## Read Me for Hebrew Selections from Berit Am

This pdf file are all the Hebrew articles that could be identified by Juan Morales Cano of Germany from all the copies of the Yiddish missionary journal, Berit Am, in currently in the collection of the library of the Instititum Judaicum Delitzschianum in Muenster, Germany. Berit Am was published from 1893 to 1924. Collected here are the rare Hebrew articles published in this Yiddish periodical. Included here are writings by Joseph Rabinowitz, J. Z. Lichtenstein, Joseph Immanuel Landsman (under the pseudonym Ish Yehudi), et al.
The content is very comparable to the type of materials you would see in Lucky's Hebrew periodical, Edut LeYisrael. My thanks to Mr. Juan Morales Cano for all the work he did to make the copies and to the library of the modern Instititum Judaicum Delitzschianum located in Muenster, Germany, formaking the periodical itself available to Mr. Cano.

This following notes were sent to me by my Mr. Cano contains regarding the dates of the articles(not in any order). They are listed for citation purposes and based on an email that Mr. Cano sent me on Oct. 5, 2007:

October 1893, pages 33-36.
December 1893, pp. 41-42.
September 1895. pp. 20-21. (Lichtenstein)
Febuary 1896, Number 8
May 1896, p. 87.
October 1898, pp. 49-53. (Song)
p. 60 "Ein Brief an ein Freund" (Letter to a Friend)

February 1899, p. 84, (Shlmi Torah)
1900, p. 87, continued (Song)
March, 1900
May 1902, pp. 167-69. (Achai Tvaim Anachnu)
June 1902, p. 188, continued (Achai Tvaim Anachnu)
July 1907, pp. 19-21.
February 1908, pp. 117-24. (HaMashiach by P. Levertoff)
"Hu veAni" by P. Levertoff in three parts: Issue 10 (April 1908), pp. 154-60; Issue 11 (May 1908), pp. 173-76; and Issue 12 (June 1908), pp. 184-87.
p. 57 , 90 ("Shirei Zion")

July 1912...
April 1913, pp. 154-56 (Hagadah)
1913 Photos, pp. 33-37 (Adot LeYisrael)
1924 Wien (Vienna) Numer 2, p. 1 (Hatikvah)
Number 2, p. 10 (Raznik)
Number 4 p. 11 (Shebalim)



Leipzig, den 11. Oktober 1893. לייפצ׳ג, יום א׳ במרחשון התרג״7.






תשמיע נחוטים
שמע נחמות וגילות
רם תצםיח לה אורה
קומם ותשכון בתוכה בחיבה
צוותה ישעפם

עתה אחיש ינון ${ }^{2}$

נצר שמו ענני 4)
מהר ישועות ה׳ צדקנוף
להחיש שמו דוד ${ }^{6}$
להביא תשבי וצעמח 7 מנחם בן עמיאל 8.

אנכי אנכי הוא מנחמבם אם הבנים

בוכה בלילות
גולה וסורה
דלך רצוך אהבה
המצזהת פדותכם ואלבישכם בגדי ישע זלרו ביין לבנון
חפת כל כבודה אעירח לוּ
טבםתי לנחם ארמוני
יה קרוב פצדיקנו כבוד הלבנון ארביד

למחביך ישועה תצמח
לציון תביא גואל
 וער שטערבענדע מעםסיאפ". 3) דניאל ב' כ"ב אונד בראשיח רבה פר' א'

 אנטערקונגען פֹֿן ג. ד.

הארץ וגוּ ויאםר, משה למה זה אתם עשברים את פּ
 תנגוּ לגני אויביכם בי העמלקי וחכנעי שם למניכם וגו', וירד העםלקי והכנעני וגי ויפום ויבתום עד החרםה. היער האֵבען וויר געועהין, דאֵם גאָט דעם דור השדבר
 אונד ווען זייא דאָך באלחער מיט געוואלט געחין ווצלטען, האט משה צו איחנען געואגט: געהט ניכט, דען גאֶט איוט גיכם אונטער אייך, איר ועעם קין הצלחה הצאבען. זייא וענין דאָך גיגאגעען, אונד זינד דורך עמלק אונד דעם
 אויך יעצם אין אונערער ציים, וויא פיל מען שטרעבט

 אונטער אונה, דער באראן הירש מאפם קצאלאניען אין ארגעעניניען אונד עם ווערם אויך דאפבאן ניכטם, וחייל
 ווארום? וויר וויסען צור צייט פאחן דעם בית רהשון וינד דיא יידען גיועעען עובדי אלילים, האָבען עובר גיויוען על כל התורה פולה, וויא עם אין תגנך צו ועהין איוט,

 ארץ ישראל צוריק גיקערט, וויא יריםיה זאֵגט בשם ה׳
 אין דעם אונוערן גלות דורך, דיא רומיםם צינד וויר שאן מעתר אלם 1800 יאהר אונד קיינע שפור פֿאן ערלעוינג
 ויען וויר בעטראטטען דיא ציים פאָן בית שני, דא וחיר טען וויר, זינד דיא גרעםטען תנאים בית שמאי אונד

 פה אין דיא וועלט גיקוטין, פּֿלע גורות אונד םייגים צור תורה נימאפט גיווארין - אונד דאָך איוט אויף איינמצל איין זצָלבעם גרויםעם אונגליק איבער ישראל גע-

 דאם מאן דיאה שבטים ניבט טעהר קענג, דען שטאם פֿאן דוד (זרע דוד) נישט מעהר וויים, אבער ווארום ?

 שהיה בו עבודה זרה וגלוי עריות ושפגיצות דםים. אבל מקדש שני שהיי עמלים בתורה והיריון במעשרות מפני מה חרב, ענטבערין זייא דארוין ,מפני שנואת חנם שהיה ביניהםם. דיזע אנטוואָרט איץ אָבער גאנץ פֿאלש, דען צור צייים דעם בית ראשון איוט אויך גיוועין שנאת חנם
 יצודו חרב, בי בן מנבל אב בת קשה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו (ע' זכויה ؟ 9-11), אונד נאו שַּליע שטעלין אין דיא נביאים רערגלייכען, אונד דאָ

## IV.


ניט קיקט, וואָם איך בין אזוי שווארץץ; איך בין צָפניברענט פֿאָן דער זין ;
 ערקענט איהר מיך נים ווער איך בין.

> פֿרעמדע גערענער האָב איך אָבגיחיט

אונ מיינעם האָב איך גאָר פֿערלֹאֶוֹה,
אומזיםט האָב איך ציך יאָהרין געמיהטו,
בייא הייך אין דיא אויגין פע פערהאטם.

נזא, גים ושע מיר, ברידער, דיא הענד !
 דיא זין האָט מיך נָּר צָגניברענט....

## V.


אָה, ישוע ! דוא נהָם״ם הייליג קינד ! אין דיר גלויב איך שוין ערינסט אצינד, דוא ביזו איצטער פיין לייבין, מיין ועעלט!

