרתו הגדולה בעיני רבים, אבל בעיקר אצל הנוער, ובמיוחד בקרב בנות החלק הנשי שלו, שלא היו מסוגלות לעמוד בפניו. כפי שקורה בדרד כלל אצל גיבורים מסוג זה : בעודו צעיר מאוד, הוא נפל קורבן להתפארויותט, נשא אשה והוליד ילד. אבל כל אלה לא מנעו ממנו להמשי ללא הפרעה בתעלוליו הילדותיים וכל הזמן לא
 עז את תנועת פרעלי ציון ימין בשמידאוויץ. היתה לו יכולת דיבור מרשימה ובהלהבותו סחף אחרי צעיר וזקן... הוא היה גבר נאה בצורה ווצאת מהכלל וכל העיירה, ללא יוצא מהכלל מחוגו נכלומר משכבתו החברתית] היו מאוהבים בו ומאמינים בו. בשנות ילדותו המוקדמות אירעה לו תקלה: במהלך מלחמת העולם (הראשונה) תפסו הרוסים את לת אביו, שהיה יהודי סימפטי, חביב, לבבי, וכל העיירה בכתה כאשר לקחו אותו (לשירות בצבא). הוא


האחים דוד (מימין) ואברהם-מאיר (מייצה) עטברוט השאיר אחריו מסבאה גדולה שהיה צורך להמשיך לנהל, אם והרבה אחים צעירים ממנו, והבן הבכור נאלץ להשקיע את עצמו בבוץ, שבלע אותו כמעט לחלוטין וגזל ממנו את שנותיו הטובות ביותר, וכמעט את חייו. הדבר פגע גם בקריירחה שלו. לימודיו הפורמליים מלפני המלחמה בגימנסיה העירונית נקטעו בעת כיבוש העיירה על ידי הגרמגים. ייתבן שכדי להציל את עצמו ולשמור על רמת ידע גבוהה) היה יכול לעשות כרבים אחרים ולהתממסר לקריאה וללימודים, כלומר ללימוד עצמי ואולי אפילו להמשיך בכוחות עצמו את הלימוד הסדר, עד יעבור זעם; עד שהמלחמה תטתיצם והעולם יחזור לחיות עולם (כשההח)... אבל לא, הוא אפילו לא יכול היה להתחיל לחשוב על כד, בי הדאגה לברתו, שהוטלה כל כתפט בגיל כה צעיר, גוללה ממנו כל רגע חופשי ודיכאה אור אותו עד עפרו. אלא שראשו המשיך לעבוד ללא הרף והאינסטינקט של מעמדו דירבן אותו להצטרף אל הציונות. מתוך דחף פנימי ובסערת רגשות החל במלאכת הבנייה (של המפלגה), ממש להפוך עולמות. יש לציין, כי הוא לא ידע אף מלה עברית. בגלל המלחמה (שקטעה את לימודיו), הוא לא ידע עברית כלל. ממש מאומה. עם הארץ גמור. כלומר : חסר ידע לחלוטקן אולם זאת רק באופן פורמלי, מבחינה רשמית; לא מבחינת האינטליגנציה הטבעית העמוקה שלו, שפרצה מתוכו כמעיץ המתגבר.
 את ההודמנות) והתנתק מבית אביו. זה היה כמו אסיר המנתק את כבליו ויוצא לחופשי! חוא יצא לא לרחובות העירדה כששיחרורו מאפשר לו לכבוש את העולם: כל בוח לא היד יכול לשלוט בו. כאשר היה עולה לדוק הנואמים ומתחיל לתקוף את מתנגדיו הציועיים, בגון ש. גיטעליס, היה מרתק לראות איך הוא שולט בעברית לחלוטיק, איך חוא מניע את זרועותיו, מתנועע ומתפתל, ממש כמו דג בער בעת שאמו מכימה (הורגת לקראת הבישול) שם במטבח המסבאה, על לוח החיתוך של האיטרירת, או אפילו



לראות היכן הוא נמצא בעולם. לא! ממש ללא היסוט הוא חבט במתנגדו, סטר לו והלם בו מכל הצדדים:... כאילו הוא מתנקם על השבר הפרטי של חיי הילדות שלו. ולבסוף, היה מגרש בחוסר סבלנות את המתנגד המנוצח מהבמה וחש בלהט לתפוס בעצמו את מקומו... היה זה מחזה לא רגיל, לראות את גיטעליס, התרנגול הזה, עולה על הבמה ועושה את עצמו חשוב כל
 ווייסברויט), כאילו הוא אותו תרנגול, אבל לאחר התשמיש (אחרי שירד מתרנגולת...). אוי, כמה קשה היה להתאפק ולא לצחוק בפה מלא וללכת שבי אחרי המנצח הצעיר, הזורח לאחר שבצורה כה מאשר אשתו הצעעירה, הברונטית המקסימה והמסעירה של המנוצח, בעלח... .


 הכחיש כלום. אפשר היה לומר, איפוא, כי "שתיקה וכוי". (קיצור מימרה תלמודית : שתיקה כהודאה דמיא).
אבל למה נתעמק בכך! עד מהרה עזבה גברת ג. את אירגון הציונים הכלליים של בעלה, שהדיונים בו לא משכו אותה עוד, ועברה באוטן רשמי לשורות הטוער של הפי"צ (פועלי ציון) ימין, שדיברו יותר ללבה מאלף דיונים פורמליים (אצל הציונים הכלליים); שמשכו אותה (בפ"צ), הקטימו אותה ושיכרו אותה.





 והקששות כל כך (של המצב).

 לחורר לאחר מכן בכוחות מחודשים, טריים, כמעיין המתגבר, ולשוב למאבק למען האידיאל
 בעיירה האירופית החופשית שלנו, לא ראה בכך, חלילה, משהו רע. להיפך, הכל הביטו בגיבורי העלילה במה שאפשר להגזיר כקנאה מפרגנת. איש לא צירו בדמיונו מה שהם עשו. והכל, בעליצות אנושית, היו מוכנים לעשות בעצמם כמו הזוג המאושר...

ישראל ויסברוטו, נכוֹ של שלורוליק לובלינר, מסיים את סיפ מור משפחתו בקטע הבא: בסך הכל היו לישראל שמונח ילדים. בנו טוביה מספר, כי "לארץ עלו חמישה אחים: הבכור אברהם-מאיר (מיצצה), מששה, גרשון-חנטך בית הלחמי, טוביה ויצחק ויסברוט... בל שאר בני המשפחה שמותרו בקובל ניספו בשואח: ההורים ישראל ואסתר לבית ארליך ושלושת האחים הנותרים - דוד, רעייתו חנה לבית שוסר ובנותיהם רבקה וגיטל; שמואללייב ורעייתו גיטל לבית שוסטר ובתם שרה, וחיים-מנה ורעייתו בת-שבע לבית שור ובתם שרה.


שמואל-לייב (אריה) נולד 1906-1


חנים-יונה ויסברוט, נולד ב-1908

מצורף הפרק חראשון, מעין הקדמה, לספרו של יליד קובל משה גרניטשטיין: וואלין, מיין היים (ווהלין ביתי)- וידויי זיכרונות מאחד שיצא ולא חזר, ברך שני, בואנוס איירס, שנת 1950. הסופר, בן קובל, השמוי במחלוקת בין חברי קחילת קובל, היגר בשנות העשרים לארגנטינחה. מהניםיונות לדובב אות בני דור המייםדים על פרשת חיצו של האיש הזה לא העלנו הרבה. משה הרחרם עייי קחילת קובל בארגנטינה ולא פורסם דבר מפרי עטו בפנקס קובל שיצא לאור בבואנוס איירס בשנת 1950 , טמוך לצאת ספרו הזה של גרניטשטיין. י"תבן כי ספר זה נכתב כתגובה להתעלמות אנשי קובל מהסופר. בני גבירצמן, המתרגם נאמנה ובהתנדבות זה שנים עבור קהילתת קובל, אומר שהספר קששה לקריאה, להבמה ולתרגום עקב התחביר ובניית המשפטים המטובכים והמפותלים. גרניטשטיץ פותב על עיורה בווהלין בשם הבדוי, "שמידוביץ", שפרושו "נפח״" בגרמנית. השם קובל כידוע, גם חוא נגזר מרמילה "נפרחי ברוסית. ואכן הסופר כותב על זיכרוטותיו מעיירח בה גדל (העער לעתיד) קובל. חדמויות המתוארות (לפחות חלק מהן) הם דמויות אמיתיות, המופיעות בשמן האמיתי ומוכרות

בקהילת קובל.
בזמנו העברנו את הספר למספר קובלאים, בני חדור הראשון, על מנת שיתרגמו קטעים נבחרים מהספר לבני דורות ההמשך, שאינם דוברי יידרש. לצערנ, אלו שהתבקשו לתרגם עבורנו, השיבו את פנינו בריקם. כולם טעענ שהטפר אינו ראוי לתרגום היות וחמחבר משמיץ לכא הבחנה את נכבדי חעיר,

במיוחד את אשר פרנקפורט מנהל גימנסיה "תרברותי. אנו מטדים לבני גבירצמן עלל העבודה הרבה שחוא מקדיש לתרגום טפר לא קל זה. בני דורות החמשד, שמעולם לא חיו בקובל, חיבבים (לפחות לעניות דעתי- צ.ר.) לדעת גם על הצד יהלא מואר' של העיר הקדושה, והמיוחדת כל-כך, בה גדלו הורינו ואבות אבותינו, ולדעת לנפות בכוחות עצמנו את העיקר

מחטפל.

## שמידאוויץ בהתנוונותה / משה גרניטשטין

## מסמך של ניוון ואובדן דרך

 תרגום: בני גבירצמןלא פעם נדמה לי - תוך כדי כתיבת תולדות חיי בצורה מוסוחית של סיפור, נובלה ארוכה או אפילו שיר - שאגי עושה זאת אודות אדם זר לי לחלוטין, שלא איכפת לי ממנו. קודם כל זה בהחלט רק מנקודת הראות הספרותית. טוב או לא - זהו רצוני. נטייתי האינטימית... ובדיוק אותו דבר אני רוצה להשיג


 להסתתר (אחרק) מה שהינו מסיכה ספרותית, בעת שאני עומד להציג אחרים כפי שהם, לעין כל. זה היה עלול להיות מאוד לא ישר, וחה היה עלול, אגב, גם לא להשיג את המטרה הפנימית העמוקה
 עצמו להישאר מאחורי איפור - לא, צה בלתי אפשרי, שכן משמעותו להופיע בתיאטרון זול ולהששאר בודד, מסובך ומוקף בחבלים כמקודם. קיימת האווירה הפתוחה, הדרך הטובה ביותר שמוליכח לשחרור! ואם אינגי מגיע (ואולי עוד אעשה זאת) לחשוף בינתיים מי שמתחבא מאחורי צעיפי חדמויות

