**שולמית לוי, נולדה בשנת 1952 בארץ ישראל בעיר יפו**

תלמידה מלווה, סימי לוי

מקומי במשפחה:

אני בכורה, לא תמיד מרגישה נוח, מוטלת עליי תמיד אחראיות לגבי אחיותיי. אנו 4 בנות, חתך גילאים בטווח של 6 שנים ומטה.

ילדותי:

גדלתי בפנימייה דתית בירושלים מהסיבה שהתייתמתי. נהניתי מכול החוויות שהיו לי בפנימייה. גדלתי בבית 2 וחצי חדרים, בית מסודר.

התחביבים שלי מהילדות: ספורט, ביגוד והטיולים שהיו לנו מהפנימייה, לצפון והטיולים מבית הספר גם לצפון זיכרונות טובים.

חיות מחמד: יש לי כלב.

שירי ילדות: שירי ילדות לא זכורים לי, כשהתבגרתי אהבתי שירים בלועזית וגם זוכרת מילים של להקת חיפושיות מדינה.

משחקים: המשחקים שוטרים וגנבים, חמש אבנים, חבל, עם החברים בשכונה, ובית הספר.

לימודים: בבת ים מקום הולדתי, חגיגת שבועות והגננת לידיה, למדתי בפנימייה וינגרטן בירושלים פנימייה דתית היו ימים מאוד יפים ובית הספר התיכון למדתי באורט בת ים 3 שנים היה כיף והייתי תלמידה טובה, כשעברתי מהפנימייה לעיר היה לי משבר כי בגלל שזה היה מעורב בנים ובנות היה לי קשה.

בגרות:

יציאות למועדונים, ריקודים, ים. האירוע הכי עצוב שבעלה של דודתי נפטר.

תפקידים ומקומות עבודה: דואר ישראל המקצוע שלי נרכש בארץ בחרתי במקצוע הזה הרגשתי שאני מתחברת אליו ועסקתי בו עד הפרישה שלי. זה מלווה אותי עד היום בחיי.

מנהגים ומסורות: אנו חוגגים יחד במשפחה, כל המשפחה מכינה מאכל מסוים החג האהוב עלי ראש השנה. המנהגים המיוחדים מאכלים מסוימים שמאפיינים את העדה שלי, העדה העיראקית.

אירועים מיוחדים: ניסינו להגר לחו"ל [לקנדה] כתוצאה מהגירושים אך זה לא הסתדר לי.

עלייה לארץ: נולדתי בארץ, ביפו ברחוב "צהלון"

צבא ומלחמות: לא שירתי בצבא מאחר שנישאתי בגיל צעיר. במלחמת ששת הימים הייתי בגיל 14 ואחיותי היו בפנימיה בירושלים ששם המלחמה הייתה יותר קרובה אליהם, הייתי ברגשות מעורבים אבל הניצחון של ישראל גבר על הכל האווירה באותם בימים הייתה מאוד קשה לפני המלחמה.

פעילויות מיוחדות: יצאתי מהארץ אין ספור פעמים, ביקרתי ב 15 ארצות, הרוב לנופש. תחביבים הם: ים, ספורט סריגה ואומנות.

הקמת המשפחה: הכרתי את בעלי בנחל הירקון ביום העצמאות, התחתנתי ב 1971 באולמי דן בתל אביב, הייתי בת 17 וחצי ובעלי היה בן 20.

לימודים ועיסוקים: היום אני בפנסיה השכלתי 11 שנות לימוד. הייתי רוצה ללמוד משפטים. היום הלימודים לפי דעתי הם מפתח לחיים, הם הכלים שלנו לעתיד.

ילדים/נכדים/ נינים: יש לי בן אחד ונכדה אחת, הביקורים שלהם זה פעם בשבועיים.

מנהגים היום: כל יום הולכת לים ושוחה עושה הליכות שותה קפה עם חברים עולה לבית ומוציאה את הכלב שלי לסיבוב. לומדת פעם בשבוע, מבקרת את אמי פעמיים בשבוע, נפגשת עם חברות טיולים מאורגנים מטעם הסתדרות הגמלאי.