מים גרוים פרייד קום איך יעצם צו דיר דיר, שפריים צשע אוים דייינע פליגעל אוין מירו נעם מיך איחפ אין דיין הייליג ניצעלם !

איך ציה אוים מיינע בלאָטִיגע שיׁיך פֿאר דיין הויז, ווייל דוא ביזם מיין משיח,


אך ! איך צויים עם שויץ זיצער ציצינד,
 און פֿערשטוּים מיך נים מעהרער פּון דיר !

דורך דיר וועל איך קומען צו גאָּוֹ,
צו דעם טאטין וואָם האֶט דיך ניהאטו, וועםט טיך בריינגין צו איהם אין דער גיך ;

ער וועם זיך ווענדין צו מיר דורך דיר, מיינע יאָהרען בענייען וויא פריער
ועייל איך גלויב שוין אין דיר מיין משיח!

> קול קורא במדבר יהוּדה.
> פצזן י• ליכשענשטיין.

חי אני נאם ה׳ אם לא באשר דברתם באזני כן אעשה לֶֶם, במדבר הזה יפלו פגריפם , ונו אם אתם תבאו אל

ימות המשיח פערחייםען (טבעיח בעויעוען), נור דיא
 ויוען ויור דייז געשיבטע בעטראבטען, ועחן וויר ערםט וויא ריב אלעזר האט רעבט, דאם דער בית המקדש קערט יך נישט אום צו אונו, דען דאטאלם ציונד דיאה גרעםטין חכםי התלמוד געוועוען, אונד דאם פאֶלק ישראל
 אונד דאך האט גאט נישט גיוואלט העלפּן, - איבער דער
 אין עיטעלאלטער, ייחא חאבען ייך שלאטטען, טרענקען, ברענען געלאטסען איבער זייער גלויבען אונד דיא תורחה געהים מיט צלען אויםשווייפונגען, וויא דיא ראבוע האבען עם געםאבט, אונד דאָך אונד דאך האשטמעם (קלעבם) איינע גרויםע געהיימע זינדע וועלבע פערחינה
 ועהין דאם אויך דיא רבנים אין תלמוד (יומא טי, וער תוםפחא טוף מנחות) וויםען דיא זינדע נישט.


 געועהן האבען (ע' למודי הנביאים בחלק מסתרי הנביאים באריכות בזה ופה בקצרח). זייא האבען אלע געואגט דאם דער משיח אונד דיא ימות המשיח מים ויער פֿערהייסונגען (הבטחות) דאלען צור צייט דעם בית שני
 עעולמית זיין, צב"ש ירמיחו ל׳ב 36-41: ועתה למן כה אמר זא אלחי ישראל אל העיר אשר אתם אמרים נתנה ביד מלך בבל בחרב וברעב ובדבה, הננו מקבצם טמל הארצות אשר הדחתים שם באפי ובחמתי ובקצף גדול וחשטותים אל המקים הוה והושבתים לבטשח, והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים, ונתחי לחהם לב אחד ודוך אחד ליראה אותי כל חיםים לטוב לחם ולבניהם אחריהם, וכרתי לחם ברית עולם אשר ל לא אשיב מאחריחם לחיטיבי אותם ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי, וששׁתי עליהם להיעיב אותם ונטעתים בארץ
 אמר ה׳ אלחי ישראל על בתי העיר הזהת ועל בתי מלכי יהודה הַגֵּנצים אל הסוללות ואל החרב, באים להלחם את הכשדים זלמלאם את פנוי האדם אשר המיתי באפי ובחמתי ואשר הסתרתי פני מהעיר הואת על בל רעתם הניה מעלה ארכה ומרקא ורפאתים וְיִליחי להם עתרת שלום ואמת, ודשבבתי את שבות יחודה ואת שבות ישראל ויִִִִים פבראשונה, ועהרתים מבל עונם אשר חםאו לי וללחתי לבל עונותיהם אשר חטאו לי ואשר פשעו בי, והיתה לי לשם ששון לתהלה ולתפארת למל גויו הארץ אשר ישםעו את כל חמובה אששר אנבי עושה אותם ופחחדו ורגון על כל הםובה ועל בל השלום אשום אני עישה לה, כה אמר ה׳ עור ישמע במקום חזה אשר אתם אומרים חרב חוא מאין אדם ומאין בתמה

איזו דער גלות גור 70 יצהר געיועין. אונד גצהם האֵט
 דורך דעם נביא ירעיחה, דאם נור 70 יצהחר ויעט דער גלות דויערין, אֲבער צור ציים פֿאן אונוערין גלות ״גלות
 דצהום פֿיגדען וויר אויך אין תלמוד דאועלבםט, דאם אנדערע אמוראים ואגען צאנדערם, עם לויטעם זאו ר עונם לה נתגלח קצם, בית שני שלא נתגלה עונם לא נחגלח קצם, דאם חייםט, זייערע וינדע איזו איינע געהיימע זינדע, דארום איזו אויך צייער קץ הנאולה
 עם הייםט נیָך דארט אין תלמוד: שאלו את רבי אלערך עון ראשונים (בני בית ראשון) גדול או עון אחרונים (בני בית שני והבאים אחריו). ער ענטפערם: תתנו עיניכם בבירה שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים, דאם הייםט וויר יעחין, דיא ערסטען חאֲבען נצֵך 70 יאתר זייערען טעעמפעל ויודער בעקאמען, אבער ויור בעקאטען אונזערן טעםפעל ניכט, דאם בעווייום דאם אונוערע צינדע אייגע גרעםערע איזם, נור עם איזם אייעע געהיימע אונבעקאנ-
 נצָך בעםער פערשטעחען, ויען וויר הייגע געשיבטע בע. טראפטעע, אין צגפּאני דעם פיערטין יאהרחונדערט אלם




 געבראבען איין פֿיער פֿאן דער ערדע אונד האט דעם
 יורען אויךך גוים פערברענט. (ע׳ דברי יםי עולם לה־ר קלמן שולטאן צד 123). דאמצלם וואר אין ישראל הל הנשיא איין אורעעעקעל פֿאן רי יחורא הנשיא (רער 10 דור צו הלל הזקן, צמח דודר. ער איזה אין זואלבען פער-
 צצ"ד:: אין להם משיח לישראל שכבר אכלוחו ביםי חזקיה, דצם הייסט, אלע נבואות זינד גיומעין אויף דער ציים פֿאן חזקיחו המלך *). דאם איזוט אבער איינע פאלשע בעהויפטונג, דען דיא נביאים וועלבע צאך חוקיחו געועעען וייא חגי, זכריח, האבען אויך דעם שאּאק ישראל
**) עם (עאניאום (ער לעבטע אין אנמאנג רעם 4 יאחרזונרערט) ערצעתלע


 להם משיח לישראל שבבו אכלוהח בימי חוקיהה, אונד רי יוסף סרעגם אויף אים דארם:
 וועם האבען קיינע מלוכה אין ירושלים מעהת, אונד וואס שטעעחם הנה


עוד אחת מעם היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה, והרעשתי את כל הגוים ובאו המדת כל הגוים ומלאתי את הבית הזה כבור אמר הל צבאות, לי הכםף ולי הזהב נאם ה׳ צבאוה, גדול יה יהיה כבוד חבית הזה האחרון מן הראשון אמר ה׳ צבבאות ובמקום הוה אתן שלום נאם ה׳ צבאות. אויך אין זכריה קאפיטעל ב’ אונד קאפיטעל ג׳ איזט צו זעהין דאם נאֵר גלות בבל צור ציט פֿאָן בית שני ואל איר לינע עוויגע



 דיאה נביאים דערגלייכען. יעצט פראגען וציר דיר דיא גרויםע פראגע, וויר אלע יודען נגלויבען, דאם דיא נביאים האבען
 ווארהיים געאחגט, אונד דאָך זינד עייערע רייד ניצט אין

ערפּילונג געגאנגען, ויא קאממטם דאם ? ווארום ?

