מכתב מאת המהנדס אברהם (לייב) דליאו ליצחק סלייפר, בו הוא מייעץ בתוקף לא להתישב בעמק בעמק החדלה

27-10-1939

שלום בי! (הכינוי של יצחק)

נודע לי מצדדים שונים כי אתם מתכננים ”ללכת לחולה” וביתר דיוק לדפנה . אינני אוהב להתערב בעניינים של אחרים והנכם נבוניםדי הצורך להחליט בעצמכם. אבל יש לי מידע מהימן ביותר בכל הנוגע לחולה.

עיינתי בכל התוכניות ובכל הדוחות.

מה שאני כותב לכם עתה, עשוי להיות בעל ערך בשבילכם, אבל ראה זאת מכתב אישי מיועד רק עבורך .

לפי שעה לא יתגשמו כל התכניות ליבש את החולה.

ההוצאות הן בסדר גודל של 1,000,000 £ והממשלה - שוב פעם - נסוגה.

התוצאה: קבוצה, אשר תתישב שם לא תמצא עבודת חוץ. נוסף על כל עוד לא מייבשים אה הביצות, האזור הזה יישאר מאוד לא בריא. לכן סבורני, שזאת הסיבה מדוע קבוצת השומר הצעיר הזאת החליטה לנטוש את דפנה.

אין עבודת חוץ. ב ) מאוד לא בריא. 3) אין סיכוי להכשרה הקרקע בקרוב. הקבוצה הזאה עלתה לשם לפני שנים מלאה ציפיות. וכמובן לא יכלה להחזיק מעמד מבחינה כספית.

אם כי המצב עבורכם קצה שונה וקצת יותר נוח.

אבל עליכם לדעת במדוייק מדוע הקבוצה הזו נטשה את המקום!

אם תזדמן לירושליים נוכל לברר את הענייןביתר דיוק. ואז אראה לך את תכניות החולה.

אם מתחילים להכשיר את החולה זה ייקח לפחות 5 שנים וגם במשך התקופה ההיא זה יישאר אזור מלריה! אבל זה איננו נורא כל כך, כי אז נדע, כי העניין זמני.

ההכשרה הזאת תוכל להתצ רק בגרעון גדול מאוד ואיש לא יוכל להצליח בכך.

אולי הנאמר לעיל הוא בעל חשיבות מסוימת עבורך. אינני רוצה לייאש אתכם ואולי החלקה, שתזכו בה, היא חלקה טובה. אבל מנסיוני אני יודע, כי טוב יותר לא תמיד להאמין ב"ידיעות" של אנשים רבים.

עוד פעם הנאמר לעיל יישאר עבורך ועבור יוסף אחיך.

שלך

לייב