חספרותיות עד עכשיו שלי - מתוך כבוד, מסתמא, לרגשותי של אז, שיעצו לי לצאת חוצץ כך לו ולא
 לתאר באופן אימפולסיבי את השנים האחרונות של חיי שלי בשמידאווחיץ, עד שנסעתי לאי לארגנטינחה. בדיוק באותם חופשיות ופתיחות, כי שהייתי עומד לעשות זאת לת לאדם זר, דוש דומה לחלוטין לי עצמי. למישהו שכיום, לאחר שנים רבות כל כך לשהותי בביתי החדש, אני חש שכל כך התרחקת לתי ממנו!
 להתנתק מכל צינורות ההשפעה של ארץ רוסיח הגדולה אבל נותר תקוע מוע מול קיר הגבול העיוור... קני המידה עכשיו השתנו - והם שחורים. מפולין המתעוררת, המורעבת, עם הכנופיה הריאקציונריתות אנטישמית, שבשלטון, אי אפשר היה לצפות למאומה, חוץ מנגישות וד׳כיוי... היתה זו אותה כנופיית רשע שטגרֵה את יהודי לעמבערג עתבוב)- גבריס נשים וילדים - בבית הכנסת הגדול, הציתה אות אותו ונהנתה ללא גבול מהמראה "חנהדרי״ ; חיזקה את ליבה בועעקות הנספים ; ועל כל מי שניסה במצוקוקתו לצאת מתוך הלהבות, השליכו ברחמיהם רימוני יד... כן. שיירשס הדבר : אנחנו לא נשכח את המפלצת

הפולנית השפלה הזאת:...
כך היתה היא, אותה כנופיית רוצחים אנטישמית, שבימים המהוללים של החהתעוררות הלאומית הפולנית בימי השחרור, לאחר גלות כה ארוכה ונוראה, לא שכחה לפגוע בחופש מתוך שיכרון השוּ השיגעון
 פולין,מצפון לאושטוץץ/ הכריחו יהודים לחפור את אבוּ קבריהם שלהם, השליכו אותם פנימה וכיסו אותם בעפר בעודם בחיים.. אה, זאת היתה אותה כנופיה חוליגנית, ריאקציונית, שלאחר מכן התפרסמה


 אדם ובהמה - שרטו, הותירו בלב הלהבות... השליטים החדשים, לאחר שנים רבות כל כל כך שבחן נשאו בעול הדיכוי, שאפו רק לכוח. ורעב זה אפשר להשביע ככל שהלב יחפוץ, על ידי דיכוי אחרים, על על ידי כפיית האחר. בעת שיישרו את רגליהם - על גבם של מי שחם. תוך ניצול גס וע וגולמי של החופש שהגיע! וכך, בוודאי, עבר זמן שבו נותרו הם, המושלים החדשים, עיוּ עוורים וחרשים לכל ולכל אחד מסביבם. הם הקשיבו רק לקול דמם המתעורר וראו רק את צרכיהם הדוחקים שמידי יוס גדלו והמשיכו לגדול... כאן, במחוזות המסופחים, שלא היה בהם קודם אף פולני אחד לרפואה, הם התנהגו עכשיו, השודדים הורים, כפולשים ברבריים אמיתיים - בארצם. הם דאגו לשרש באורח בור ברוטאלי כל סימן של התרבות הרוסית-אוקראינית העתיקה והמסועפת מדורי דורות. המנהיגים השמאלניים חאוקראינים והרוסים של האיכרים והפועלים נרצחו באש ובחרב, אל מול עיני כל העולם התרבותי, בדיוק כאילו ניצבו על שדה הקרב. הם עצרו את המנדיגים במאות שותיהם, הרגו אותם בו בו במקום או ששילחו אותם לגלות בחורים אפלים ושם עינו אותם למוות, ולאחר מכן לא נותר אפילו זכר לאן נעלמו עצמותיהספס
 ודם הנרצחים לא איפשר מנוח; עורר תקוות ; הצעיק למאבק עור ועוד ; קרא : "עימדו ער על המשמר!

 הגדולה!..." רילדיהם : פועלים אוקראינים, רוסים, יהודים בארץ ווהלין, הפנימו קריאה זאת לחרות. האמינו בקריאה של החופש ; וללא טחד מפני גרזן התליין, ובאור הבלתי כבה של קדושיחם בליבם המשיכו לפעול בסור. פעלו, התארגנו, התכונט בהתלהבות לשחרור הבית על ידי אמא...

וכך סערה שמידאוויץ שבווהלין תקופה ארוכה כשבראשה הדמות האגדית של הנטח לוצקעוויטש, ששוטט באומץ ובחופשיות - בכל רחובות העיירח ונסע בכל הסביבה לירידי האיכרים; בכל מקום שבו נעשה אי צדק, נהג לנאום על כך. טיפס על חבית או על קרון - איש גבוה וטו מקוף - בפי שנותר צרוב

 אמנו (רוסיה)!"... כך הוא ריחף כנשר, הנפח האגדי לוצקעעוויטש - הבן הבטור של אל אדמת וחהלין, על פני כפרים ועל פני עיירות, כשהוא מטפטף טיפות של ניחומים ותקווה בליבות הכואבים, לתוך גביעי הסבל המלאים... אבל עיני התליינים שטופות הדם לא שקטו. חן עקבו אחריו זמן כח רבו, עד אשר אפ אפל במלכודגת ונתפס. הם הובילו אותו בשלשלאות לשמידאוויץ, בדרכו לגלות'. כאן הוליט אותו בו ברוחובובות
 כסהרורי וקרא: "אחי שלי! דעו כיצד להילחם וכיצד להקריב את חייכם למען החופשו" וכך הוא נותר בליבם של בניה החופשיים של וחהלין שידעו כיצד להקריב את חייחם למען החופש.
 והמשיכה ללא לאות לספור את הימים שעודם "חסרים עדים עדיין לנקמה!".
 שמידאוויץ היהודית וכן בקרב מעמד הביניים (הם - האריסטוקרטיה הנוצרית רוסית אוקראינינית וסתם משפחות מהמעמד הבינוני נמלטו למרחקים מייד בתחילת המלחמה, כאשר הצבא הרוסי נלחם בגרמני - ושוב לא חזרו משם) - בקרב סתם בעלי האמצעים והחנוונים, אבל בעיקר אצל בניהם
 עשירים אריסטוקרטים (שבמשך כל השנים היו ספקים לממשל הרוסי ועשו מכך הון) נעשו כמו בכל תקופות הכיבוש בשמידאוויץ, מרוקנים ומדולדלים. ובכל זאת הם לא ויתרו. למרות כל הצרות שהקיפו אותם הם עדיין קיוי ״"כאשר המלחמה כבר תסתיים, והרוסים בסופו של דבר 'חזרו, ייתכן
 עכשיו, באשר שמידאוויץ נפלה תחת השלטון הפולני אנטישמי, ״לא נותר עוד מה לעשות ; הכל אבד ונגמר!!
 צפו מן הצד בעשירים החדשים שהביאה המלחמה: איך אנשים שעד אתמול היו משולי החברה


 בהתנשאות על אותם מתעשרים חדשים, מתנפחים, עם אותם נימוסים שהיו להם קודם ברחוב המרחץ (באד- גאס). אבל בעמקי ליבם קינאו מאוד בי"ליכלוכיותיי אלה על הצלחתם, על כך שם שםם לועגים לכל העולם, בעוד שהם הנגידים האצילים של פעם - שוקעים. גם הם היו רוצים לעשות משחו משו,


 מעל וזה שוב מלמטה"י. נו: עכשיו המלחמה הסתיימה והם גילו ייכמה חייהם חתרוקטו לתמירו..." אילו היתה עוד שם ברוסיה ממשלה "אנושית" כמו פעם, עוד אפשר חיה לחשוב על משהו. אולי בכלל
 התבסטו השודדים הבולשביקיים, אבדה רוטדר לנצח וכאן - לך תתחיל את הכל מחדש, במדינה

חדשה, זרה, פולין... והם כבר לא בגיל המתאים ולא עם אותו דחרף, ללא הרצון של פעם : ״באשר
 רוסיה), מה נהיה ממך! ומה יהיה עבשיו עלינו ועל ילדינוּו..."



 השתוללו מבלי שאיש יפריע להם, אם בכלל, כשהם משולהבים על ידי ראשי האוניברסיטוטאות לות לות האנטישמיים בעצמם. והצעירים היהודיים האריסטוקרטיויםם :מי שבעבר, לפני המלחמה, למדו



 בינתיים, היו בכלל ללא י"סורי מצפון ובדיוק כמו משרתות פשוטות אות או נערות עובדות, איבדו את


 הם היו מוכנים עכשיו לשאת לאשה כל בתולה זקנה ומכוערת - כל עוד היא באם מטה ממשפחה


 שפתותיהם ושותקים על בגידת בנותיהםי".
 מעשיחן המבישים!" אלא שמאחר שלא היתה בכך סגולה שתביא לתכלית כלשהי עבורם, ולהשאיר
 ההורים וכדומה, אספו את הכסף וניסו לברוח ללימודים בחוץ לארץ, לגרמניה, לוּ, לצרפתו כמו כמה מהם החזיקו מעמד עד הטוף ונשארו אי שם. אבל הרוב היה חסר סבלנות והיה מוכרח לחור בידיים ריקות ונשארו לשקוע בעיירה...
במצב לא כל כך גרוע, אף כי במובנים מסוימים הרבה יותר רע, מצאו את עצמם הבו הבנים והבנות הלומדים של המעמד הבינוני היהודי בעיירה. מלכתחילה הם הם למדו לתכלית כלשי להי. עכשיו הם נותרו

זרוקים במים מבלי שיוכלו אפילו לחשוב על איזה שהוא פיתרון קלוש לעתידם לום מחוסר אפשרות
 והאריסטוקרטיח המרוששת : הם יצאו קודם כל להפגנות אפופים בהילילה ההיסטורורית המאירה באור

יקרות - וכאופיו של גורל מעמד הביניים שלחם בכל הזמנים, שאינו מאבד אף פעם אם את הדחף שלו,

 לשם. וכפי שערוץ היכולת של כל יעשוב איפשר את דחרף העשציה שלחהם, שטו בורמי המים העכורים

אס למעלה ואם למטה [מתורת מארכס ואנגלס, שבגורל היאנני שלי נפל לאשר זואת שתו...]
 שמתוכם שמונים אחוז יהודיםן באותם ימים של תוהו ובוחו תחת שלטון פולק. העיירה - ערב רב

שהתאסף מכל קצווי תבל, מעומק רוסיה, מפולין, מכל מקום. היתה זו מהפיכה. עם הראש מורקן והרגליים למעלח. תחתונים למעלה, עליונים למטה! האריסטוקרטיה המקומית, המסכנה, שהיתה כאמור רצוצה לחלוטין, הצטרפה לתעערובת. ידישיש, פולנית, רוסית, והעברית המודרנית של המעמד הביעוני מהצונונת המתעוררות בקרב המעמד הבינוני בעיירה, ואפילו הגרמנית שנותרה משנות הכיבוש (של מלחמת העולם הראשונוה). הכל הסתבך יחדיו:

בערבי ריקודים, בתיאטרון, בקולנוע, בסתם מפגשי קהל... ושמידאוורץ דרווהלין שלי נעשתה בזקנותה, המסכנה, לבבל, שממנה מתעופפים מנחם-מנדלים (דמות היהודי השלומיאל מעטו של שלום עליכם) לשמיים!...