## דיא יודענע וואם א"י גילעגין אין שטארבין

## פאָן ישראל פיק

פֿאן פרצאג דאט איינער אריין געשוּיבען אין דער ציימונג דעם יודענטהומס דיא מעשה.


 דעם ראבבינער (רב) אוֹ ער זאֹלֹל צו איהר קומען, ווארום
 הארץ אביטעל גדינגער מאכען. דער רב האט געענטבערעט,

 איי אין שפיטאל גיט געגאנגען. דיא חולה אבער האט
 געשיקט צום ראבבינער איהם בעטען, ער זהל צל צו איהר
 האט דיא חולה געבעטען, טען זֵאלל איהר שיקען דען
 מאן האם איחהן גערופען, האט אבער צור קראנקען געואנט.

 גערעדט, וויים איך ניט, אבער דער קצור דער פוֹן איז

 איהרע זינד מתודה געוועזען) און איו באלד דרויך געשטוֹרבען.
מאן בעדארף גאר ניט א פירוש צו וויטען או דיא דיא
 גאר נימשט פיעל רעדין דערבייא און נאר ואגען, אי וחיא


 צי לעולם הסדו טביאים תודה בית ה׳ בי אשוב את שעבות הארץ כבראשונה אמר ה', וגוֹ, הנה ימים באים
 יצשראל ועל בית יהודה, וביעטם ההם אצמיח לדוד צמשו צדקה ועשה משפם וצדקה בארצן, בימים ההם תוּשע יהודה וירושלים תשכון לבטח וחה אששר יקרא לה הת
 בםה בית ישראל, ולכהנים הלוים לא ימרת איש לו מלפני
 20: שה פזורה ישראל אריות הדיחו הראשון אכלו מלך
 אמר ה צבאות אלהי ישראה הגני פוקי אל מל מלך בבל






 ד' 10 ביו ה׳ 3, דול חולי וגחי בת ציון כיולדה בי עתה

 גוים רבים האומרים תחנף ותחו בציון עינינו, והמה לא ירעו מהשבות ה׳ ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה, קומי ודושי בת ציון בי קרנך אשים ברזל ופרוםתיך
 וחילט לאדון כל הארץ *) עתה תתגדדו בת גדוד מצור
 בית לחם אפרתה צעיר להיות באלםי יהודה משך לי עיצא להיות טושל בישראל ומוצאות עיו טקדם עימי עולם,
 יששראל, ועמד זרעה בעוז ח׳ בנאון שם ה׳ אלהיו וישבו כי עתה יגדל כל אפטי ארץ. חגי ב' 3-9-9 זאגט: מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבורו הראשון ומה אתם רואים אותו עתה הלוא במוהו כאין בעיניבם ועתה חוק זרובבל נאם ה׳ וחזק יהושע ק
 הת צבאות, את הדבר אשר כרתי אתכם בצאתכם ממצורים ורוחי עומדת בתוככם אל תיראו. כי בה אמר ה׳ צבאות









הערויםגעגעבען
און דר, גוסטצק דאלמצאן.

Leipzig, den 10. December 1893.
לייפליגי יום א׳ בטבה התרנםד.
 אין קישינעב.- זוך פֿריערען פאּן חנניה ברלינר. - איין שאָג אין בפר נחום בגליל, נאך פֿראנץ דעליםש.

איי געשעעהען s גרויטער אוגמליק
 קוים זיא האָם אויף איהם געגעבען צ בליק.
5.
 האט געעמוזט זיך אונטער געבען דער טבע, אין מיטען וועג, קיין שפאן ויוטעער


## . 6

אָבער דער צנדענק דער לעצ לעטער
 ער איז פֿאן צללע דער גר גרעם צערו, וועלכער גיט דער וועלט נחמה גר
7.

דאם קינד איי געקוטען אויף דער וועלם, יעדען צוּ ראטווען פֿאָן דעם טויט. איהם אליין האָם גאְט צו נעשט געלט,

8.

דצֶ איז נעבוירען דיא נאטט א קינד, ועעלכעם גאָם האֶט גערופען ישוע

שיר ליום הלדת המשית. פָאן יוסף ראַבינאוּויטשׁ.
1.

קוקט נור אויף דען שטערען, ועעלכער אין בית לחם שליינט.
 ווער איז גור צ יודען פֿריינד.
2.

בית לחם איו אונו לאנג בעקאנט,
עם איז אונוערם, א הייליג אָרם
 געלעבט, געשטאָרבען, געבוירען דאָרט.
3.

דגם דער ערםטער צֵנרענק איז אונו זעהר דונקעל, ביטער.
 דצאם שטארבען פּֿאן אונוער הייליגע מוטער.
4.

ויוא פֿאן א נאי געבוירען קינד, * *) געגנגען.












 און פראֶטםע ארבייטעע. און גראדרע אין צער נאבט וענין









 זייער אקער און אנדערע מין ארבייטו, און בלייבין רוהיג אין שטיל וויא א קליין קינד, וועלכעם ליגם בייא דער
 זאגעען, קוקט נאר מים זיינע קליינע אייגעלעך אויף דעם

 דעם לעבט טויוענר מאל טערער וויא שיר איבער דיא - שטרותלען

 טייער בייא דער היירופא ? אין דעם מאָמענט איץ פֿפר אונו זעהר שווער צוא צוא


 דיא צונג קייערע האם קיין ציצים ניט אונו צוּ צוא שיינקען







 ועעלכען אונועער ברודער, אין
 צו ברענגען אללע קראנקע א רפואח.
9.

יששוע איח געבוירען אויף לאצנג געווערען צו ברענגען גוטע לייבען, דיא שלעבטע שטראחק
 אללע מענשׂׂן זענען נור זיינע שאחק.
10.

ער האט דיא גאנצצע וועלט בעלייכם,

 געוויזען, אیוֹ נאָך דעם טויט לעבם מען וואטער.
11.




12.

דער שטטערען איו אללע מאָל גרעטער,
 מע צעהם אללע מאל שטהארקער, בעטער, צוֹ ער מאפט היין עק פָאן דער באבט.
13.

