|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **מה צריך להיות במצגת** | **מי** | **זמן בדקות** | **מה** | **מספר קטע** |
|  | תיאו | 0.5 | הכנות ובקשה לסגור טלפונים וכו... | 1 |
| צפירה | תיאו | 1.20 | פתיחה קריאה לעמידה לדקה דומיה | 2 |
|  | תיאו | 0.5 | בקשה לשבת – פתיחת הטקס | 3 |
| המילים של השיר | שינשינים | 4.7 | שיר- מה אברך | 4 |
|  | תיאו |  | יזכור בקשה לעמוד | 5 |
| יזכור בעברית ואנגלית | שני קריינים | 1.5 | יזכור בעברית ואנגלית | 6 |
|  | תיאו | 0.2 | הצגת והזמנת השגררי לבמה | 7 |
|  | השגריר | 5 | נאום שגריר | 8 |
| סרטון – סלט ירוק קצוץ |  | 2.17 | סירטון- סלט ירוק קצוץ | 9 |
| תמונה של ראובן עם כיתוב | קריין | 1 | קטע קריאה- אבא של ראובן על ראובן | 10 |
| תמונה של יהודה עם כיתוב | קריין | 1 | קטע קריאה- אחי הצעיר יהודה | 11 |
| מילות השיר | שינשינים | 4 | שיר- אחי הצעיר יהודה | 12 |
|  | תיאו | 0.2 | הצגת הנספח הצבאי | 13 |
|  | נספח צבאי | 5 | נספח צבאי | 14 |
| תמונה של ארז עם כיתוב | קריין | 1 | קטע קריאה – ארז גלח | 15 |
| סרטון גלח |  | 2.12 | סרטון גלח | 16 |
|  | 2 קריינים | 1.5 | קטע קריאה- התרגלנו | 17 |
|  | תיאו | 0.5 | הצגת משפחה אחת | 18 |
|  |  | 5 | משפחה אחת – נציג משפחות | 19 |
| תמונה של אורי גרוסמן | 2 קריינים | 1 | קטע קריאה אורי | 20 |
| תמונה של מיכל וכיתוב | קריין | 1 | קטע קריאה על מיכל | 21 |
| סרטון אלף נשיקות |  | 3.5 | סרטון אלף נשיקות | 22 |
|  | תיאו | 0.2 | הזמנת הקהל להדליק נרות על הבמה | 23 |
|  | תיאו וקהל | 15 | נרות | 24 |
| מילים של השיר | שינשינים | 3 | שיר- אנחנו לא צריכים | 25 |
| מילים של התקווה | שינשינים | 1.13 | התקווה | 26 |
| שקופית סיום | תיאו | 0.2 | תם הטקס | 27 |

**Yom Hazikaron 2018 (5778) Ceremony**

Host - Good evening. The ceremony will begin in one minute. Please remain seated and make sure your phones are switched off or placed on silent. Thank you.

Host - On the eve of Memorial Day תשע"ח 2018 (5778), we remember the \_\_\_\_\_\_\_ soldiers, members of the security forces and all those who gave their lives defending the State of Israel.

Please stand for a minute’s silence

Host - Please be seated.

Families of the fallen, Ambassador Regev, Defence & Armed Forces Attaché Col. Ran Cahana, Rabbis and guests; This year’s ceremony is titled "wish you were here". We will be hearing the stories of the fallen by those that they left behind; The brothers and sisters, the grandparents and parents, the wives, the husbands, the families and the friends

**מה אברך**

מילים: רחל שפירא

לחן: יאיר רוזנבלום

מה אברך לו, במה יבורך?

זה הילד? שאל המלאך.

מה אברך לו, במה יבורך?

זה הילד? שאל המלאך.

וברך לו חיוך שכמוהו כאור

וברך לו עיניים גדולות ורואות

לתפוס בן כל פרח וחי וציפור

ולב להרגיש בו את כל המראות.

מה אברך לו, במה יבורך?

זה הנער? שאל המלאך.

מה אברך לו, במה יבורך?

זה הנער? שאל המלאך.

וברך לו רגליים לרקוד עד אין סוף

ונפש לזכור בה את כל הלחנים

ויד האוספת צדפים עלי חוף

ואוזן קשובה לגדולים וקטנים.