וכך, באותו זמן סוער, דרך כוכבי בשמיים הכהים של שמידאוויץ. הייתי נער חסון ונאה בשנות העשרים לחיי, בחור ישיבה שיצא ונתפקר ואץ לו הזמן ליהנות מהעולם ותעענוגותיר, בעל הדחף השטני שאין להשביעו, לרדוף אחרי הזמן שאבד. הייתי ילד נאמן של המלחמה עם תהפוכוכותיה ק עברתי בחום ובקור, דרך כל הכיבושים של העיירה. הייתי ספוג הפקרות. שמעתי הכל, ראיתי הכל, חוץ מזה: אני הרי הייתי בן המעמד הבינוני ; כלומר : מחסרי הקרק זה הפך להיות האופי של גורלי : לרחף בכל מקום בין המעמדות, ללכת לכל הצדדים - ולא להגיע לשום מקום.
או, קן. רציתי להיות ילד נאמן, יציב ומתמיד של מעמדי. מצד אחד, בנראה, לא אדם גסט, נחשב
 יודע רוסית מלימוד עצמי ; סופר בשלוש שפות ויידיש בתוכן; ובאתי מבית חסידי עדין... אבל מצד אחר -מתפקר. ....הנה אני נזכר בחברי להתפקרות ימי הילדות, שייע קימל. גם הוא בן למשפחה גדולה של מלומדים. בבר כילד הוא היה כמוני מופקר ופראי בגלל דמו הסוער. אביו נשכמו אבי היה סוח טוחר קמח ועו ועשה לו מה שעשה לי אבי[ היה נוחג לחלקות אותו מכות רצח. הפשיט אותו עירום ונעל אותו בחדר ריק מכל לימים תמימים. שניהם, אביו ואבי, היו בשנותיהם הצעירות בעלי שם בשמידאוויץ בזכות למדנותם
 בעל נפש מרדנית, חריף ונועז בצורה יוצאת מהכלל. הוא אהב להתעעמק בלימודים בצוותא וביחידות. מעין אמנות לשמה. החקרטות, בניית המזבח והריטתו ובמילא לא יכול היה לשאת מה שנראה בעניו ביחסידות ענייה ובטלנית״... ואכן לאחר שנים חולל גם ללמוד. נעשה בן עולמו של האחד העם. טיפח את זקנו הבלונדי המחודז, למד רוסית טובה, רכש ידע בניחול ספרים ואפילו העז - נלעשות מה שהוה שלו

תעוזהן באותם ימים רחוקים - לבוא במעיל קצר לתפילה בשטיבל החסידי.

 הקיצונית שלו (של האב) גירש אותו לגמרי מהבית:... משהו די דומה אירע לי לי בעצמי נרא נראה (במאמר)


 גם הוא הפגין אופי חוק ובילא רצה עוד לשמוע מבוט!

 מקום... איש לא ידע במשך כל המלחמה, להיכן עצמותיו [של חברי שייע קימלן נעלמו. חוא התגולל

וחי באיזה שהוא מקום. רק לקראת סוף המלחמה התחתילו להגיע לשמידאוויץ שמועות אות אודותיו מ













 שהוא אוסף אמצעי מחייה נחוצים ותעה ארוכותות עד אשר פתאום הום הגיע לעיירה. הוא סיפר כל זאת בחופשיות ובעליצות - ממש נחת!ואני הקשבות ואו לו לו בתשומת לב, לא עיוויתי את פני אפילו פעם אחת מרוב מיאוס.








 לתהום. מאז לא שמעה עליו שמידאוויץ מאומוּ בוּ

 ההרפתקנית של המלחמה, נהגו לפנות ערב לכסות את פניהס, לצאת לסימטאות שמות שמדאוויץ

האפלוליות ולשדוד אנשים "בגבורהי, בעיקר סוחרו לורי מטבע זרו




 וכאן, לעיני הכל ירו בירוצח שהכתים את כלהיישוב וחיתה מצוחה לעקרו - ובערח הרעה מקרבךח"

קטעים מזיכרונותיו שׁל： מוטל קפשוק （מתוך חוברת זיכרון שיצאה לאור לזכרו）

אני זורר את עצמי מאש הצותי，קך בדמה לי，בערך בן ארבע שנים．היינו משטחה


ואחיות שגטרו עד שאגי נולדתי וכשהייתי ממש תחי ואוק אנסה להיוטר לפי הסדר ：אחי מאיר ומשטחתו；אחותי אסתר ובעלחה，להם לא היו ילדים；אליעזר ורחל ובגם לובה（אריה）שהיה בגילי；שמחה וחנה；אלי ואשת וארו וילדיהם；מטדל ואכקה וילדיהם；חיה ואליעזר，יבדל לחיים ארוכים；בארוש ואיט ואיטה
 אבא זיר היה יהודי דתי ומסטרים שאת אמא הביאו לו באחד הימים ומים ומא הקימו משפחה מסוארת ומלאת חיים ואהבה ומסורת בלי סוף．
 ומרתף לשמירת פירות בחורף וכל מיגי מאכלים לשעת הצורך，אבא התה טוחר עורות והעסקים הו פעם טובים והרבה פעמים לא בל－קך מוצלחים．בבית הי ארוחת

לבגדים ולבנים כביטה עשו פעם בשלושה שבועות היה מטבה ענק עם תנור לאפייה．יש לקחת בחשבון שאחמא ויל טיפלה בכל הילדים
 חמישי בבוקר－את המלעצמלאך（פיתות）עם בצל．בשהחירתי מורח חמאה על פלעעיל
 שעמדה במטבת היו מחממים את המים שהילדים הביאו בדליים מהבאר רדוחצים


לילה במסדרון，על מנת שלא אצא החוצה בלילות הקרים של החורף．


השבת נשמרה בקפדנות רבה. אחטא לעירי אם לא אנסה לפחות לתאר את בעיסת





















 המלאכה צצאו לעבודתם ולפרנסתם.








טבח , חטרח ס ד









. הוֹת ם ם מעו
 ורד
 היה





 בנט ת רט ציל $777 \pi$ ח

. 70017 דר 7 אד סרוּ םיב












 ולעתים, בשהייתי גתפס, מרחו לי לא פעם את חטוטוטיק בסרפד צורב.


 עדין לא פסה - בי בכל זאת הייעו ילדים.

 בבית עבר לאחותי דבורה, שבמרוצת השיום עברה גם קן ללמוד בצרפת, וביחוד לאחי



 עסוק בעיסוקי ומטופל במשפחתו שלו. סיעמתי בית-ספר יסודי ועברתי לקמוד בגימנסיה "הרבותי. הלימודים בגימנסיה הוי יקרים, אולם בשל הרצון להו להשיך בלימודים עברים וציוים עשו בבות את בל המאמצים בדי שאמשיך כמומן שאה חיב
 היינו ילדים, אולם במציאות שהחמה או אי-אפשר היה לעצל את הילדות, את המסות היחידה שאף פעם לא חוזרת.

מכל ההמולה בבית, שהיה כמו בורת רוחשת, התחילה החבילה להתטזר. כל אחד
 ללמוד בצרפת. בארוש נסע לארגנטינה, כי לא רצה לשרת בצבא הפוליל ולא החה
 בערך בן עשר, אהרון, ודבורה. המצב חכללי התה מעורטל ואצלט ברינ הרה מצב












 חט ח ברו טוט

 קטקט









的

 החרק
 בטרני חא
 אטצ דnא

 תא


 Twon vy הצ









אמא א ח .






 הטוביטים, קשה לתאר את החרס שהגרמנים צרע עבר בתחילת המלחמח ואת
 אנשים צשים וטף לא חמושים, וארת היתחה הקדמה טרגית לחקופה שתחר ביעי 1941, עם פרוץ המלחמה בין גרמניה וברית המועצוחת.
 המועצות, ואני חורר לקובל עורי, לביתי, לרחוב המובר מיום הולדתי. אועם בתים








 לעעשר אח המירב על מטת לפתור בעיח, בעיקר כלכליות. הרה מי שדאג גם לארגן


מוטל ונדיה. 1942. סיפור אהבה







 ולעבור לצד השני, מה שלא חשבנו לעשות.

ואז התעוררה בעינת ״דגל התנועה", שהובא אלינו מוורשה. המשימה שלוח שלנו, באווירה של מלחמה ויחס עוין מצד השלטונות הסוביטיים לכל השקורות לנינו, היתה לשמור על


 וההמשך של התנועה. חסרי-נסיון מצד אחד ואחראו וארים מצד שנו שני החלטנו, שלושה


 ליכט, אחד מהשלושה. החיים היו קשים מאוד ומסורבלים. עבודה לא קור לובלנו והמסחר של ההורים הסתיים


















 היטב במקום בטוח, על מנת לקחתו אתי לוילנה בבוא היום. זה היה ממש סכנת

אפשות, לשמור על הד
 קיבלתי הוראה לצאת עם הדגל לעיר לידה, קרוב לגבול הליטאי ולעיר וילנה, שעברה
 ועליתי לרכבת ללידה עם תעודה מזויפת, רשיון לנסוע לצורכי עבודה. האווירה הית הס מלחמתית, בדיקות וחיפושים אחרי מרגלים ואנטי-סובייטים חיו בכל שעל ושעל,
 כתום יוּמיים של מתח ופחד הגעתי לתחנת הרכבת בלידה ושם, לתדהמתי, לא הופיע מוּ האיש שאמור היה להובילני למקום בו היה עלי למסור את הדגל הו ושו ושוב מצב מביך
 גופי. עד שהתחלתי לחשוב איך לצאת מהעניין ניגש אלי שוטר רוס וסי ובי וביקש ממני להזדהות ולהסביר מה מעשי כאן. ממבט ראשון שמתי לב שהבחור הוא יהודי ופניו




 וצעק :"מוטל, זה בסדר! אל תברח!״ ואז הבנתי שכל חמבצע הות היה מתוכנן. ככה, תחת שמירה של שוטר רוסי, הגעתי לאחת הּסימטאות הצרות ברחוב סובלסקי בלידה,


אך כי היה קשה לשמוח באותה תקופה. הדגל נמסר לידיים נאמנות. במשך התקופה הוא נדד ונדד ובסופו דרכו הגיע לארץ והוא נמצא בארכוון התנועה בגבעת חביבה.


 כדי לרכז אנשים בוילנה, שעברה כאמור לשלטונות ליטא והיתה תקווה קוה שמשם קוה תתאפשר אולי עלייה ארצה. החורף היה קשה מאוד ותנאי המעבר היו קשים הו הלו הליכה ברגל בשלג עמוק, במזג אוור סוער ובקור. היה צריך סבלנות וכוח ולוח רב והיו כמובן מקרים שאנשים כשלו בדרך וצריך היה ממש לסחוב אותם על הור הודים. באחחד הלילות - לילה שעד היום אני לא שוכח אותו, המקרה חוזר אלי בדמיון ובמחשבות מפות מפעם לפעם - לילה קשה במיוחד. היתה בתוך הקבוצה שה שהובלנו חברה שלי מהקן ומו ומבית הספר, חוה פרוישברג ציל. באמצע הדרך לא עמדו לה כוח לוחותיה ורגליה וביה ובאין ברירה
 מספר קילומטרים בשלג עמוק ובמזג אויר סוער. לצערנו היא לא הצליחה להגיע לוילנה וגורלה נחרץ כגורל אחינו שנספו בשואה.

# מכתובי משפחת גטמן 

 תרגום מייזיש: בני גבירצמןתקצביר שבי משפחת

 אะ (




. 2004 ת






קטעים נבחרים ממכתבים מקובל אל הבת והאחות המתגוררת בתל אביב שרצה גוטמן-מזרחי ובעלה יהודה.



 אינך צריכה כלל להודוות לי על כך שלא שכחתי ממך ושאני כותב לך. לו רק יזכור אתכמם האל כפי שאנחנו לא שוכחים מכם לם לא עוברים עום או שעוה, שאיננו מזכירים
 להשי״ב (להשם יתברדך) שאנחנו עוד נתראה בנסיבות טובות. זוהי כל שאיפתי וטאת

תהחיה הנאתי המלאח.
הייתצ רוצה לכתוב לך כל יום...
מכתב משמואל, אביח של שרה:
Kowel 21.2.36
ילדים יקרים!
ראשית אני יכול לכתוב לכם כי אנו רודה לאל בריאים. קיבלנו דרישת שלום טובה מאוד מכם, אצל של בתו של של
 כמו חייך שלך עם יהודה. היא משבחת מאוד גם את יהודה ומספרת כי הוא מעריך אותך מאוד, שרה...
:
קובל, ה-1937 8/7
אחות וגים יקרים:






 איזו מדינח וחודית, עם נשיא ומיניסטרים, אבל פיתרון כלכלי לעם היהודי אין כאן.