דאֵרום יעדער פֿאן אונו דער מינטטער,

 מום שוין שרייען יאָ ! ישוע ביםט גערעבט.

## 14.

דוא ביםט דער וועג, דער אמחת, דאם לעבען,
 האין דיר וויל איך אויך גיר גלויבען, דוא וועפט מיך אוים ליייעֹן אין דער עיך.

## דיא נאבט בפאן בית לחם.





 צוא פ̄רעצין: ״מה צשתנה הלילה הוה מכל הלילות״, און


Leipzig, Februar 1896. לייפצינה שבע התרנ״ו.

 אין קישינעוו. - בארץ הקדושה, פּון פ. א. קליין.







```
            ער ער וועט אלוֹ
```





```
    א"
```



```
    ".
```




```
            אין קישינעוו.
            אדון נבבד ורב חחד!
```







הבט משמגים וראה ופקוד גפן זאת! (תחלים ט' 15)

גהָט״ם פעעלד איז לאנג און בריים

 יעדער פין זהצמען האט זיך זיין אָרט.

צוּא דאם אויג גיבט ניאר איין קוּ דיהעם עם ארביםעער טויזענדער שטויק. דיא רייניעען גרוֹנד, יעעע גראבען; בּילע זעהן, אנדערע שניידען, קלויבען.
 אללעם גייט ריבטיג, עם לייבם.

אלליין גאר אין יהוה'ם ועיינגארטען היו ששילל, אללעם טרויעריג דארטען: דער צוימען הערוֹם שוין יאר צוּבראָען, פאן יעדער קייטע קאן מען אריבער קריבען; אללע וויינשטהאקען פערדאָרבען אָן שיעוּ

פאן חזירים און ויילדע בעזע טהיער.
טויזענדער יאהרען זיינען פערפבלאחמסען,
 ער איו וז שרעקליך פערבליעבעו
זיים דער ווהן איז פאן איהם פערגריבען.

חוצב להבות אש יביע אמרותי הנעימים רחמו עשתתנותי על פנפי חדמיון והנה בירושלים בבית המקדש עומדות רגלי. שמה מלך ביפּי תחזינה עיני מלך המשיחה על על מרום הקתדרא נצב אביר החוזים ישעיה החוזה ואל עם ועדה ימיף את תובחתו. נפשי מלאה רגשות עדינות אין ק"ץ. ובהגניגי גם עתה בםפרי ישעיה תהלים זיתר טפרי הקדש, אראה אור בהיר נשקמפ מחרבי עשתנותיהם, אור יקר וצה, אור שבעתים. טדי אזכרה את דבריי, נטשי עלי תשתפך, אך רחוק עוד מוני האור
 עוד גם עתה חרותים על לוה לבי עשתנתיו היקרים אשר דרש במקהלה אָּ על דבר אדם והוהג עץ הדעת, והנחש הקדמוני וכל מלה ומלה אשר יצאה מפיו החוצב להבות אשי ירדה עשק עמק בחדרי לבבי. עוד עתה תצלצל באזני שאלת אל עליין את אבינו הראשוֹן: אַיבה! ובשאלי גם אני את נפשי: הַיבח? תשתפבנה עלי נפשי ורוהי ולבי יתמונג בקרבי על עזבי את העיר קישיגעב אשר כמעט הייתי קרוב למטרתי. אך יד השטמן המשחית היתה בעוכרי, ולא נתנני להתך זממי. כי בבואי אחרי הדרשה אל מעוני, לקחתי בידי אחת החוברות: ,מה הוא ישראל בן ברית החדשהי אשר קבלתי או מיד פוכנו - להנות בו מעטה והנה בלהה! בי אדוני ביתי איש קנאי ואדוק, ובן עירי לפנים, אשר כרע ובאח התהלך עם אבי בשבתו לפני ימים רבים בעיר מולדתי, ואשר הבטיחני להיות לי לעורה להמציא לי איוה משרה בקישי לינעב. ובראותו אותי קורא את ספרי הפינים האלה חרה אפו עד להשחית ובחשפוֹ עידי את החוברת הראשונה, הוכיח את דרכי על פני,
 היה בי עתה כבר היתה החוברת לברות למלתעות האש. ואנבי בראותי כי נבאשתי בעיני איש חסדי ובארץ נבריה בדר, גלמוד, נשצארתי באין טשען ומשענהי גם אולת ידי למצוא לי איהה עבודה לההיות את נפשי, חשתי ולא התמהמהת לשוב אל ארץ מולדתי, ולמרות רצוני נאלצתי לעוזב את את העיר אשר אליה כלתה רוחי ימים רבים. רבות שבעה לה לה נפשי עמל ונדודים, עדי שובי לארץ מולדחי. וכיםי קדם בתוך עמי אנבי אֶשב, אך נפשי לא תשקוט ולא תנוח, ושאלת איבה? תמרד את רוחי, הן גם תוחלתי האחת אשר היתה שעשועי בעניי, נם היא היתה לאפח נפש, וםה אעשה הםעם?
 יעברו בל ימי בחשכת הבערוה, ולא אראה אור לנצחה אך לא. עוד תקוה טובה נשקפת לי מרחוק, עוד זיק תקוהן תציץ בחדרי משביות לבבי. אקוה כי בבודו יקבל ברצו את מכתבי זה. אנג، אדון נבבד! יואל נא כבודו-לקבל את נפשי האמללה, הנתונה בתל לב ונפש אל תורת ברית"ת"החדשה. וזה איזה שנים אשר הרעיון הזה כל שעששעי, ובהניגי, בספר ברית החדשהו. אתאוה לנפשי אך זאת בחיים: מתי תבוא
 על גורלי אשר לא הפיל לי חבל;בנעיםים להתעני תחת צל העושר, ואואר עם המשורד: , מוב לי כי עניחי לטען אלמד חוקיך", או בדברי המשיח: ,אשרי העניים בי חלקם םלכות חשטים. אפונה והשכלה, אך זאת חטצי בחיים. יראני

תשבחות, באהבת החסד והרחטים, לא ישיב את פני ריקם، ובנפש חפצה ימלא את בקשתי. אנכי איש צעיר לימים, מעדת הרבנים. בעיר מצער בארץ ליטה נגלדתתי להורים עניים ואדוקים מהאר בהתלמוד. הורי גדלוני על ברבי התלמוד ויחנבוני לרב ולמורה הוראה בישראל. פימי נעורי נראו בי כשרונות נעלים ונשגבים מאד. בל יודעי ומיודעי השתוממו על כה זכרוני הנפלא והנערץ. ראוני רבנים ויהללוני, מורים ויאשורוני. הורי ראו כן שמוּ שמחו בראותם את בנם הצעיר עוד לימים צולל במים אדירים במצולות ים התלמוד, וישתעשעו בתקותם לראות אותי בימים ייצרו יישב על כפא הרבנות באהת הערים הגדולות אשר בישראל, אך ששמחתם היתה לא לארך יעים, ותהלתי כצל חלפהח בי טרם מלאו לי עוד שבע עשרה שנה החלוהי לקצץ בנטיעות. אמונתי החזקה בהתלמוד ונושאי בליו התרופפה. התנאים והאמוראים אבדו את ערכם מאד בעיני. העברתי את סוגיות התלמוד תחת שבט הבקרת ונבחתי כי מלא הוא פלפולי הבל, דרשות של דופי ושל גדון, אין בם מועיל. מעם מעם הלכה אמונתי הלוך ורפה עדי כי כעתה, האמת אניד לא אמהדה, כי כופר הנני בהתלמוד והקבלה במלא מובן