מה אברך לו, במה יבורך?

זה העלם? שאל המלאך.

מה אברך לו, במה יבורך?

זה העלם? שאל המלאך.

וברך כי ידיו הלמודות בפרחים

יצלחו גם ללמוד את עוצמת הפלדה

ורגליו הרוקדות את מסע הדרכים

ושפתיו השרות את מקצב הפקודה.

מה אברך לו, במה יבורך?

זה הגבר? שאל המלאך.

מה אברך לו, במה יבורך?

זה הגבר? שאל המלאך.

נתתי לו כל שאפשר לי לתת

שיר, וחיוך, ורגליים לרקוד

ויד מעודנת, ולב מרטט

ומה אברך לך עוד?

מה אברך לו, במה יבורך?

זה הילד? העלם הרך.

מה אברך לו, במה יבורך?

זה הילד? העלם הרך.

הנער הזה – עכשיו הוא מלאך.

לא עוד יברכוהו, לא עוד יבורך.

אלוהים, אלוהים, אלוהים

לו אך ברכת לו – חיים.

Host – For Yizkor Please stand

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**יזכור לחללי צה"ל במערכות ישראל**

יִזְכֹּר עַם יִשׂרָאֵל אֶת בָּנָיו וּבְנוֹתָיו,

הַנֶּאֱמָנִים וְהָאַמִּיצִים, חַיָּלֵי צְבָא-הֲגָנָה לְיִשׂרָאֵל,

וְכָל לוֹחֲמֵי הַמַּחְתָּרוֹת וַחֲטִיבוֹת הַלּוֹחֲמִים

בְּמַעַרְכוֹת הָעָם, וְכָל אַנְשֵי קְהִילִיַּת הַמּוֹדִיעִין

וְהַבִּטָּחוֹן ,הַמִּשְׁטָרָה ושרות בתי הסוהר, אֲשֶׁר חֵרְפוּ נַפְשָׁם

בָּמִלְחָמָה עַל תְּקוּמַת יִשְׂרָאֵל,

וְכָל אֵלֶּה שֶׁנִּרְצְחוּ בָּאָרֶץ וּמִחוּצָה לָהּ

בִּידֵי מְרָצְחִים מֵאִרְגּוּנֵי הָטֶּרוֹר.

יִזְכֹּר יִשׂרָאֵל וְיִתְבָּרַך בְּזַרְעוֹ וְיֶאֱבַל עַל זִיו הָעֲלוּמִים

וְחֶמְדַת הַגְּבוּרָה וּקְדֻשָׁת הָרָצוֹן וּמְסִירוּת הַנֶּפֶש

אֲשֶׁר נִסְפּוּ בַּמַּעֲרָכָה הַכְּבֵדָה.

יִהְיוּ חַלְלֵי מַעַרְכוֹת יִשְֹרָאֵל עֲטוּרֵי הַנִּצָּחוֹן

חֲתוּמִים בְּלֵב יִשְֹרָאֵל לְדוֹר דּוֹר..

May the nation of Israel remember its sons and daughters, faithful and courageous—

The soldiers of the Israel Defense forces, and all members of the undergrounds and brigades, the combat soldiers in the battles at sea, members of the intelligence community, security personnel, policemen, and those in the prison service—

Who gave up their lives in war to ensure the existence of Israel.

And all of whom that were killed within Israel and outside of Israel at the hands of murderers and terrorists.

May the nation of Israel and the Exalted one remember the radiance of the youthfulness, the delightfulness, heroism, purity of their will, and the selflessness of those who fell in the costly wars.

May the fallen of the wars of Israel be crowns of victory and may their names be inscribed upon the hearts of Israel for all generations.

Host-

It is my honour to invite His Excellency Mark Regev, Israel’s Ambassador to the Court of St James to the stage.

**Ambassador's speech**

Video- A green salad

**Reuven Gevaryahus father wrote in his memorial book:**

Reading: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"We the parents of our heroic sons, we are simple, unremarkable folks. And yet, from the stories we've collected… an image emerges and solidifies our children as daring, fearless warriors. And among the parents of the fallen, some of us are amazed: Who raised these children who selflessly offered themselves up through their astonishing acts of heroism? … The truth is that our sons too, like their parents, like all of us, were simple unremarkable folks. But they harbored a great love for the State of Israel, their native homeland, the inheritance of their forefathers, and when they sensed that their state, their homeland, and their inheritance was in peril, they elevated themselves to a higher plane of combat readiness, resourcefulness, and bravery. This ability to elevate ourselves is the eternal infrastructure, the basis upon which we defend ourselves, and is the existential foundation of the State of Israel."