אני מבקש מכםם מאוד שתכתבו לי מהכל, האם זה ישפר את המצב הכלכלי או לא, ואיזה רושם עשה הדבר עליכם ובכלל על כל היישוב היהודי. שרה, אני שולח לך עכשיו, יכול להיות עם אשכנזי שנמצא כאן אצלנו בקובל בנסיעת תענוגות (כתייך). מתי ומה אכתוב לך במיוחד ביום ראשון הקרוב. אינני יודע, שרה, מתי יגיע (אעביר את?) מכתבך לאבא (שנסע למופש), כי אבא יהיה שם עוד עשרה ימים. אם את רוצה, כתבי לו מייד. הלאה. אצלנו הכל כרגיל. הפדיון בחנות השתפר מעט. עם הדודה (האם חחורגת) איננו רבים וגם לא מתנשקים. בעתת, אחות יקרהה, בקשר לבערל אין לך מה לדאוג. בעזרת האל הוא לא יילך (לצבא הפולני). אנו משתדלים בעניין ומן הסתם זה יסודר.
אחות יקרח, את כותבת לנו כי את בודדה. אנחנו משתתפים איתך (בתחושותייך) אבל לנו גרוע יותר. אפילו (איש מן) העשירים אצלנו אינו יודע איזה מחר מצפה לו, כי אינו בטוח ואני כבר לא מדבר על הכסף שלהם אלא על החיים. לך, לפחות, יש התקווה ומוכרחים להגיע אצלכם זמנים טובים יותר. ואילו אצלנו המצב נעשה מיום ליום גרוע יותר ויותר. לגבי השאר שאת מבקשת במכתבך אכתוב לך במכתבי הבא, כי כבר מאוחר ואני חייב למסור את המכתב כדי שיגיע (אליכם) במטוס הראשון. הישארי בריאה. אני מאחל לך כל טוב. אחיך מוטלה

מכרתב משמואל, אביה של שרח:
קובל, ה-38 10/1
ילדים יקרים!
את מכתבכם מה-27/12 קיבלנו היום, אבל למרבה הצער, חוא לא הביא לנו הרבה תענוג. ראשית, זה שיאדע (יחודת) מסתובב ללא עבודהושנית מה שאת כותבת לנו כי את סובלת באוזניים. ע״יכ על כן) אנחנו כותבים לך שתכתבי לנו במה מדובר, האם זה כואב לך, או שזה פגיעה בשמיעה שלך. ראי לכתוב לנו בדחיפות (על כך) וגם מה אמר הרופא.

למהייש (למען חשם) לכתוב מייד מהכל. -..הלאה יכול אני לכתוב לך על בערל. אני מקווה להשי״ב (דשם יתברך) שהוא יישאר משוחרר ולא יצטרך ללכת לשרת (בצבא). את רוצה לדעת על העז (בומה?), ובכן אני יכול לכתוב לך שמכרנו אותה עוד לפני ראש השנה, כי היא לא נתנה חלב בכלל. כעת אין לנו כלל עז. איננו רוצים את הטירדה (קלונפאט?). .... שלא תחשבי גם על מוטלה ובערל שהם שכחו ממך. הם נאמנים לך מאוד. הם מאחלים לך כל מה שהם מאחלים. לעצמם. הם מדברים עלייך בהתמדה, שצריכים לשלוח לך משהו ומאומה לא קשה להם ובלבד לשלוח לך. אלא שלמרבה הצער אין עם מי. הם רוצים לשלוח לך את התצלומים בעוד כמה שבועות, כי עכשיו שורר אצלנו כפור גדול וקר מדי ללכת להצטלם. ובקשר לעיוור אין לך מה לדאוג. הוא עדיין לא נעשה גביר. עחיפך) הוא נעשה עוד יותר מוזנח. הוא עזב את ביתו ברחוב וארשאבסקי ועבר לבית שני. אין לי איתו לל עסקים. אני יכול לכתוב לך, בי החברה שלך, טויבה מילער, נעשתה כלה של צעיר מטריסק. הוא לוקח אותה ללא כסף (בלי מדוניה). החתן איננו בריא. הוא עצבני. אומרים שיש ימים שבהם הוא יוצא מדעתו. הוא כבר היה באלענטשי, לשם מביאים את כל המשוגעים. לא היתה לה כל ברירה. מלבד זאת אין לי חדשות. בדרך כלל, תודה לאל, אצלנו הכל בסדר. אנחנו פורסים בשלומכם כולכם ג״פ (ג׳ פעמים, כלומר הרבה). ממני אביך שמואל גוטמאן

המכרתב להלן נכתב על ידי שרה לבעלה יהודה, בתחילת ביקורח בקובל בקיץ 1938
קובל, ה-1938 24/7 שלום יאדעלע!
אני יכולה לכתוב לך כי שלחתי לך גלויה מהאונייה וגלויה אחת מהבית, מיד לאחר שבאתי הביתה. יאדעלע היקר, אני יכולה לכתוב לך שאני חשה טוב מאוד. לא מפסיקים לשמוח בי. אני אוכלת מאכלים טובים מאור, כפי שדיברנו. פי״גע הפאווארסקית באה בנסיעה. תאר לעצמך. שמח אצלנו כל כך, שבינתיים אני מבולבלת משמחה. אבל עכשיו בכל זאת אני מתגעגעת מאוד אליך. אני כבר חושבת מה אתה עושה, וחאם אתה אוכל. אני מבקשת ממך יאדעלע

היקר שתאכל ותשתה ולא תתגעגע. אתה צריך להיות מרוצה מכך שלי כל כך טוב עכשיו. יאדעלע אני שומעת גם כאן את החדששות מהארץ. בכל יום הורגים אנשים וגם לי יש מכך מעט צרות עאני סובלת מכך). אני מבקשת ממך יאדעלע היקר שלא תשוטט רחוק, רק בתל אביב, כדי שאחיה שקטה, כי אני פוחדת מאוד (עלכיך). אני מבקשת ממך כתוב לי מהכל ואולי אתה יכול לכתוב לי כל שבוע. אני מבקשת ממך יאדעלע, כתוב לי

מהככ, האם אתה כבר נוסע לעבודה. אני פוחדת מאוד עליך. בביקורת (חמכס) היו לי צרות עם החפצים שהבאתי. רצו לקחת את הפיג׳מה שלי בגלל הבגד של שושנה. אמור לה, לשושנה, כי היו לי צרות גדולות בגלל החפצים שלח. רצו רק לקחת אותם. שלפחות תשמור לי על העציצים(?) שלי.

ואצל חנה רטנער לקחו את החליפונת שנועדה לילד. החכוונה פנראח: אבל לקחו לי את החליפח חקטנה ששלחה חנה רטנער עבור חילד ). לא היה לי עם מי למטור אז תמסור זאת אתה לה, לחנה.
 ואיפה אתה אוכל ומה אתה אוכל בבוקר ובערב ובצחריים. אני רוצה לדעת הכל. אני כבר מתארת לעצמי איך אתה נראה. שלח לי תצלום שלך. אפילו עדיין לא הייתי כאן ברחוב, כי יורד כאן גשם סוחף כל הזמן. כבר קצת קר. אבא רוצח לעשות לי שכמייה
(גזיאט:) ושאלבש אותה.
אצל אבא, המסכן, הראש לגמרי מסתובב. קודם כל רוצים לסגור לו את החנות. תאר לעצמך יאדע, מה קורה כאן אצלנו בבית. הרי זו כל הפרנסה (של המשפחה) אבל אבא אינו רוצה להתחשב בכך שהוא סובל (מחבעעיות של החנות) והוא רוצה לשלוח אותי לדאציה לבבית נופש). אינני יודעת מתי אסע. אבא נראה רע מאוד מרוב צרות. לו היה האל

עוזר לאבא עם החנות ושהיא תישאר (על כנר), הייתי מאושרת וכך כולנו.
אני כבר קצת הבראתי (שמנתי ?). חדודה שומרת מדואגת) עלי מאוד יותר מכולם בבית. אני אוכלת היטב ושותה הרבה חלב. רק כל מחשבותי הן עליך. אני מבקשת ממך שוב יאדעלע, שתאכל ושתשתה היטב, וגם אם לא תעבוד
(לא תרוחית) תוציא כסף מהבנק ואכול היטב, ואז גם אני אבריא יותר.
מה נשמע אצלנו בחדר? האם הכל בסדר? והעציצים, האם חם יפים? כתוב לי הכל, יאדעלע יקר. שלא תתגעגע.
בדרך כלל אצלנו בבית שמח מאוד. יש אצלנו בבית רדיו. אלי לא בא אף אחד, אבל אין לי מכך שום צרות אני בכלל לא מוטרדת מכך ). שיעזור האל ושהחנות תישאר אצל אבא (מבלבד זאת) שמח מאוד בבית. הרדיו מנגן ועליז לי מאוד. רק אתה חסר לי. יאדעלע, לא לדאוג. הזמן בלעדיי יעבור ואנחנו נתראה.

היה לי בריא. הכל בבית פורסים בשלומך בלבביות.
שרה

ממּ
9/4 1939 פורורסק אחות וגיס אהובים שיחיו ויפוּ ויהיו בריאים.
לאחר שתיקה ארוכה כל כך התיישבתי לכתוב. זה יפליא אותך מאוד, אבל כאן קיימת האמרה מוטב מאוחר מאשך אף פעם לא. האמיני לי כי כאשך כותבים מכתבים מהבית אלייך, אני יושב ליד הכותבים וכך זה בדיוק אותו דבר כאילו אני עצמי כותב. אבל במיוחד ממני עצמי, אין לי מה לכתוב.
כעת, יקירי, אני נמצא עם אסתרקע אצל פייגה לפסח. אנחנו מבלים כאן מאוד.
יש לנו מעט צרות דאאגות) ממך, שאת דואגת לנו ואינך שקטה. נדמה לי שאת יודעת כי אסור אף פעם להאמין לעיתונים. אצלנו הכל בסדר גמור ואפילו איננו יודעים מהדברים שאת כותבת לנו. הלוואי שאצלכם יהיה שקט כל כך

כמו אצלנו...
ממני בעריל
: מדוּ
קובל, ה-1939 13/8
אחות וגיס יקרים.
איננו שואלים אותך יותר מה איתך. כבר כתבנו לך פעמים רבות, כי לגבינו אין לך מה לדאוג. אצלנו, תודה לאל, הכל בסדר גמור ביותר...
אנחנו עונים לך תמיד מייד על מכתבייך וכבר לא היה לנו מאיתך זמן רב כל מכתב. כבר התחלנו לדאוג לך ואת כתבת לנו בקושי כמה מלים ואילו ממך לא כתבת מאומה, בזמן שכולנו מצפים כל יום לשמוע ממך משהו חדשות טובות. על כן אינני כותב לך יותר מדוע את גורמת לנו כאלה כאבים רבים. כשקיבלנו את הגלויה שלך לא ידענו כולנו מה

נעשה אתנו. זה היה כבר אחרי חמישה שבועות של המתנה לך ומקריאת הגלויה לא ידענו מה שלומך ואיך את
מרגישה בבריאות ואיך מרגיש יאדע, והאם יאדע עובד. עיכ (על בן) כותב אני אלייך, אחות יקרה, שמייד כאשר תקבלי מכתב זה, תכתבי לנו תיכף על הכל, ושלהבא לא תדפקי לך צתוך) בראש כאלה דברים טפשיים ושתדאגי לנו

פחות. השי״ב יעזור לנו שנשמע ושנקבל) ממך מעתה ואילך מכתבים טובים יותר אמן.
עכשיו, אחותנ יקרה, אני יכול לכתוב לך כי אבא והדודה (ראםם חחורגת) נמצאים כבר שבועיים בהורודולץ (מקום
נופש, ב-7 מקובל). אבא הבריא ובעריל עם מוטל נמצאים לבד בבית. רייזל מבשלת להם צהריים כל יום. רייזל עם הילדים היתה גם היא בראדעליץ וכאשר רייזל חזרה, נסעו אבא והדודה. משהילה עדיין נמצא אצל אבא בראדעליץ.