המלה הזואת.
ועתה, אדוּן נכבד ורב חסד, לפני הדרת פבודו נצב
אישׁ אמלל ונעיב, תועה בדרכי החייה זה שנים אחדים מבלי מצוא ארח פלילה. נפעם ונדהם אתהלך כל ים ביו קודר ושחוח בטצוקת עשהנותי, ובתמהון לבב אביט מסביב מבלי דעעת איזה הדרך הטוב אבחר בו בחיים. היהדות כםו שהיא נבוה מאר בעיני. הדת הפראַוואָללאוּוית גם היא לא תמשוך את לבבי אהריה, נפשי בחלה במנהגי בהניהם ונזיריהם, ותפּלותיהם בשפת הסלאוויאַנים זרים הם לרוחי, ולא יובלו לחשביע את נפשי השקקה עננ וגם שמחה וענוחת הנפש. נפבשי נכםפה באד להפתפח לעדת יהודים או נוצרים אשר אמונתם בהמשיה ובברית החדשה לא העבירה מעל פניהם את צלם דמות היהדות (בונתי על יופי המדות והמוםר אשר בהן יתפארו אחינו בני ישראל בני דת משהו לא על מלבושיהם ותאר פניהם) ושפתם שפת תפלותיהם שפת עברית, צחה וברורה. שפת כתבי הקדש ודתי חייהם כתמונת אבות הבנסיה הנוצרית, בעת הוסדה בימי המשיח והשליחים הקדושים, אשר התנוסםו פאבני גור במדותיהם היקרות ובאטץ לכם באהבת הבורא. בהם אהנה תמיד, ופל מעיני בם. לא אתאוה עושר וכבוד. נגשי בחלה בתענוגים בשרים, לא אחמוד אהבת אנשים. רק אהבה טהורה, אהבת השם, ומנוחת הנפש, המה בל לו הניוני ופל שרעפי בקרבי, ומעת אשר גודע ליי כי נסתחה בקישׁינעב בית הכנסת אששר תכליתה לחבר את היהרות עם הברית החדשה מאו נפשי לא יצ ידעה מנוח, יומם לא נחתי ולילה לא שקטםתי עדי במעם מצאתי את שאהבה נפשי. בשבת בראשית העבר, נתכבדתי לבוא בהצרותיו, לחזות בנעם הי ולבקר בהיבלו. נפשי שבעה נעימות אין קץ לראות את המשםר היפה והנעים השורר בבית תפלתם. דמיה
 את הדרת בבודו עוםד במרום הפקרש המעט הנוה, ובפה











 ביידע ברוה הקודש, געפםקיט, קאנן דענן דער רוח הקודש
 צור אייןתנא אָדער אייץ מורה אמח געואגט האבען ? איך וחים אבער וואס איהר ויערדעט מיר איין תשובה געבען: שוטה! זיא האבען אללע ביידע אמת געואגט, ויאוא דיא גמרא


 היילייער וואהרהאפּטיגער זיך זה ועהר וירערשם ברעבען אונד באלד זאגען בשה, באלד טריפה, טמא שהור, אשור, שוחר,
 ווארום איזם זיך ניכם טותר ישעיה הנביא אָדער ירמיה הנביא
 מאן ערקלערט בייא איך פרומע יודען (חםידים) רע תגּך לערנער
 שגודירען, אונד דענקט אביםעל נאך, זעהט ער תיבּ דאם


 המדרש העראוים געגאנגע, אונד האם מיר שטמילל אין דאם




 וחיים אבעער אויך, דאם אין תנ״ך חיערדעם איחר הלילה ניבט

 האבען ברוח הקודש געשם בראבען. איהר גלויבט אויך, דאם אללע נביאים האבען נביאות געזאג מביאת המשיח, ועיא איהר דיעעע אמונה יערען טאג בעקענגעם בשלשה עשה עקקים: אני מאםין באמונה שלימה בביאת משיח. אונד דיעועם גלויבען וויד אויך. דער אונטערשיעד צווישען אונ אונר צווישען אייך איזט נור, דאם איהר גלייבט ניכט דאם דער משיח איז שאָן געקאמטען, וועהרענר ועיר גלויבען
 איזם ישוע הנוצרי, אונד וויר בערוטען אונז אויף רען ברית

בבודו את הדרך הטוב והישר, ובעצתו ינחני יביאני אל אריץ רחבת ידים, מקום אשר שטמי היהדות עוד בהירים וטהורים מקום אשׁר רוח החשבמלה ואמונה שהורה גרשו את חשבת חהערפל, עננת התלמוד והקבלה, ולאור ההשבלה ואמונה צרופה וברורה ילבו אנשיה קיממיות. יואל נא בבודו לשים
 לבי ותגל נםש עברו המחכה לתשובתו בכליון עינים. יצחק.


## וזארום דיא ידען ניבט בעשעפםיגען「יך هן

שלוחה נערותיה תקרא, מי פתי יםור הנהו הסר לב
אמרה לו, לבו להמו בלחמי ושתת ביץ מספתי (משלי 5-3, 9, (9),
 איהרע שלוחים (מיםםיאָנארע), לאזהם איינלאהען: ויער עם
 ;
 איך בין אی צייט לאנג געויעיען אין פאלען; אונר האבע


 מעריב ועהר עהרליך, זיא טהוען תשובה, אונד געבען צדקחה,





 שווער געלעגען אויף דעם הערצען; האבע איך עיך אונטער שעטאנדען, אונר איינען נראֵםען למדן דיא שאלה בבית המדרשי
 נור מים דער גמרא, אונד דיא תורה הקדושה לאזה מאן גענצליך בייא زייםע? מעיינם איחר דענן, דאם דיא גמרא איום
 גראָםעם געלעבטער אויםנעבראָעען, ,וייסט איחר דענן ניכט,






האוי וויא גהאטג איז מוחל אונוערע עבירותג פונקט אזוי בע-


 הیהט מאן שוּין א שבוי לב און א מורא בדי בוֹא זאָלל נים
 אויבערסטען, או ער צאלל אונו גישם ברינגען צו קיון נסיון. עים א יעדעם יאָהר וואם א מענש וועט עלטער, דערקענגם

