**שכבוד השופט/ת הנכבד/ה,**

אנחנו פונים אליך היום בנוגע למצב טראגי מאוד במשפחה הקטנה שלנו, המונה ארבעה נפשות. בן שלנו, אריאל ז'אק, סובל ממחלת נפש. במשך כמה שנים חשדנו שמשהו אינו כשורה. ניסינו לשכנע אותו לפנות לעזרה פסיכיאטרית, אך כמו במקרים רבים של אנשים הסובלים מבעיות נפשיות, הוא סירב להכיר בכך שיש בעיה.

בתחילת השנה שעברה, כאשר פרצה המלחמה, מצבו של אריאל הידרדר בצורה דרמטית. התנהגותו הפכה לבלתי יציבה ולא רציונלית. כל מי שמכיר אותו מקרוב אישר את השינוי המטריד הזה. למרבה הצער, זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה אריאל גילה התנהגות כזו – בשנים האחרונות הוא חווה התקפים דומים של אי-רציונליות.

לא הצלחנו להתמודד עם מצבו, והמצוקה שגרם לנו אילצה אותנו להתרחק ממנו. ההחלטה הזו הביאה לנו חודשים של סבל שקט וכאב נפשי.

באפריל אירע מקרה מחריד. אריאל הגיע לביתנו, אך הוא לא היה עצמו. הוא פרץ לבית ותקף אותנו בצורה בלתי צפויה. זה היה מפחיד מאוד. המשטרה התערבה ועצרה אותו, ובמהלך החקירה שבאה לאחר מכן, הבהרנו שוב ושוב למשטרה ולתובעים כי אריאל זקוק לטיפול פסיכיאטרי.

בארבעת החודשים הראשונים שלאחר המקרה, סירבנו לדבר איתו. עם זאת, ככל שעבר הזמן, למדנו כי אריאל אובחן כסובל מהפרעה דו-קוטבית – אבחנה, שלמרבה הצער, תואמת את ההתנהגות המטרידה שראינו בעשור האחרון.

במשך שישה חודשים בלבד, אריאל איבד כל מה שבנה במשך עשר שנים. כיום אין לו מקום מגורים, אין לו אמצעי תחבורה, אין לו הכנסה, אין לו קרובי משפחה מלבדנו, אין לו חברים ואין לו כסף. בנוסף, במהלך התקפי המאניה שלו, הוא צבר חובות בסך של 30,000 ש"ח על הוצאות מיותרות.

כיום, אריאל נוטל תרופות מרשם והוא מבין את חומרת מעשיו. הוא הביע חרטה עמוקה וביקש את סליחתנו בכנות רבה מספר פעמים. אנו מאמינים שזו הפעם הראשונה שהוא מבין שהוא חולה נפשית ועליו להתאים את חייו בהתאם לכך.

למרבה הצער, המוסד הרפואי שבו הוא מטופל כרגע סובל ממחסור חמור בכוח אדם. ממה שלמדנו, המטופלים שם זוכים לטיפול מינימלי. כמו כן, ההוסטל שבו התגורר אריאל לאחר ששוחרר מהכלא, מלוכלך וצפוף באנשים עם בעיות דומות. תנאים כאלה אינם תורמים להחלמתו. אריאל הוא אדם שביר, והוא לא יוכל להחלים או לשרוד לבד בתנאים כאלה.

אנחנו משפחה קטנה מאוד. יש רק ארבעה מאיתנו. בעלי ואני פנסיונרים, ובני הבכור עסוק בעבודתו רוב הזמן. עם זאת, אנחנו רוצים שאריאל יחזור הביתה. יש לנו חדר נפרד עבורו, ואנו מחויבים לוודא שהוא ימשיך לקבל את הטיפול הרפואי לו הוא זקוק, תוך שהוא עוזר לנו בחיי היום-יום כשאנחנו הולכים ונחלשים.

אנו מתפללים שמקרה כזה לעולם לא יחזור על עצמו. אנחנו אנשים מבוגרים, ולפנינו זמן מוגבל בעולם הזה. בבקשה אפשרו לבננו לחזור הביתה ולהיות לצידנו, שם נוכל לתמוך בו בהחלמתו ולוודא שהוא ממשיך לקבל את הטיפול הנדרש.

בכבוד רב,

טובה ז'אק, ת.ז. 303933980

אורי ז'אק, ת.ז. 303933964