הדודה משגיחה עליו מאוד. היא שומרת על כך שיבריא. אבא יהיה עוד שבועיים עד חודש (שם). מלבד זאת אצלנו הכל בסדר גמור. בחנות אנחנו מוכרים מדי פעם, תודה לאל. חבל לנו מאוד שאת לא כאן עכשי אצלנו, כי גם את היית יכולה עכשיו לנסוע מעט (לנופש). אנחנו רק מתפללים לאל שגם בקיץ הבא נתראה שוב ואז ניסע כולנו יחדיו, כי זוהי כל תקוותנו ורק על זה אנחנו חושבים.




16/12 1939
אחותי וגיסי האהובים, שתהיו לי בריאים מפליא אותי שאין לי מכם כל מכתב. מכל האנשים מהארץ כבר יש מכתבים (כאאו). כבר אץן לי כוח מרוב דאגות לכם.



שכבר תהיה לי תשובה ממך. אפילו שונא שלנו שלא ידאג כמו שאנחונו דואגים.
פייגע סינגאל
ממני אחותך הנאמנח, הדורשת בשלומכם ובשלום יהודה בלבביות.

 ניצל ורשטנות ה-50 הגיע ארצחה.


# : 1936-1939  תרגום מייזיש ופולגית: ד"ר מרדכי זיו-לילברזון הלקט הובא ע"י בתה של אסתר: ניצה גרוס 

## קובל 22 למרץ 1936

לבני לייזר היקר
עכשיו התחלת העונה. הכינותי סחורה כרגיל בתקופה זו של השנה. העולם של אלוהים מסתובב לו. בנוגע ל-2 לירות שטרלינג שלקחת אצל אחד הקובלאים, אני אחזיר לו את החוב בקובל. אני יודע שאתה נותן לאסתר בכל חודש 2 פונט וגם אני שולח לאסתר 2 לירות. אני מבין שיש לכם קופה משותפת, אך לדעתי זה לא טוב עבורכםזה מביא לאי הבנות וסכסוכים. עכשיו אני עומד על זה שאסתר תבוא לחופשה אלינו הביתה. בחורה זו בחורה. צריכים לעזור לה. בלי שום תיר לורוץ. תעזור לאסתר לבוא הביתה. תקנה לה כרטיס. אני אכסה את כל ההוצאוח. אם היא תחכה לגמר הלימודים ואחר כך

תקבל משרה בתור מורה, כבר לא תוכל לבוא הנה. אולי אתה כועס,בי אני לא דורש ממך לבוא הביתה. אני מבין שאתה לא יכול לבוא עכשיו. אם אחה כן יכול לבוא- אז

אדרבא, בוא הביתה לנוח. אין לי ילדים מיותריפם. אבל בנוגע לאסתר אני עומד על זה שתבוא תוא תיבף הקיץץ. אני לא חושב שלתמיד אלא רק לחודשיים מנוחה. היא תנוח קצת ותחזור לכוחותיה. גם נדאג לה למלבושים חדשים,
 בזמן לימודיה.וסגל אמר לי פי אתה לא בריא וסובל מהקיבה. אז תשתדל להקפיד על אוכל נכון, כי הקיבה אצל בן אדם

זה העיקר. כאשר הקיבה בריאה, גם האדם בריא, ואם ההיפך- הבן אדם גמור.
(הבהרות למכתב זה: אביה של אסתר- יצחק רויטוצברג - צסק במסחר בעצים עד כמה שזכור לניצה. או חנות ברזל על פי אלי מנדל. .אסתר
למדה בסטינר בית הכרם בירושלים- עד היום זה סמינר למורים.)

17 לפברואר 1936
בתי האהובה אסתרק'ה
........שראל הלך ל-4 שבועות לצבא. ביום חמישי זה חזר. הפרה, שהיא בת שנתיים, המליטה עגל נחמק, ובבית יש
הרבה חלב. ברור שאני רוצה כי גם את תהיי איתנו וֹהני מתוצרת החלב- גבינוח, חמאה ולבן. יש שפע אוכל בבית-
אמא דואגת לזה. חבל שאת צריכה להיות רחוק מאתנו. זה הגורל. אסתרק'ה תדאגי לאכול טוב, כי אמא לא תבוא אליך ותזכיר לך. המרחק מפריד ביננו.....
(הבהרות למכתב זה: ישראל הוא האח השני. אברהם הוא הבכור.)
28 ליוני 1936
בתי היקרה אסתרק'ה
עכששיו אסתרק'ה תדעי לך כי היללים בבית מתקדמים יפה וכולם עברו לכיתות גבוהות יותר.
 אני שולח 2 תממונות של אדרון און אחת תתני ללייזר. מחר אהרון נוסע לקמין קושירסק-לדוד. הם מתגעגצים אחד למשנהו.

האם רחל מוסיפה:
אל תחשבי כי אני לא מתעניינת בך. אני מקבלת דרישות שלום ממך מכל המכרים שבאים לקובל לחופשה. אצי כל

(הבהרות למכתב זה: אהרון הוא האח של אסתר, שאליעזר שולח לו עיתוגים בעברית מהארץ. שם הדוד לא זכור.)

מששה ויסברג סיים לימודיו בתור רופא ובא הביתה להוריו ונחמיד..... בא מלונדון עם סיום לימודיו השבוע. הוֹה לוא מתפלל אתי באותו בית כנסת והתעניין אודותיך. נשאר לנו לחכות לשנה הבאה. מי שיחכה, יזכה לראותך.

לם........הבא ברוך השם בריא וערני. לו יכולת לבוא לדבר אתו, היית משמינה וגדלה מנחת. הוא למד לפני 40 שנה. אתו לשוחח זה תענוג.השם יתברך יעזור כי יחיה עד 120. הוא מאד פתוח ואוהב לדבר ולהביע מחשבות לויו ודעותיו. אברהם שלנו עם שיינדלה מברכים אותך. היא בהריון והאלוהים יעזור לה שתעבור הלידה בשלום.

(הבהרות למכתב זה: גם אסתר לא הבינה מהה המיוחד ביום שאביה ציין. לניצה לא מוכרות הדמויות הנזכרות.
 בארץ. היא היתה בחורה מאד לא מפונקת. מרגש לראות את האב ויחסו המאד חם אל אליד. מרגיט שיכול לחלוק אתה הרבה. אברהם הוא הבכור בילדים, שיינדלה זו אשתו)

הקדשה בגב תמונתו של בחמידּ
החברדה אסתר!
ליום פרידתי תצלומי לך למזכרת ולאוח לעו רצות
נחמיד כ' תמוז תרצ"ב. 24 ליולי 1932
(תרגום מפולגית) 7 לאוגוסט 1938
אסתר אחותי האהובה
אצלנו הכל בסדר. אני קצת עובדת. תפרתי לי שמלה ממשי, קניתי נעליים לקי ליץ. בוורשה לא צריכים לדאוג למקום בבית הספר. קודם כל צריכים לקבל עבודה ואת הלימודים לוּ אפשׁר להתחיל מאוחר יותר. בנות אחדות נוסעות כבר ב-15 לספטמבר. אני אראה איך הן מסתדרות שם ואם ניתן להשיג עבודה ואז אסע.
 הרסו את הגשר הישן ברחוב וורשווסקה ובנו חדש רחב ויפה. הרחובות הראשיים נהיו יפים. בנו מדרכות חדשוח, נטעו סוניה משני צידי הרחובות עצים. דרישת שלום מכל המכרות והמכרים.
(הבהרות למכתב זה: האחות לא למדה עדיין. מדברת רק על תכנית עתידיות.)
10 לינואר 1937
בתי היקרה אסתר
שלחתי עם אשתו של צוריףף בד לשמלזה עם 1 פובט שטרלינג-בטח קיבלת. 30 זלוטי נתתי לאבא של מילשטמיין. עכשיו לדובה בר נתחי 2 פונט שטרלינג. תכתבי אם קיבלת. איך הולכים לך הלימודים?
אצלנו החורף במלואו. בעסקים היתה שנה חלשה מאד. משבת יש שינוי במזג האוויר ומתחיל לשרור כפור. לא תפרת לך החליפה, אז עכשיו תתפרי את החליפה עם השמלה יחד. תבתבי על לייזר. יש לו עבודה קבועה? כמה מרוויח? אמא שלחה עבורו 4 זוגות גרביים. האם קיבל?

אסתרק'ה, המנהל הוותיק שלך, יצעקב קוברינסקי ,היום המנהל של אהרון, ביקש ממני כמה פעמים פי אדרוש בשלומך וביקש שתכתבי לו מכתב אודותיך. גם מנהל הגימנסיה "תרבות" שולח לך ד"ש ומבקש שתשלתי לו מכתב באופן אישי. תכתבי שני דפים או יותר ואני אמסור זאת להם.
(הבדרות העורך למכתב זה: אשתו של צוריף היא שרה, צורף, חברת ווצד וחברתה הטובה של אסתר. "אבא של צילישצייץ" הוא יוסף, פעיל ציוני ובנקאי בקובל. בניו שעלו ארצה הם משה ונחום. על המנדל יעקב קוברינסקי, ראה בראיון עם בתו בתיה בייגל. אשר פרנקפורט הוא

מנהל הגימנסיה.)
13 ליוני 1939
ילדים יקרים
אמא מבקשת כי תבואו הביתה לנוח קצת. גם אגי מבקש זאת ממך, אבל את כותבת כי אינך יכולה כרגע לבוא. תעשי כפי שאת מבינה. אברהם (הבכור) ואשתו שיינדל בריאים. שיינדל הינה תופרת ומרוויחה. אני מספק לה חוטים

וכפתורים.

# על משפחת רויטנברג / אלי מנדל 

תירגם מיידיש: בני גבירצמן תוספות ועדכונים: ניצה גרוס (בתה של אסתר רובינשטיין-רוטנברג)

היה היה פעם... כלומר, אנחנו עוסקים כאן בזיכרונות.

ידידי צביקה רז, מזכיר לי מדי פעם כי צריך להזכיר קובלאי זה או אחר מבינינו כאן בארץ, בני הדור הקשיש ומי אם לא אני יכול להנציח את זכרם?

