**Zalman Shazar**

It is good for a man to be alone once.  
No book, no friend, no public and no person,  
He is only with his heart, with the heart only with himself.  
It is good for a man to be alone once.

And it's good that he's once out of his assets.  
Not a house, not a shed, not required, not obligated.  
He will only listen to his heart with the greatest peace and silence.  
It is good that the man has come out of his assets.

For he will listen to his heart and understand his life  
And know what is there and feel what is required.

**Yehuda Amichai**

Water can not “lachzor betshuva” (return to religion, being “BA’AL TSHUVA”)   
where shall they return? To whom will they go?   
To faucet, to springs, to the earth, to the roots  
To the cloud, to the sea, to the mouth

Water can not return in Tshuva

Every place is where they are, where they always were.   
Every place is the beginning and the end, and the beginning.

**Mi Haish (Who is the Man) – Tehilim 34**

Who is the man  
Who desires life  
Who loves all his days- To see good  
 Guard your tongue from evil  
And your lips from speaking deceit  
Turn away from bad And do good  
Seek peace And pursue it

**Hana Senesh, 1940:**

I want to confess, to be accountable to myself, to be judged

By the God, that is, to measure my life- The practicial in front of this greatest, purest high ideal that is standing in front of me. To compare what should have happened to the reality of this past year.

I will begin the confession in the name of humanity. There is no sin in the world I do not enter the year in which the iniquities, seven times more than all the years.

The program for the new year - some study and correspondence, In language, and the search for the way.  
 To be human.

I will say lastly that conditions here are very difficult, but I will try. Because that's the only way to go about it.

but how? After a year I will see if I succeeded.

1. Do you fast out of intention or tradition?
2. Is fasting because of tradition a heresy?
3. Does kippur have meaning to someone who does not see themselves as religious people?
4. Are there non-religious elements to yom kippur?

על יום כיפור עצמו סיפר ראובני: "מרבית האנשים היו בצום גם במוצבים וגם במפקדה. רציתי לנצל את היום לשיחות עם המטה, לעבודה על כוח אדם ולפתירת בעיות, שבדרך כלל עד לאותו יום לא התפניתי כי עסקתי רק עם המעוזים. בלי ספק, זה יכול להצביע על כך שלא היינו משוכנעים". ביום כיפור ב-12:00 הוא נקרא אל מפקד חטיבה 16, וזה אמר כי המלחמה צפויה לפרוץ ב-18:00 בערב. "הייתה פקודה של המח"ט שעד 17:00 כל המערך צריך להיות במערך של כוננות לקראת מלחמה ושם הקוד 'שובך יונים'. עד 13:30 הסתפקתי לתדרך טלפונית בצורה ברורה ומסודרת את מפקדי המעוזים. אמרתי להם שצריך להתקפל בין 16:00 ל-17:00, כולל הכניסה של הטנקים לתוך העמדות".

On Yom Kippur itself, Reuveni said: "Most of the people were fasting at both the outposts and the headquarters. I wanted to use the day to talk to the staff, work on personnel and solve problems, which I usually did not turn up until that day because I only dealt with the strongholds. To point out that we were not convinced. " On Yom Kippur at 12:00 he was called to the commander of the 16th Brigade, and it was said that the war was expected to break out at 18:00 in the evening. "There was an order from the brigadier general that by 5:00 PM the entire formation should be in an array of readiness for war and the code name is 'Shuva Yonim'. Until 13:30, I was content to briefly and orderly brief the telephone commanders of the strongholds. I told them to fold between 16:00 and 17:00, including the entry of the tanks into the positions. "

יום כיפור, חצות היום. רשתות הקשר רוחשות מידע, התצפיתנים מדווחים כי בכמה מקומות הסורים

מסירים את רשתות ההסוואה מעל הטנקים שלהם. לא הבחנתי בתכונה כלשהי בצד שלנו, אפילו לא נקראנו לקבוצת פקודות כדי להתכונן ליום קרב, כפי שכולנו הערכנו שעומד להתרחש. בדיוק בשעה 14:05, חלפו ארבעה מטוסי מיג סוריים בגובה נמוך, ואנחנו צפינו בהם כבמטס יום העצמאות. לא חלפו שניות, ורעמי ההפצצות התמזגו בצלילי הסירנה הידנית שהופעלה כדי להזכיר לכולם שפרצה מלחמה.

במחנה שררה בהלה נוראית, אנשים רצו לחפש מחסה, הבחנתי בלא מעט פצועים, שחלקם שכבו או ישבו בצורות גרוטסקיות, צועקים וגונחים. אחת הפעולות הראשונות שעשיתי היתה לשבור את הצום באמצעות סלט מיונז מתוך קופסת פלסטיק לבנה וחצי חלה שמצאתי. לא הספקתי לעכל, ושניות אחדות מאוחר יותר הקאתי את בני מעי. לאחר שנרגעתי מעט, רצתי לכיוון הנשקייה הצטיידתי בקלצ'ניקוב וארבע מחסניות מאוגדות בסרט לבן. "זה שייך לסג"מ כספי", הצלחתי לשמוע את הנָשָק, אך מי שם לב. חטפתי את הנשק, וביחד עם שני טירונים שהצטרפו אלי רצנו לכיוון הגדר. כל אותו הזמן המשיכו הסורים לטווח את המחנה.

At exactly 2:05 p.m., four low-altitude Syrian MiGs passed by, and we watched them as Independence Day planes. Less than a second passed, and the thunder of the bombings merged with the sound of the manual siren that was activated to remind everyone that war had broken out.

There was a terrible panic in the camp, people wanted to seek shelter, I noticed quite a few wounded, some lying or sitting in grotesque shapes, shouting and moaning. One of the first steps I took was to break the fast using a mayonnaise salad out of a white plastic box and a half challah I found. After relaxing a bit, I ran towards the armory equipped with a Kalashnikov and four cartridges bound in a white ribbon. I snatched the weapon, and together with two recruits who joined me we ran towards the fence. All the while the Syrians continued to range the camp.