בס"ד ט.ל.ח.

**תיאור של עד ראיה**

**מהטיש של ערב יום כיפור מהאדמו"ר ר' יהושע אשר מפוריסוב זצ"ל**

**מרואיין (שלום):** להמחיש איך הרבי הקדוש אז נראה. **מי שעמד ומי שחווה – חשב שיפול מתעלף**. לראות את הרבי באותו זמן. אח"כ בערך ב8 – 8:30 [בבוקר, הרבי נכנס].

**מראיין (לייבל רוכמן):** אני רוצה לשאול וכך ייקל עליך: שלום, אתה זוכר בערב יום כיפור בבוקר חלוקת הדגים על ידי הרשל משינער?

**מרואיין:** זה היה – מה שלייבל רוכמן שאל עכשיו, זה התחיל בערך ב 5 – , 5:30 אז התחילו להוציא דגים, מי שרצה לבוא והגיע עם חלות לאכול כדי לקיים המצווה. זה נמשך עד שהרבי נכנס לטיש בערךב8 – 8:30.

**מראיין**: ולפני זה כבר חילקו?

**מרואיין:** כן, כן.

**מראיין:** הרשל משינער חילק דרך החלון שליד המטבח, היו מוצאים בכלים גדולים.

**מרואיין:** עכשיו אני אתן מבט איך היה נראה הטיש: בערך ב8 – 8:30 התחיל הטיש. הציבור התחיל להגיע כבר על הבוקר מהרכבות ומהדרכים שנמשכו לאוטווצק להרבי. הציבור הגדול הגיע, והרבי נכנס. ב8 – 8:30 הוא ישב כבר בשולחן. הטיש נמשך 3 שעות עד 3 וחצי שעות. וכשהתחיל נתנו לכולם דגים עם בילקעס, **והטיש נמשך בהתלהבות גדולה ובמורא גדול ובפחד גדול עד שהגיע**... והרבי נהג לא להיות חייב (כך נראה לי התרגום) חילק שיריים שונים לכמה אנשים. אח"כ חילקו לכל העוילם יין, שתו כוסות שלמים של יין. וכך בצהריים הסתיים הטיש הראשון.

**מראיין:** באיזה שעה בערך?

**מרואיין:** הטיש נגמר בשעה 12.

**מרואיין:** אח"כ אני יכול לתת מבט קטן מתי שהרבי ז"ל התכונן להכנס לכל נדרי. לפני כל נדרי, בדרך כלל לכל נדרי נכנסו מאוד מוקדם, לפני השקיעה ואולי לפני [זמן] הדלקת נרות אני לא זוכר את הזמן המדוייק מתי שהרבי נכנס באיזו דקה. נדמה לי, שהדליקו נרות מוקדם והרבי נכנס לפני [זמן] הדלקת נרות או בין הדלקת נרות לשקיעה. לא את זה התכוונתי לספר. מה שאני רוצה לספר זה את ההכנה שהיתה להיכנס לכל נדרי: בערך שעה לפני זמן הדלקת נרות נכנסו כבר אנשים לתפוס לראות איך הרבי מכין עצמו לכל נדרי. הוא התלבש, היתה לו ירושה מהיהודי הקדוש, מהסבא שלו, קיטל לבן, כיפה לבנה, וגרטל לבן. הוא התחיל להתלבש בקיטל. ואח"כ הוא לקח מה שהיה רשימות שרשמו את כל הציבור כל שבת ובפרט בערב יום כיפור וכאלו אנשים שהגיעו היום היו רושמים בפתק והיו הרבה דפים ותפרו אותם בחוט כמעיין ספר. הרבי ז"ל הניחו כנגד הלב. והוא לקח את הגארטל וקשר עצמו עם המחברת והוא הניח את הטלית בצד אחד והסתובב בחדר הלוך חזור עם ערליכע בכיות וערליכע תנועות אני לא יכול לומר לכם ולתאר לכם... מי שהיה שם חשב שח"ו הוא הולך [לעולמו]... והוא זרק [על עצמו] הטלית עם הלהב והשלהבת [אש של התלהבות] וכך הוא 'קרע' את הדלת ונכנס לכל נדרי.

**מדבר יקותיאל** [מכאן לא מתורגם מדויק כל מילה]: היה זה בקיץ בזמן שבין המלחמות, בשעת חרום, הדרכים היו סגורות והתקשורת משובשת והיה נראה שקשה להשיג אתרוגים ולולבים לסוכות. הרבי, כמו כל היהודים היראים, כבר דאג איך יהיה ד' מינים לסוכות. בזמן ההוא גרו באוטווצק[[1]](#footnote-1) עוד רעבע'ס והרבי לא היתה לו מנוחה מהשאלה "איך יהיו הד' מינים?". הוא שלח לרעבע'ס האחרים "אולי נשלח יחד שליח וכו'" והם לא התייחסו אליו ברצינות ונראה כמעט כצוחקים עליו: מה הוא רוצה ה'בטלן' הזה, כשיגיע הזמן יהיו ד' מינים... ואם לא, נהיה פטורים! .כמובן, שלרבי היה אתרוג ולולב, אתרוג יפה כמו תמיד. בסוכות בבוקר, אחרי ברכת הלולב אמר הרבי, נדמה לי שלנתן דוד קרולינער, "פתח את הדלת למי שרוצה לברך על האתרוג... "

בהמשך הוא אומר דברי תורה

1. הרבי מפוריסוב, בהמשך עבר לאוטווצק וכיהן שם. [↑](#footnote-ref-1)