 בדי או דער אויבערטטער זָאלל זיך איבערצייגען או מיר זענען אמתדיגע יראי שמים דארפ ער אונו קודם ברינגען צו א נציון, און פֿאר דאם בעטען מיר צום אויבערםטען אוֹ זענען איהם מתוודה און מודה, אוּ מיר זענען נאר א בשר

 אללעם אבער איז גורם נאר דאם טטרא אחרא, דער יצר


 און אצונדער איז דיא חתימה דער סוּ פּן דיא תפלה, וואם איז א בקשה וחיא דיא יודישע תחינות פלעעיען ציין. ישוע זאגט, אז ביר רופפען אן דען אויבערסטען, וואם געהערט זיין דאם מלבות، ויאה זענען אללע ברבות און הצלחות פֿארבארגען
 גרויםער גבור און בעל בה וואם קאן אונו מקרב זיין צו מלבות שטמים און איהם געבירט זיך אויך דאם הוד וההדר לעולם אמן. אבינו שבששים. יתקדש שמך. תבוא מלבותך. עישה רצונך באשר בשטמים בן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום. ומחול לנו על חובותינו פאשר מחלני גם אנחנו לחייבינו. ואל תביאגו לידי נטיץן פי אם תחלציצ ען הרע. בי לך הממלבה והגבורה והתפארת לעעולמי עולמים. אמן.



## 

 ז״ל להר' אברהם פירקאוויץץ ז״ל ראשׁ עדת הקראים.
## אדוני!

מיום ראיתי בבוד פניך בוויען, ונשקהני מששיקות ציך, שויתי שמך לנגדי, ולוזרך תתאוה נפשי. בי בי עימי נעורי מיום באתי לחטות בצל בנפי משיח בן דודה אשר הוא בל ישעי וחפצי, ישנאוני בני עמי ומולדתי תחת רדפי טוב, וגדוליהת וחבמיהם ינדוני ולא יכלו דברי לשלום . ואני תפלתי יום יום לתשועת ישראל ולא אשית לב לקללתם; בי אם במלבי וקדושי.
 הבא. וועעען דעש בעדארף מאן הייליעען דען נאמען דאם
 דעגן זיין הייליגער נאמען איו אונו מציל פּון דיא יסורי
 און ווילל האבען או מיר זאללען זיין זיינע קינדער, ער גים



 אויבערםטער. אַוֹ דאם וועם מקויים אין דעם עילם, טהון




 אללע מענטען. דאם וענען דיא צווייא בקשות וואם געהן אן בין אדם למקום. דענן אז עם וועט מקודש שם שמים דאם הייקט מאן טהוה אנרופען דעם אויבערםטען עיט זיין נאמקן ב̄אטער, און דאם צייגט דיא אמונה און בטחחן וואם מאן האם צו איהם, מילא איו שוין דיא עבירה און חטא
 דיא וועלט, ווערען דיא צרות, דיא יסורים און קרענק אללע בטל ויערען, ווייל דאם אללעם וענען נצֵּ דיא עבירות גורם. דורך דאם וואם טיר זענען מקדש ששם שעים בפרהםיא זעג מיר דיא קינדער פון גָאטם או דאם מלבות שמים אבער ויעט קאָממען, אט דא ווערען טיר זייו יורשים, אצוֹנדער
 הייפטה או אין קידוש השם און וואם עם ויעם קאפמטמען דאם

 זיין רצון זאָל ויערען מקויים אויף דיא ערד אוּ בין בייא דיא
 עולם והתחתון, און מיר זאָללען קעענען מקיים זיין רען רצון



 נישט האבען דאגות פרנסה וייא דיא וואם זענען עובד עבודה זרה. הון אז מיר טהון מקיים זיין דיא ערסטע דרייא מצות
 אויך דער אויבערםטער געבען אונו דיא פרנםה דבר יום ביומו. אבער דיא גאולה רוחניות איז עים אםאך גרעםער

 צייך אויך בוחל ה יעדען וחאם האט אונז מצער געווען הָדער מבייש געוויענ, וייל טים דעם טהון מיר בעווייזע, אז מיר האכען א אהבה צו דיא טענשטען, און שיו״ת ויעט אויך שוחל זיין אונו דיא עבירות וואם טיר האבען חוטא געווען צו איחם.

וראמונה ולמה עברו שני אלפים שנה פשני אלםיב תהוה, ואיץ
תשועה לישראל לגוי ולאדם יחד? הלא דבר הוא? אששר לואת אפתח פי ואקרא, כי בימי בית השיצי בא האדון אל היכלו, ונתן אטת וברית חדשה להיות לברכה לכל בשטחדות האדמה, בכל הכתוב בטפר ברית החדשהת. ואם
 ולעקרבים ולא לברבה בקרב הארץ; בל זאת עשו, לא על פי הדת והתורה, פי אם להםּ, לא בדת ולא בתורה בי נטו אחרי מצות אבשים מלומדה, ולא הלבו בעקבות המשיה למרות עעי כבודו, ועוד יבוא יום, בי יתקנו את אשר העוחו ובאור פני מלך חיים יהלכון. ובני ישראל אשר בנדו במלתות בית דוד, ושלחו יד במשיח הת، נפזרו מהיות עוד גוי בארצם עד היום אשר ישובו לבקש את אלהיהם ואת דוד מלכם; בי רק או ישובו גם הם להיות גוי אחד בארין עליון על כל העטים. בי דבר ה' בפי משה והנביאיש אמת, ובל האדם טוזב שא נא אדוני! כי לא בעוחת ומרמה צי אם בקטוח
 בעיני ונאולת ישראל כל חפצי ומגמתי. וטה טאה דתב בראותי בני ציון היקרים תועים ונדהים בטיביב בשדזיב







 Fan לעולם" מי הוא שרש ישי אשו






 ולהביא ישועת ה' צד קצה המרץק ואני עיני עשואות לםרום, וטמקד לֹ




 עדת ישרים ותמימים. והחה שקך אבתּה השני, אב בישראל

 ובשלום תבוא אלי קבר, הבת זהת התפלה והתהתה =מבּקור לב עבדך דוד ולקצנדא.