Reading \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**“My younger brother Yehuda”** is a song written by Ehud Manor in memory of his brother Yehuda Wiener. Yehuda was a tank gunner who was killed in a battle in Port Tawfiq, near the Suez Canal in Sinai in September 1968, during the War of Attrition. Yehuda was 19 years old when he fell. Ehud named his eldest son after his brother Yehuda.

**אחי הצעיר יהודה**

מילים: אהוד מנור

לחן: יוחנן זראי

אחי הצעיר יהודה,

האם אתה שומע?

האם אתה יודע?

השמש עוד עולה כל בוקר

ואורה לבן,

ולעת ערב רוח מפזרת

את עלי הגן.

הגשם הראשון

ירד לפני יומיים,

בערב יום שלישי,

ושוב אפשר לראות שמיים

בשלולית על הכביש הראשי.

אחי הצעיר יהודה

האם אתה שומע?

האם אתה יודע?

בגן הילדים שלך

לומדים כבר שיר חדש,

ובתיכון התלמידים

שוב מתעמלים על המגרש.

רוחות ערבית

מייללות על המרפסת

את כל שירי הסתיו,

ואמא מחכה בסתר,

שאולי עוד יגיע מכתב.

אחי הצעיר יהודה

האם אתה שומע?

האם אתה יודע?

כל חבריך הטובים

נושאים דמותך עמם,

ובכל הטנקים על קווי הגבול

אתה נמצא איתם

אחי הטוב,

אני זוכר את שתי עיניך,

והן פותרות חידה.

ובני הרך יפה כמוך

בשמך לו אקרא - יהודה.

Host- I would like to invite Defence & Armed Forces Attaché Col. Ran Cahana to the stage

**Ran Kahane - speech**

Reading: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

As a child, Erez Idan always knew exactly what he wanted. And, he always achieved it. His first love was the sea. He began wind-surfing when he was just eight years old, and from that moment on, he could always be found at the beach, even when we was supposed to be in school. After finishing high school, his mind was firmly set on joining an elite combat unit in the army, and he worked hard to achieve this goal. Erez was drafted into the army in March 2002. His basic training was very difficult, but he believed that “difficult was good, painful was great”. In his last phone call with his mother in October 2003, he promised that he would call her back after his patrol, at around 22:30. His mother got a phone call at 22:30 sharp. It was Erez’s commander. Erez never returned.

Video- Galach

Reading- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**We got used to it - By Barak Foyer, brother of Ariel Foyer z’l.**

Only two years have passed since you left us, but who says that we haven’t gotten used to it?

We’ve gotten used to our lives being filled with sadness and pain,

We’ve gotten used to imagining and missing you.

We’ve gotten used to crying when we’re alone, but on the outside, we won’t show it.

We’ve gotten used to agonizing over the things we didn’t have time to tell you,

How we missed out on another moment of being with you or talking,

We’ve gotten used to our heart breaking, wishing we’d have talked a little bit more on the last Friday before you fell.

We’ve gotten used to not letting our emotions show when our kids ask about you, while collapsing on the inside.

We’ve gotten used to try and explain to ourselves that we will never see you again,

To try and really grasp it- but never succeeding to do so- how can we say such an early goodbye to a loved one?

We’ve gotten used to miss, to be sorry, to feel the pain and to mourn,

But we’ve also gotten used to holding our head up high and to try and find happiness in our everyday lives.

We’ve gotten used to living a life we can never get used to.

Host-

This evening we are honoured to be joined by a number of bereaved families.

They are visiting the UK with the support and assistance of One Family.

Israel’s victims of terror attacks ARE OneFamily.

One family is one of the leading Israeli organizations that rehabilitates, reintegrates and rebuilds the lives of Israel’s thousands of victims of terror attacks.