ובכן, אני מאמץ את זכרוני ומנסה מדי פעם להעלות את דמותם של אנשים שכבר אינם בינינו, אבל השקיעו
 חם נולדו למשפחה מהמעמד הבינוני. להורים היתה חנות של מוצרי ברזל. האב היה יהודי חסידי בעל זקו צהוב. אשתו עזרה לו בחנות, מכיוון שכל בוקר היה הולך לשטיבל של הנגרים וכנהוג באות לום ימים בשי בשטיבלעך של החסידים, בילו בהם חורינו שעות ארוכות, מכיוון ששם לא רק למדו דף גמרא, אלא גם ניהלו את
 וכך נקרא אבי המשפחה בשטיבל לא בשם רויטענבערג, אלא ״״ריש לקישי", כי בכל ויכוח היה מסתמך על אימרותיו של ריש לקיש. (ררש לקיש היה מחכמי התלמוד הארצישראלי מהמאה השלישית-רביעית והרבה אגדות נכרכו בשמו. בין השאר הוא היה ידוע כחריף כל כך עד כי חבריו אמרו עליו שיהרואה את ריש לקיש

מוסיפה הבת של אסתר: עד כמה שידוע לי מסיפוריה של אסתר- המשפחה לא היתה דתית במיוחד וניתן לראות זאת מתמונתו של האב בתצלום המשפחתי הענף משנת 1928- גם הזקן הקצרצר וגם ללא פאות וללא כובע. עוד סיפרה אסתר כי האם היתה בבית והאכילה את כל הסוחרים שהיו במגע עם האב ובאו מחוץ לעיר וכן כל מיני נזקקים שצבאו על סף ביתם. היה בבית תנור אפיה מאד גדול והשולחן תמיד היה עמוס בסועדים. כפי שזכור לי האב היה סוחר בברזל ונסע הרבבה.
 בתצלום המשפחתי מצד שמאל למטה- ההורים יצחק ורחל. האב ממושקף וכמוהו היה גם אליעזר אחרי שעלח ארצה.)
רק אטתר ואליעזור עלו ארצצה. כל שארו בני המשפחה נספו. בעזרות של ד״יר מרדכי זיו תורגמו לחמישים מכתבים שנשלחו מקובל בשנים 1933-1938. בהמשך מובאים במה מכתבים,המלמדים מעט על בני המשפחה והקשר החם שההיה ביניהם
 ואסתר ב-1933. כשהגיעה לתל אביב באוטובוס מיפו, ראתה לפתע את אחיה מרחוק - רכוב על חמור (המשך בסיפורו של אלי מנדלן.

לאחר שעלו ארצה, עזב לייזער את הקיבוץ ואסתר עבדה בייצור לבנים. בתחילה עבד לייזער כמחמר של חמורי שלמה חרי. זו היתה עבודה מאוסה (בלתי מכובדת) אבל שלמה חרי הקובלאי, שהיה ראש קבוצת המחמרים, סייע להרבה קובלאים להרוויח את לתמם (בעבודה זאת). ומי שראה את לייזער רויטענבערג נמוך הקומה מומ רוכב על חמור, לא היה צריך ללכת לתיאטרוֹ ״המטאטא״״ ... הוא פשוט נעלם מהעין (על גב החמור). אבל כולנו, כל המחמרים, מצאנו לנו במשך הזמן עבודות שונות. לייזער נעשה פקיד ב״ימשען״ ולאחר מכן עבר להיות הקניין הראשי של רשת הריבוע הכחול- מחוז דן. אסתר סיימה את לימודיה בסמינר בית הכרם בירושלים. עבדה כמה שנים בכפר הנוער מאיר שפיה ולאחר מכן עברה לחיפה, שם היתה מחנכת בבית ספר הגפן, ונישאה. ב 1965- לאחר שבעלה נפטר, עברה לתל-אביב והיתה מחנכת בבית הספר הר נבו. עברה כִדי לחיות קרובהֹ לאחיה וחבריה הקובלאים הרבים בתל אביב. משפרשה מההוראה, החלה להיות פעילה בוועד קובל.

 בלומקע רובינשטיין ולייזער רויטענבערג. לאחר מכן היו גם מונקע גאלפערין מחברת החשמל וחיקיקע גליקסט, לימים פינקעלשטיין, חברי חוועד הקובלאי. מאוחר יותר עבר לדירתו שברחוב גליקסון - שם גר כיום חנכד של אסתר- המסיים את לימודי הקולנוע באוניברסיטוּת תל אביב. לייזער לא האריך ימים ונפטר בגיל 60. כאשר החלה תקופת הקמתו של חדר קובל, נעשתה אסתר למזכירת הוועד בראשות צוּ צבי רזניק. היא היתה פעילה מאוד בעבודת הוועד ובענייני היכל ווהלין ועסקה בכך שנים רבות. בשנותיה האחרונות חלתה ועברה להתגורר אצל בתה ניצה בירושלים, שם נפטרהו. אני מנצל הזדמנות זאת כדי לשלוח דרישת שלום לבת ניצה גרוס.

אלי מנדל, תל-אביב, נובמבר 2005.


##  התקבל מניצה גרוס- בתה של אסתר רובנשטייקו-רויטנברג


:

:




וֹר

הסבר לאילן:
במרכז למעלה (במסגרת האובלית) הטבא והטבתא של אליעזר ואסתר. היו להם 6 ילדים. 5 בגים צבת אחת (מופיעים בתמוטה בעיגוֹ). הבת נישאה לבוכהאלץ והנגרו לקנדה, (מימין למעלה). בן אחר חוא אלמער שנישא לאסתר (מתחת לסבא וחטבתא) גם הם היגרו לקנדה. איש דו הגמע לביקור בקובל וחכין את האילן.

## פרט מתוך האילן המשפחתי

## משטחת אסת

ואליעדר:

אחרד משט
 גר

 אשט
 ากา .

放 אברחד הבכור : (שור
שורחה מתחת, מימקי :
 . $\rightarrow$ ก $-1 T>$
שורד

- לשמאלח הדר



## תרגם מיידיש: בני גבירצמן מאמר מתוז: ספר קובל שיצא לאור בשנת 1956

## התאחדות הנגר׳ם / הערץ לעווין (לב לוין)

## שני חדרונים קטנים (בבית ש)בקרן הרחובות אלט וואקזאלנע --לוצקער (תחנת הרכבת הישנה ודרך לוצק). על השולחנות כמה עיתונים ביידיש, תמונות אחדות של סופרים יחודיים על הקירות. כל ערב נהגו להיפגש כאן בחורים צעירים, לדפדף בעיתונים או לקרוא ספר לאורה החיוור של נורת

חשמלת.
רשמית זוהי התאחדות הנגרים. למעשה זוהי נקודת המיפגש של הנוער העובד המהפכני. כל שבת, כאשר הורינו הלכו לבית הכנסת, חלכו העובדים הצעירים להתאחדות כדי לדון בבעיות השעה. כאן הסתערו על העולם הישן, על החיים הזעיר-בורגניים הפנומים, בקיצור על סדר העולם שצריך ליפול כדי לפנות מקום לעובד הייצרני ולעולם העתקד המתנהל ביושר. המנהיג היה מענדל, נגר מדורי דורות. בחור חסון, בעל מיבנה גוף רחב, עיניים נבונות. מילדות הוא

עבד קשה עם אביו ומכיוון שלא היה לו חינוך מעמיק, היה לו מבט בריא ומעשי על החיים. אצל מענדל היה לכל בעיה פיתרון פשוט וברור. הוא ניהל את הפעילויות הסודיות בכוח מנהיגותו. הוראותיו מולאו במשמעת צבאית. אבל ברגע שהתעורר דיון תיאורטי, אפילו הפעוט ביותר, חש בלתי מוכן מספיק לכך. חסר לו הבסיס, מעט ידע. בעיקבות זאת פנה אל הנוער המתקדם, אוחדרו ושיסייעו לו בהקמת אוניברסיטה עממית. ואקן בעזרתם יצא הדבר לפועל). כל שבוע אורגנה הרצאה על סופרים יהודיים, נערך משפט ציבורי בנושא סיפרותי, או ערב דיונים. הנה אני נזכר במשפטים הציבוריים על הסיפורים ״מאטקע גנב״ ו״באנטשע שווייג״ (״בנצּה שתוק״), בדקלומים ובדיונים על יצירות פרץ, מענדעלע מוכר ספרים, פרץ מארקיש, קולבאק ואחרים. הנה עודני רואה את פניהם הרציניים של הנערים העובדים המציגים שאלות שונות, בעיקר פוליטיותכלכליות, בערבי הדיונים. וכאשר אני נטרר איך נותח כל נושא, באיזו רצינות ועומק נדונה כל בעיה, חייב אני לצין, בי ההרצאות והדיונים הגיעו לרמה אקדמית.

קודם כל הייתי רוצה לתת שרטוט קצר של משתתפי אוניברסיטת העובדים הזאת, שנדמה לי כי כולם נרצחו בידי הפושעים הנאציים:

משׁה קופרבער
 ספרותיטי". בעל חלומות רומנטיים גדולים, חרבה רעיונות ואידיאלים, שאף פעם לא מומשו.

צקדואาבאา
 יבול היה להינתק לחלוטין מאווירת הישיבה.

משקה ויינטרויב .
היפוכו של דאבראוודקע. קוסמופוליטן בעל ידע מוגבל בספרות יידיש וביחדות בכלל. מרקסיסט
תיאורטי. אדם אירופי עם אידיאות מתקדמות, שעל פניו חיוך אירוני תמידי, בעל בלורית גדולה, סבוכת שיער, טיפוס של איש הפקר, או... אנרכיסט. הוא חיה יכול להתווכח ימים שלמים על נושאים בככליים מבלי להרשות לאיש להשמיע מלה. חוא לא הסכים עם איש, לא עם דעתם של חברים, לא עם הפוליטיקה של העולם המערבי, לא עם השיטות של העולם המורחי. וכאשר הע מנסים לגבור עליו בויכוח חברי פרטי, נהג להתנתק בסרקום, באמרו: יש לך מוח קטן מדי בדי להבין אותי... ורגע לאחר מקן להמשיך בחיוך, את המונולוג חארוך שלו.

קלמן ליס.
הארפי הסוער והמוחצן שהיתווה את השכבות היהודיות העממיות, את העמלים, את היהודים הכפריים ואת השדות האוקראיניים הרחבים בנוסח קולבאק. קִלמן ליס, חברי מילדות, החל מלימודינו בחדר וכלה בנסיעתי מקובל. מגיל צעיר החל לכתוב ותמיד נשא בכיסו כמה שירים טריים שחיה מומן תמיד לדקלם ולשיר כדי לראות איזה רושם יעשו על חבריו. לא עבר יוס מבלי שקלמן תפס אותי ברחוב לוצק ומשך אותי בכוח אחריו לביתו.
"אמא", נהג לקרוא, ״הכיני בוס תה להערץ, ובינתיים אקרא לו את יצירתי החדשה״י. פשטותו, טוב ליבו ותמימותו וטבעו המוחצן יצרו סביבו לעיתים תכופות הילה קומית. אבל אין טביא בעירו. קובל לא רצתה להכתיר אותו בקריירה של סופר - אליה הגיע רק לאחר מכן בוורשה. בווילנה, שם למדתי ביחד עם קלמן בסמינר העברי, הלכנו יחדיו לבקר בבית העלמין. שם נמצאת המצבה של טופר יהודי שנרצח בימי עלומיו על ידי הפולנים ב-1919. על המצבה חרות נשר בעל כנפיים מרשימות, שאחת מהן נקטעה לפני המראתו. הנשר נפל חלל. קלמן, בעיניים דומעות, חתם את שמו על המצבה ומספר דקות לאחר מן אמר באומץ ; "אתה עוT תראה, שכנפי עוד יוליכו אותי רחוק מאוד מאור." אבל קלמן סיים את חייו באותה צורה (כמו הסופר שנרצח) ומגיעה לו אותה מצבה.

יערולאמאויטשש (ירוחמובץץ). פנים חיוורים, מעונים, עס כמה שערות שיבה לראשו. אדם חולה. זקן. שגים רבות ישב בכלא והסתגל כל כך לתיים שם, שלאחר מכן לא יכול היה למצוא את מקומו בחופש. - איך אתם חושבים לארגן את חייכם, יערוכאמאוויטש: - כרגע אין לי כל תוכניות. בוודאי אגעע עד מהרה אל מתחת לעשבים. הוא לא טעה.

אני עמצמי
לגבי עצמי קשרה לי לתת תמונה כמו של חברי ראחררים. (רק זאת אומר :) החיצנו החוג שסיעיע להתפתעות התרבותית של הפרולטריאט הקובלאי, האוציברטיטטה העממית.
 ויינטרויב.

שנתיים לאחר מכן הובאו אותם חברים עצמם, בשרשראות, דרך רחובות קובל, אל בית המשפט, שם דנו אותם למאסר, חלקם עד שמונה שנים.

עששו שמס לאחר מכן קיבלתי בפאריז מכתב ממענדל, מהכלא המרכזי בגליציה. הוא נשא בגאווה את גורלו הקשה. שום סימן של מרירות לא ניכר בדבריו. הוא רק רצה לדעת מה נעשה בעולם הגדול, הרחב, הסגור בפנו לעת עתה.

קט עט ערוך חמקרור

$$
\begin{aligned}
& \text { דx what 7\% }
\end{aligned}
$$

קטעים ממכתבה של פרומה שוורץ-רוזינקו:
זה זמן רב שאני מתכוננת לכתוב לכם ואיכשהו זה מתעכב. אני מקווה שהכל בסדר אצלכם. רציתי מאד להגיע לערב חנוכה כמנהגי כל שנה וחה לא התאפשר לי, פשוט לא היה נהג שהסכים להסיע אותי. מאד הצטערתי על כך. אני מתארת לי שהיה ערב נעים כבכל שנה.
קראתי את ילקוט ווהלין ודפי מידע ואני מלאת הערכה על העבודה הנפלאה שאתם עושים. ישש לברך אתכם על עבודת קודש שאתם מקדישים ובכך שומרים על זיכרון הקדושים. שיהיה לכם עוד הרבה כח ובריאות ותמשיכו בעבודתכם החשובה מאוד.


> ה



 .
 טוֹח ץ"ב





 וישנו בצפיפח רצה: שניים בעיטה אחת.
 אהרים עבדו בתטיבת עצים לחקדח. המחרות עבודו בציקר בעוחרות בית ובמטפלות


 הערה, בדי טיהיה לגו בסף לרבישת ברטיטם






 תרבוחיז וחברתיח ולגיבוש הגרעצ הדאשון של הקיבץץ, לאהר יוש צבודה מעייצת

 ר A







 חיחה אחרחת

 וטר לחמים , 4

 ר
 ל




 העלטה מסביב. אחרי גסיצה ארושה בליל חלאות וריצות רגעתי בשעוח הבוקר

אגרת זו נכתבת מתוך כאב על צורת התנהלותו של איגוד ווהלין ועל פעילותם של מעכפים באיגוד, העוסקים בפוליטיקה במקום בעשייה, תוך פגיעה בחברים ובמטרות האיגוד. ארגון יוצאי קובל, שהוא ביום הגדול והפעיל מכל ארגוני ווהלין, ואשר בהנהוהלתו משולבים בני דור ראשון ודורות המשד, קורא לכל מי שקהילת ווהליץ יקרה לו, להיות ער למתרחש, ולפעול לחיקון המעוות. רצונבו העז הוא לשמור על איחוד ועשייה משותפת. מטרות היחו לוידה של מכתב זה היא ליישב את המחלוקות למען כולנו ולמצן דורות ההמשך.

לפני כארבעים שנה אמר אריה אבטיחי, ממקימי היכל ווהלין: "היכל ווהלין ישמש מרבז לתרבות והגות, אשר יקשר את ההווה עם העבר והעתיד, יאסוף אליו וירכז בתוּוטו כל כל זבר צרדך היטטורי ותרבותי שנשאר לפליטה מחבל ארץ זה... י"ּווה מעין מוקד ומחנך ... ייתן דחיפה ליצירה מהודשת אשר בה ישולבו מעשי הדורוה בהשראת העבר כשהמבט מופנה ומכוון לעתיד."

אנו, חברי הנהלת ארגון קובל, כולנו בני דור ההמשך, פועלים בהרמוניה מלאה עם חברי
 מארגנים אזכרוח, מסיבות, התכנסויות ואירועים אחרים, ממש בפי שאהוריע ציפּ מאיתמי, במש כאותם בעלי החזון, שהקימו את יכודות איגוד ווהלין והיכל ווהלין.

הפעילות, העשייז, התנופה ושילוב בני דורות ההמשך של אגשי קובל החלה ביוזמתם של בני הדור הראשון ובראשם חברנו אהרון שטיין, כיום יו"ר איגוד ווהלין. אהרון בנה במו ידיו, בפעילוֹת עקבית במשך שנים ארוכות, את התשתית ואת ההבטחה להמשך פעילות שוטפת ויצירתית של ארגון קובל.

לפני שלוש שנים נבחר אהרון שטיין, בן דור המייסדים, לתפקיד יושב ראש איגוד ווהלין. איגוד ווהלין זכה ליושב ראש שקול ודינאמי, איש חזון ומעשה, בעל ניסיון רב, שאינו קופא על שמריו, שביקש ליישם את מודל ההצלחהה של העיר קובל, על כל קהילות וודלין. במהלך שנות כהונתר יזם אהרון שטיין את שיתופם של בני דור ההמשך גם באיגוד ווהלין. הוא ארגן

כנס יסוד לביב דור ההמשך, וצרף אותם להנהלת האיגוד ולמוסדותיו. הוא חידש גם את הוצאתו הסדירה של עיתון ווהלין, ועמל על טיפוח הקשר עם הקחילות ומו ומיזוג קדילות קטנות, כדי שימשיבו לפעול. פעילותו של אהרון ביו"ר האיגוד זכתה להכרה ולהערכה רבה.

אנו שואלים את עצמנו מה קרה שפעילות איגוד ווהלין, שלקח על עצמו "להמשיך במלאכת הקודש של הנצחת המורשת המפוארת של יהדות ווהלין" כה השתבשה לאחרונה, צד לכדי

|  | $45100 \mathrm{men}-7 \mathrm{~m}$ | 81.7 .7 |  | : $x$ \% |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 09-7456575.77 | 03-5705231:paz\% \% | 2 | 09-7670432: 2 ¢20172 *3צ |  |

מהלכים פוליטיים ברמה נמוכה ביותר. על כך קיימנו בוועד יוצאי קובל מספר פגישות, ניהלנו שיהות צם אהרון ועם חברים אחרים שהשתהפו במפגשים עם איגוד ווהלין. גם למדנו את הכתוב בפרוטוקולים הגלויים באתר ווהלין שבאינטרנט. מהלך העניינים מעיד על כך שנעשה עוול גדול לאהרון שטיין בפרט ולבני קובל בכלל.

עתברר שאהרון, עדיין יו"ר האיגוד, משותק מכל פעילות בארגון, מאחר שקבוצת חברים
 החברים, מבלי לדון עניינית בתוכן הצצותיו. אפילו מכתב ההזמנה לכינום המועצה לא נחתם עצ"י אהרון, אלא עֶ"י יו"ר האסיפה הכללית, אשר מרגע פיזור האסיפה, הסתיים תפקידו, והוא פועל וחותם ללא כל סמכויות.

למעשה החלו המחלוקות בהנהלת האיגוד בישיבה שנערכה ביוני 2005 לאישור קבלת מלגות
עע"י קרן וחהלין. מתוך כל הבקשות שהוגשו למלגות, נדחו רק שלוש, שתיים מהן של בני
קובל. שתי העבודות שנדחו הוגדרו על ידי חברי הוועדה עצמם כ: כ"עבודות מעולוח". העבודות נדחו בתואנת שווא, שאינן עומדות בנושאים הנדרשים, וכשאהרון בקש להביע את עמדתו כי הדחייה אינה מוצדקת, הואשם ע"י החברים שבדקו את הצבודות במשוא פנים ובאפליה לטובה של בני העיר קובל. אהרון הושמץ על לא עוול בכפיו ומצא עצמו מבודד בהנהלה. בצר לו הודיע על פרישתו מתפקיד היו"ר.

וזברי וועד קובל התקוממו על ההתנהלות הבלתי תקינה של איגוד ווהלין במתן המלגות. העבודות שנדחו היו רציניות ביותר, ועומדות ברשימח הנושאים, אותם חברי הוועדה למרבה Monctronaten לפיכך הנהלת וחעד יוצאי קובל פנתהז במכתב בקשה לאיגוד ווהלין, בו פירטה מדוע אין עילה לפסול את העבודות הנ"ל. המכתב לא נענה עד היומ!

בפועל הוכנה תשובה של יו"ר ועדת המלגות, לפיה היא מסכימה עקרוניח לקרוא שוב את העבודוח, אבל מאחר שנוסח מכתבנו לא היה מקובל עליה, החליטה שלו לא להת לייחט עניינית לעבודות, עד שנתבצל. היו"ר הנכבדה החליטה לקפח את הסטודנטים יוצאי ווהלין, היות שוועד יוצאי קובל, לדעתה, "מטיל דופי בעבודת זברי וועדת המלגות". כלומר הפגיעה האישית ביושבת הראש, ולא טיב העבודות, היא הקו המנחה של ההחלטות. זו דוגמא לדרך ניהול ענייני האימוד. בישיבת החנהלה מודה אותה יו"ר וועדת המלגות על: "תקלות ובעיות

שהיו במתן המלגות", אבל כוחבי העבודות לא קיבלו מעולם הטבר על מה שקרה לעבודותיהם. יתירה מכך: אחת המועמדות שנדחתה, קבלה הודעה טלפונית מהמזכיר של איגוד ווהלין על כך שזכתה במלגה! אותה סטודנטית (שקיבלה 95 על עבודתה זו שהוגשה במסגרת תואר מאסטר) עדיין מחכה להזמנה לטכס...
 החליט לחזור בו מהתפטרותו. מכאן ואילך העניינים בהנהלה ווהליץ הידרדרו לשוליטיקה מאוד נמוכה: התארגנות פרטיזנית ומשאלים טלפוניים שלא בידיעת היו"ר.

לאסיפה הכללית, שנערכה לאחרונה ב- 21.12.05, הגיע אהרון לאחר אשפוז בביה"ח,
 "תבריו" בתואנות שונות. באסיפה היו חילופי דברים בוטים, והועלתה ההצעה להגביל את גילו של יושב הראש לאדם הצעיר מ80- שנה(!). זאת בניסיון בוטה להוציא את אהרון מרשימת המועמדים. הצעה זו, המפלה אדם בשל גילו, אינה קיימת אף ביחס לראש הממשלה שלנו, ובוודאי אינה רלבבטית באיגוד, שרוב חבריו ותיקים בשנים.