ציברו נאצוּת וגדופים, למה ירע בעיני פי חרפות חרפי נפל עלי, הלא בו דבקה נפשׁי לשאת חרפהתו ובבודו, וחה כל בבודי והדרי. - בוּ
אטנם זה במה נכסף נבטפתי לראות את אתי בני עמי מחזיקי המקרא, אשר פרקי על התלמוד מעל צוארם במוני,
 הראששון לכל אהיך ועדתך אשר ראיתי פנים אל פנים ואשטמח לראותך פראות פני אלהים. אפם הפראה לעיגי בשר אין די לי, כי אם לחבין חפצנתי מה רוח חייך, חלק אלוה טמועל
 אנא הגד נא אדוני; םה תחחשוב אל ישועוע הנוצרי? חהאם דוא נבזה וחדל אישים נתלה ומת בעוני? או חוא מלאך הברית אששר נשא עוינינו במוח, וקם וחי לחביא תשועת עולמים למל המאמינים בו? - אחינו היהודים יפתירו פגים ממנו ולא יחשבוהו, כי הבמיהם ושריהם בימי בית השי הי הרשיעוחהו בבית דינם, וחכמי התלמוד נוֹטים אחריהם ואומרים בי משיח שקר היה, אבל איך אסטוך על אנשים באלה, אשר הפבו דברי אלהים חיים כמעע מראש התורה ועד פופהת כאשר בל חכמי הקראים יתנו לי עדותם בוה? - בוא ראה עוד עי לנו בוּ למל חתמי התלמוד, גדול צדיק וחסיד מרבי עקיבא, כי הוא הראש לדברי המשנה והיסוד למל ההלבות, והוא בעצמו ובפבודי קרא לבני עמו להאמין במשיח שקוה הוא בר בוכבא (בר בו בוזיבא כי כשמו כן הוא) ומה היה טופו? בר בוכבא נפל במלחמתי, ואלפי אלפים יהודים ורי עקיבא בראשם נשחהטו בני דחרגה, וצרות רעות וקשות, עקב המרד ההוא, עברו על שארית עמם וארצם ביםים ההם כמו בימי חורבן הבית. ואם ר' עקיבא ראש לגל העדה، טעה ולא חמיר פני משיחו כי כוזב הוא למה לא יתבן, כי בדוֹר שלבניו, טעו חכבי ישראל ולא הכירו את משיחה האמת כי נאמן הוא. ולבן אשנה אשלש שאלתי, הגר נא נגד משה והנביאים מה תחשוב אל ישוע הנוצדי? וזה שאלתי זאת למורת רוחך, ולא תרצה לבוא במשפט עעמדי, על מה שקרה בשנים קדמוניות; או תשים פניך בי לאמר מה האות וחמופת בידי, להוביח בי ישוע הוא מלך ישראל וגואלו, יהוא מעודו לא גאל את ישראל ולא הא האים חרבות ציון וירושלים? על זאת אענה ואשיב, חן לא נביא ולא אליהו אנבי לקרוא אש טן הששמים להראותך ללמי האבת; אבל לא תקצד ידי להביא אש דת דמן התורה והנביאים, להחרות לעיני השמשי מי הוא קדוש אדני! הלא אתה אבי, קראת את הכתוב אשר נשנה פעמים שלוש (פי בזרע אברהם
 שקר בעולם הם היי לקללה ולא לברבה לכל העמים בי מה לברבח ולדת שאקר ? ובני ישראל עד היום הזה, עוד לא התברכו בם, לא גוים רבים ולא גוי אחד ואק לא עיר אחת, בי לא התיהדו הגוים מעולם, הלתי המעעים מבני אדום אששר נםפחו אל היהודים בהזקת יד החשמומנים; ואם בן איפה איה הבטחות אלהים? וכי תאגר בי החבטחה הזאת עוד תמלא באחרית הימים, אם בן מדוֹע היה למשיםה יעקב וישראל לשמהה למשל ולשנינה? הלא הם יודעי האמת ומחזיקי התורה

Im Selbstverlag des Herausgebers Professor Gustaf Dalman, Bruderstrasse 49, Druck von G. Reusche, beide in Leipzig.
 נע



 געשריבען !" דאם ווארט האם געהאם א פעולה ועיא צ שפמרוך פון צ כישון-מאבער און עם איז גאר געוועוען

 הייליגע תורה געביט. ;ייער זעלטען האט אייצער געוואגט דיא הבורים פּן דיא גאונים מפורםםים צו פֿערגלייטען מים דעם, וואם גאט ברוך הוא האם בעפוילען על פּ פי משה והנביאים, אָדער צוּ אונטערוובען, אויב דאם געו שריבענע איו לכל הפחות פרפראות לחכמה, וואם שיילט צו דעם מענש וואם ליינם דארינען א תעעוג רוחני. נאד
 מלא, אוֹ דאָם וואם דער זידיטשׁוֹבקער אדער סאנוֹער
 פן פון אמת, ווייל עם איו בפירוש טותר דיא דברי התורה,
 חכמה נים, ווָארין דיא מחברים האכען לגמרי נים געקענט דיא יטור החכמה. א מאָהל אין א שמיטה איז


 ברוך הואצ'ם צויינמאָרטען, דאם זענען דיאן דיא מחברים'לעך





 קלוגע אויפריכטיגע מענשען דערגרייכם ? מען האָם זייא




 קייא אויך דעם עוללם הזה צויער און ביטער צו מאבען.
 צייטע, דער שקר האם געבליחט, דיא הנו הנופה איז גע-

 ישראל. דער אמת איז געלעגען אין א ווינקעלע ; תורה, חכמה און מדות טובות זענען גאר ראר געויעוען; רער ווירקליכער פרומער יוד איו געוועוען מבוזה. צונד איו'ט,

עעלויבט השית״ב אנדערש.
דיא ויעלט איו פערשטגענדיגער און נערעכטער
號


ויוען איך האֶב זיא נים אנגענוטען. איך האָב זיא בֹארשטויטען מיט בלוטיגע הענטו,
 וויל גיאט ניט, דיא גאולה זהֵל קומען ?
 פֿן טאָרגען ביז אָווינד צו צעהחנונג (כפרה).



יהוה צדקנו, קום שוין, מיין גואל, ${ }^{3}$ צוין דערקוויק שוּין מיין צרמע, פֿארשםצבטעטע ועעל

דורך דיינע פֿולקאמעעעע זעהגונג !
ה. גהרדאן אין בודאפעטםם•

## 


דיא צייטען זענען שוין בעורת השם פֿאראיבער, און ;ייא וועלין אויך ניט מעהר צוריק קעהרען ; דיא נארישע צייטען מיט זייערע אלטפֿעטערישע בעלי בתים , בתים וואם האבען גרוים רעשפעקטם גיהאם פֿאר אלע בלעטם לעך פאפּיער, ויאָם זענען בעדריקט פיט לשון הקון הודשי

 ביז פֿאר גאר ניט לאננ. ויער ם'האם געהאט צ באקענטען נאמען, הן בעצמו הן בירושה פֿ פין ציינע אבות ; ווער
 לעך, אדער מעשות נוראות, דעם האט מען בעל בליייגט טיט טיטלען, לאנג וויא דער יידישער נלות און זיינע
 און שבחים, וויא א ללה ווען מען קומט פּון חתן״ם צד



 דיא גדולי הדור און על אחת במה ועה ובמה פֿאָר דיא

 ביים פראטטע יאר געויעוען טאקי גלייך וויא תורת
3) ילמיח פ"ג, ישעיה נ"טו.

דורק אונר טערלאג שאן ל. שענבערועעי, ויען (1898).