OneFamily is a unique family of professionals, volunteers, supporters and victims – bereaved, maimed and traumatized – young and old – Jews and non-Jews.

I would like to invite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ whose \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ was \_\_\_\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ to tell us their story

**One family**

**Reading: \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

As the Lebanon war raged, David Grossman, the celebrated Israeli writer, publicly urged his government to accept a ceasefire. Just days later, his soldier son was killed by one of Hizbollah's final anti-tank missiles. This is the eulogy he read at the funeral:

"At 20 to three in the morning, between Saturday and Sunday, the doorbell rang. Over the intercom, they said they were from the army. For three days, every thought begins with: 'He/we won't.'

He won't come. We won't talk. We won't laugh. He won't be that kid with the ironic look in his eyes and the amazing sense of humour. He won't be that young person with understanding deeper than his years. There won't be that warm smile and healthy appetite. There won't be that rare combination of determination and gentleness. There won't be his common sense and wisdom. We won't sit down together to watch The Simpsons and Seinfeld, and we won't listen to Johnny Cash, and we won't feel the strong embrace. We won't see you going to talk to your brother, Yonatan, with excited hand movements and we won't see you hugging your sister, Ruthie, the love of your life.

Uri, my love. All your short life, we have all learned from you, from the strength and determination to go your own way. To go your own way even if there is no way you could succeed. We followed with amazement your struggle to get into the tank commanders' course. How you never compromised with your commanders, because you knew you would be a great commander. You were not satisfied to give less than you thought you could. And when you succeeded, I thought here's a man who knows his own abilities in such a simple and wise way. Here's a man who has no pretensions or arrogance, who isn't influenced by what others say about him, whose source of strength is internal."

Reading: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“The minute I heard Michal was injured, I left my army base. It was already late and it was a long way to get there” . “By the time I got to her house, she was already gone. I didn’t even get to see her in hospital.”

Eytan arrived straight to the shiva house.

“I saw devastated people and I didn’t know what to do,” he recalls. “I sat next to Michal’s mum and hugged her, and then she told me that Michal had made me something for my birthday. I told her that she was wrong… that what I really wanted for my birthday could no longer be mine. But she went to get something and came back with a pretty, decorated box. I had no idea what to expect.

Video- Million Kisses

Host- On your way in some of you received candles with names and stories of different soldiers. We would now like to invite you to this stage to read to us the story and light your candle.

**אנחנו לא צריכים**

מילים: אבי קורן

לחן: שמואל אימברמן

כבר יבשו עינינו מדמעות,

ופינו כבר נותר אילם בלי קול.

מה עוד נבקש, אמור מה עוד?

כמעט ביקשנו לנו את הכל.

את הגשם תן רק בעיתו,

ובאביב פזר לנו פרחים,

ותן שיחזור שוב לביתו,

יותר מזה אנחנו לא צריכים.

כבר כאבנו אלף צלקות,

עמוק בפנים הסתרנו אנחה.

כבר יבשו עינינו מלבכות -

אמור שכבר עמדנו במבחן.

את הגשם תן רק בעיתו,

ובאביב פזר לנו פרחים,

ותן לה להיות שנית איתו -

יותר מזה אנחנו לא צריכים.

כבר כיסינו תל ועוד אחד,

טמנו את ליבנו בין ברושים.

עוד מעט תפרוץ האנחה -

קבל זאת כתפילה מאוד אישית.

את הגשם תן רק בעיתו,

ובאביב פזר לנו פרחים,

ותן לנו לשוב ולראותו -

יותר מזה אנחנו לא צריכים.

Host-

Please stand for Hatikva

Kol ode balevav

P'nimah -

Nefesh Yehudi homiyah

Ulfa'atey mizrach kadimah

Ayin l'tzion tzofiyah.

Ode lo avdah tikvatenu

Hatikvah bat shnot alpayim:

L'hiyot am chofshi b'artzenu -

Eretz Tzion v'Yerushalayim.

כל עוד בלבב פנימה

נפש יהודי הומייה

ולפאתי מזרח קדימה

עין לציון צופיה.

עוד לא אבדה תקוותינו

התקווה בת שנות אלפיים

להיות עם חופשי בארצנו

ארץ ציון וירושלים

Host- That concludes this year’s ceremony.

תם הטקס

ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום