**סיפור המזלות - ביתו של ר' עקיבא**

**נוסח בארמית:**

דרבי עקיבא הויא ליה ברתא, אמרי ליה כלדאי: "ההוא יומא דעיילה לבי גננא – טריק לה חיויא ומיתא".

הוה דאיגא אמילתא טובא.

ההוא יומא שקלתא למכבנתא, דצתא בגודא, איתרמי איתיב בעיניה דחיויא. לצפרא, כי קא שקלה לה הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה.

אמר לה אבוה: "מאי עבדת?"

אמרה ליה: "בפניה אתא עניא, קרא אבבא, והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא, וליכא דשמעיה. קאימנא, שקלתי לריסתנאי דיהבית לי, יהבתיה ניהליה".

אמר לה: "מצוה עבדת."

נפק רבי עקיבא ודרש: "'וצדקה תציל ממות' ולא ממיתה משונה, אלא ממיתה עצמה".

**תרגום לעברית:**

לרבי עקיבא הייתה בת, אמרו לו הכלדיים: "אותו היום שנכנסת לבית החופה – מכיש אותה נחש והיא מתה".

היה דואג על הדבר הרבה.

אותו היום נטלה המכבנה, נעצה אותה בסדק, קרה שישבה בעינו של נחש. בבוקר כשנטלה אותה, נסרח ובא הנחש אחריה.

אמר לה אביה: "מה עשית?"

אמרה לו: "בערב בא עני, קרא בפתח והיה כל העולם טרוד בסעודה ואין שומע אותו, קמתי אני ולקחתי מנתי שנתתם לי ונתתיה לו".

אמר לה: "מצווה עשית".

יצא רבי עקיבא ודרש: "וצדקה תציל ממוות".

(בבלי שבת קנו ע"ב)