משנדהתה ההצעה, וטוב שנדחתה, הוחלט שלא לבהור את היו"ר באסיפה, אלא בדנהלה, לפי התקנון הישן. זאת אף שהתקנון המתוקן קובע בי היו"ר יבחר באסיפה הכללית, וכך אף היה בבחירות לפני 3 שנים, בדן נבחר אהרון ליו"ר באסיפה הכללית. לעומת ואת נבחרה מועצה בת 25 חברים לפי התקנון המתוקן. והרי לא יתכן לפעול לפי התקנון הישן והמתוקן גם יחד?! דאם היה זה ניסיון להבטיח את אי בחירחו מחדש של אהרון כיו"ר?
"אשמתו" היחידה של אדרון היא תמימותו ואמונתו שערכים של מוסר והגינות ישררו בין אנשי איגוד ווהלין. אהרון שניהל בצורה מקצוצית, במשך הרבה שנים, ארגונים גדולים לאין שיעור מאיגוד ווהלין, לא לקח בחשבון תככים גם במוסד שטהוא בנפשנו. להווי ידוע לכל שאהררן אינו מבקש עוד לכהן כיו"ר האיגוד, ולא לשם בך בשלח מכתבנו. אולם לא נוכל להשלים עם התנהגותם החריגה והבלתי מקובלת של חברי הנהלה מסוימים באיגוד ווהלין.

אבו, החתומים מטה, חברי הנהלת ארגון קובל פועלים על פי ההחלטות שהתקבלו בוועד ואשר
 ושיתוף הפעולה שלנו עם איגוד ווהלין, וזאת עד שנקבל הפבר מניח את הדעהת, ויתוקנו העוולות שבעשו באיגוד.

אנו מצפים בלב חפץ לחדש את פעילותנו ואת שיתוף הפצולה שלנו עם איגוד ווהלין.

בברכה,
הנהלת ארגון קובל, ציפי בלומברג, מלי ורוצלבטקי, צבי רז.

# עמותת דור שני שליד "יד ושם" מחפשת מתנדבים: 

## שלום לחברים


 הגרמנים , ממשיך ובשמר ע"י בנינו ובני בנים , בני הדור השני והי והשל לישי . לפנ כשנה , הוקם סוף-סוף ארגון של בני דורות ההמשך - נושאי מורשת השוא ה ואה והגבורה . חברי הארגון לקחו על עצמם להמשיך היק שאנו הפסקט , ולסייע היק שלנו אין כוח להמשיך אני פונה לחברימו היקרים בבקשה : עלימ לקיים את הכתוב " והגדת לביךך ..." וק : " זסר את אשר עשה לך עמלק " אנא פנו אל בניכם ונכדיכם , ובקשו מהם לקחת חלק בפעילותו המבורכת של ארגון זה , המאחד את בני דורות ההמשך מכל הגל הגלויות והעיירות, ללא הבדל שיוֹל גיו גיאוגרפי . ארגון בני
 העבירו הודעה זו לבניכם , והפצירו בהם להתקשר עם אגשי הארגון החשוב החה , הפועל בעידוד "יד ושם" ומרכז הארגונים .

## DOROT HEMSHECH@WALLA.COM : דואר אלקטרוני כתובת אתר האינטרנט : כמשו

## 



מלד בנישכיז בשנת תק"ב (1742) לאביו רבי דוב בר, ספרא דד' ארצות, שהיה בנו של רבי
ליבוש, רבה של נישכיז, בן הקדוש רבי ישעיה מקוּ מקרא, נכדו של בעל "מגלה עמוקות",
 בעודנ צעיר לימים נתמנה לרב בעיירה לעשנב, שעל-יד ברודי, משם עבר לרבמוח קובל, אח"כ ללודמיר ובטוף לנישכיזי
היה תלמידו של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ויחד עם רב ביקר אצל המגיד ממזריטש, רבי מרדכי נתפרסם כבעל רוח הקודש בבחינת "עין רואה ואוזן שומעת" וזכה להערצת אלת אלפי חסידים. היה גם גדול בתורת הנגלה. תשומת-לב מיוחדת הת הקדיש לבעיית התרת עגונות ומכל הארצות נהרו אלין עגונות.
מעטים מדברי התורה שלו נדפסו בספר קטן "רשפי אש" (וורשה תרכ"ט) ויחד עם לקוטי
 שלשה בנים היו לו: רבי יוסף, רבן של הרובשוב ואוטטילא, רבי יעקב אריה, רבי רבה של קובל;

ורבי יצחק מנישכיז, בעל "תולדות יצחק". על תלמידיו ררבים נמנו גם: רבי אורי, ה"שרף"
מoטרליסק ורבי קלמן קלונימוס מקרקא, בעל "מאור ושמש ." רבי מרדכי נפטר בח' ניסן חק"ם (1780 ).

#  



http://www.art.lutsk.ua/art/foto/index\ avs-ven.shtml


הוצאה להורג של מרגלים רוסיים בקובל. צילום. 1914-1918


Pociag panverny Kowel Before war voivodship: Wolyńskie Photograph date: 1915


ן
(פומניק- על שם עמוד זיכרח זה בקרא רחוב פומניקובה)
קובל, 1918.




## על טבח פולנים שחיו באוקראינה

רקע:
על אכזריותם הבלתי נתפסת של ההמון האוקראיני הפרוע ניתן למצוא גם בעדויות התושבים הפולניים שבווהלין, שגם הם, כמו היהודים, היוו מיעוט באוהו חלק מאוקראינה שהיה בשליטת פולין משנת 1921, לאחר ניצחון הצבא הפולני על הצבא האדום. מדובר על סיפוח (או "שחרור") של החלק המערבי של
 18) חלק מפולין הגדולה. לאחר הסיפוח, הממשל הפולני עודד ויישב איכרים פולנום ואגשי ממשל באזררים

החדשים. אולם המתיישבים הפולנים היוו רק מיעוט בווהלין.
על פי הנאמר באתרים הפולניים, אזור העיר קובל רבתי כי כל בשי בשעתו (בין מלחמות העולם) שטח גדול מוהלין (5700 ק"מ רבועים), ובו עשרות רבות של יישובים גדולים וקטנים. מספר התושבים באים באזור קובל: כ- 255000 איש. מתוכם 185000 אוקראינים, 37000 פולנים, 33000 צהודים, גרמנים ואחרים. מה יחסמ כקורבן עיקרי לטרוף הנאצי וללאומניות האכזרית של האוקראיניניים אל טבח של המיעי טוט הפולני בווהלין. על שאלה זו עונה בעקיפין עולה מאוקראינה, שהיה ילד קטן בזמן המלחמה: מאז ומתמיד כל במי הלאום המקומיים באוקראינה שנאו ותיעבו זה את זה, רק השנאה ליהודים היתה משותפת בין כולם...

# קטעעים מתוך אתר האינטרנט: http://www.kresy.co.uk/wolyn.html תרגום מאנגלית: רותי רח 

טבח הפולנים בווהלין (קטעים)

"טיהור" האוכלוסייה הפולנית החל בווהלין והתפשט לאזורים של Polesie ו-Podole , פרק מעורר אימים
במלחמה. הפולנים נהרגו בידי שכניהם אשר עימם הם נהגו לחיות בשלווה. שכנים אלו קיבלו עידוד ע"י גורמים בUPA/OUN ל"טהר" את האזורים האלו. קריאות אלו אף נתמכו בידי הכמרים האוקראיניניים המקומיים (рорi) אשר נהגו לברך את הסכינים, הגרזנים, הקלשונים וכלי נשק אחרים שעימם בוצעו הפשעים הללו. לפי הערכות מדובר ביותר מ- 500,000 פולנים אשר נהרגו. הרוצחים לא היפ היפלו בין זקנים; גברים, נשים או תינוקות. רובם נרצחו בדרכים זוועתיות. לעיתים הם נרצחו באופן רחמֵּ לעי ע"י ירייה בכדור. אך לרוב שימשו סכין, גרזן, קלשון, ובמקרים מסוימים אף מסור אשר שימש לנטר אדם לחצי בעודו בחיים. במספר מקרים הקורבנות נשרפו בעודם בחיים בתוך ביתם, או נזרקו לתוך בתים בוערים לאחר שסבלו עינויים.
זוהי סוג ההיסטוריה שאוקראינים ממספר רשימות גנאלוגיות -genealogical חקר תולדות הייחוּין)
מנסים, עד כה ללא הצלחהה, להסתיר, ולכן ניםו להתנכל לאו לאתר זה.
 להראות שהאוקראינים שכעת חיים באוקראינה, ארה"ב וקנדה, וארצות אחרות מנסים.להסתיר, ומעמידים פנים שזה לא קרה. ב- 16 לאפריל 1944, היחידה מס' 14 האוקראינית ששבה (מהחזית) ביצעה טבח של האוכלוסייה הפולבית.
 בתים ואת מבני החווה הנותרים. הם השליפו רימוני יד לתוך הבתים והמרחפים. אלו שנמלטו נורו. זקיםים, נשים וילדים הושלכו, בעודם חיים, לתוך המבנים הבוערים, ואלו שבבר הי בתוכם לא הורשו להימלט מהם. במעט מחצית מהבתים הפולגים בשרפו. מבני הכנסייה והחוה הנותרים בפרברי הכפר שרדו רק בשל האוקראינים שגרו בסמוך אליהם. בשיטה זו נשרפו למות רוב המושבים. רוב המבגים נהרום. ב- 6 לאפריץ' 1944, ראש הכפר האוקראיני וורצ'וטה, האוקראינ' פיטוט סיזיםטופה, חתם על חקיקה המאפשרת

ליחידות אוקראיניאת מהבגדרוצים Banderowcy) UPA - אוקראינים לאומנים, כמופיוח פורעים שפרשו בעיקר בעם היהודי כבר משלהי 1942 ביחד עם הבולבובצים והמלבקובצים.) לטבוח את תושבי הכפר הפולנים. באחר הצהרים של אותו היום הם נפלו ב'די אנשי הכפר החמששים קבוצות של אנשים פולנים אשר גתפוֹו בבתיהם, בחצרותיהם וברחובות. הם נעצרה, והובלו לשני בתים אשר עליהם הוצבו שומרים ושם הם הושארו עד לאותו הערב. בערב, הבמרוצ'ים לקחו אח כל אותם האנשים לחווה מקומית, למקום אשר שבו וקברו בעלי חיים מתים. שם נחפרו שני בורות גדולים. האגשים אשר הובאו לשם, הוצבו בשורה בסמוך לבורות, ילדים, וקשישים הופרו בהתאם לגובהם, לאחר סיום הסלקציה, הרוצחים החלו ביריות. חלקם נרצחו באמצעות אלות, או מוטות, והושלסו לבורות. באותו המקרה, היו מעט שרק בפצעו אנושות. לאחר הטבח, הקבו בובה בשכבה דקה של אדמה. העדים לאירוע זה אמרט כי ביום המחרת הם עדין יכלו לראות אח האדמה זוה. הם לא יכלו לעשוח דבר עבור החיים. היה עליהם להאמלט בכדי להציל את חייהם. באומו הערב גרצחו/נקבר 37 אנשים בין הגילאים שנה ל- 82 שגים.

מתוך הספר: "HABIT I NAGAN" שנכחב ע"י רומולד וירניק:

























 פקודחתו, אך כאשר כמה מהגברים רצו לעברה, מריםיה הצליחה להימלט אל חדר האוכל, ולסגור את הדלת אחרי. היא






















 בידיים ריקוּת.



הסבר במקור:
Lachy - Ukrainian term for Poles . Smert - Death (to). AK - Armia Krajowa(Home Army). UPA - Ukrainskaja Powstancza Armija . OUN - Organisation of Ukrainian Nationalists. Banderowey Ukrainian Nationalists, name is derived from their leader Stepan Bandera.