!
 "לחושיע לד עםי ולעטוד בשיץק
 פתאום - ותשונח לעיניי הופיעח, במראה אש לוחם בסנה אוכלת. شא:ר בהיר יחל שם במדבר ציה, , ואך לא יבער הסנח, אין כל בחלת "םה זה פנגד שם עיני תחוינה ? יישאל חנביא את נפשו, יעביק שאלח, sהאין וח חלום ? דשיון או חמונח ? .אםורה ואראה, התאפק בל אוכלחי.
 . ,בי אדשת קדש המקום חוה, ,אגבי האל, אלהי אבותיך. , עגי עםי ראיתי, צעקתם שמעתי אות םנאקתם עלתה אלי השםים, .עעים לחצם ומבאובם ידעתי, מוארד לחצילו שיד מצרים.
 .על בני ועל פועל ידי תצוני ? .nתעעיק חקר ? תשקול בשאונים ? .האטנם תרחם יותר טפני ? ״עוּר לאבותיך מדורות קדמונים .סוד וה גליתי לידידי הבחירים, בת• גר יהיה ורעם בארץ חצצעגים, מיעבדום ועיו אותם, השצרים השחורים. .בשדיםי ארץ, עת תבל בואחי, .את האדם מבל היצורים בחרתי, .שעשועי היה, בי ענג מצאתי יוזעם טאלהים אך אותו חסרות
 "שהחת את דרבו, טאם בשצותוי ״גלבד ברשת הנחש, ובהבלי ערמתו, *"יודח טגן עדן, מתבל נחלתי.
 "מנבהי שםים, לעוםק מצולח,
 ״בלייו חרוץ על התבל בלה.
 יעברו לפניה, רצים אפ שכים,
 ולארץ מולדתו או ידאה ברוח, על פנפי דעיונו בצשור שטים. שם עגי עםו יחוה - ונםשו תשוח, העובדים בפוך, בויעת אפּים. לבו או יהפה, ומורשיו יסערו, צדת עםו הדל ער נפשו גנעה, ודטעות יצלו עיניו, בנחל בגרו, ותלונה להלהיי רוחו חביעה: . בדוע ? אדון! זוח רבות בשעים "עמי האםל טתחה ידי עם בוזיו עם הצועעים. .עד מתי ? אל רחום ! אהח! עד אנה?
"עד מתי צ אל רחום ! עד מתי ? עד אנח להא חשיב את שבות רעיתך הגבירה ?
.את סגולתך הרמה והערינה, .הנטברת לאםה אל שפחה ארורד ?
"ער מתי לא תקבץ פורות צאנד,
,הותהן למרן ביד עושקיהם כח ? "ער מתי לא תראה בעני עחד, טחקובד כםום טבלי טנוח ? ,


? ?
? ? a
. "אהח אהי ! הרבים והחלשים ! "חים גדול שברכם, שי ירפא לבם ? :ם ם ק ק
渵 ,
 -

＂ת במיך יתן לעםו חאורח，
，תורה חרשה，טבלל פל יוסית ，נקיה ובהירה，צחה וטהורה， ＂תורת חסד ואהבה，טבלי כל דופי． ，בתוך יהי נרירן טאחיו הרבנים， ，אששו את נפשו יקיביב למעם， ״גם אותו יואילו לםקל באבנים， ，אשר נשא חליים，פבל שבאובש．
המטוך גם הוא יהיה גואל ימוּשיע， ，הוֹר בואל הנפשות，לא גואל הגויות，
 ״，
＂ובשו לך בסנה בתמונה שפלה， ，אלהים קדושים בענוה הופיע， מבן גם המשיה במתר קיצים יתנלה ״על עץ הצלב לעיני כל כבוֹשע．
＂בהוציאך את העם הזה טשצרים ＂לארץ ענען，תעבירם בים טים，
 ＂לםאםיניו התמימים בהטכלש במים．
 ，הוא יהדש את בריאת האדם השםל，
 ״אור בהיר יהי ליושבים בערםל．。לקקים טן המתים הוא יהיה בבורים ，ענגי האלילים בליל יגרש， ״אור חדש יופיע לארץ ולדוים， ＂מכום ישראל קוצים ישרש．
תודתך תהיה אך כמנהלת ，אל האשר הנצחי，אל אור הששיח， סבדמות וצל אל התורה המנחלת ，טלצות השםים，ושמהת הרוח． ＂ועתה לבה נא אל פרעה הפרוע， ＂להוציא את עמי ישראל טמצרים，
 ｜，הגואל הצדוק בשלמות השטים．
．או דבן היחיד חגואל המוּשיע， ．להתציל את האדם טבור צלטוח， ．ארצה כעבד הואיל להופיע， ．להשטּיל את נפשו，ולהכנע עד טות． ．להביא את נפשו עולה תםישת， ，להפציא להאדם פליחה וכברוד， ．להנהיל לטאטיניי ישועה ונחטה， ．לפדורתם ולהצילם םן הםוה הנורא． ．עעך המתגורו בארץ עצרים， ． ， ．וליד השפחות＊）נמברה לאשה．
。בשׁחר יבשר אור נגה השמש， ．טראה וישועה לכל דכהי רוהו．
 תות ．תולויוהיך ועקריך נגה יפיצוּ， －יאירו הדרך，אל הבא אחריך，
 ＊קרי אור המשיה בפל מפעליך．
 ，נביא אלהים יהיה，צדיק תשים，
 ．בתוך יוצא טשםט לגוים ולאוטים．
 ．להשית עוללים תטיםים，יונקי ששרים， ．ובטוך ימלט בםלה נפלאה， ． ．כמוך גם הוא תהא צפפומה לידתו，
 לוא יבין איש חייר，לא ידע קבורהו ．מותתו וענייזו וקומו מן הקבר．
 ．אלפי אנשים בםדבו ישביע， ．במהים וצמאים ישקח עים חיים， ．טמקור החסו，שטעין הנובע．
． h esesp ．
＊
．
 ．．．．！！！！！

פתאום－ותטונח לעיניי הופיעה， פמראה אש לוהש בסנה אוכלתת， תאמור בהיר יהל שם בשדבר ציהו， ，אך לא יבער הסנה，אין כל נחלת．

״״
 ．האין זה חלום ？דמיון או תמונה？ ״א״
 האל תקרב הלום，של נעליך． ，מי אדמת קדש המקום הוה， a אגכי האל，אלהי אבותיך．

מעני עםי ראיתי，צעקתם שמעתי， nנקמתם עלתה אלי השםםים， ＂ענים לחצם ומבאובם ירעתי， ״וּארד להצילו עיד עצרים．
 ， ？
．האטנם תרחם יותר פמני ？
 סטוד וה גליתי לידידי הבהירים，。בּ גר יהיה זרעם בארץ הבעעצםם， ．ועבדום וענו אותם，השצרים השחווים．
＂מקדמי ארץ，עת תבל בראתי，
，את האדם מבל היצורים בחרתי ，שעשועי חיה，בו עני מצאתיו קוזעם טאלהים אך אותו חםרתי．
 ＂שאחת את דרובו，שאפ בשצותותו， ＂גלבד ברשת הנחש，ובחבלי ערמתו， ＂ויודה טנן עדן，םתבל נחלתו．
 ＂םבבהי שעים，לעםקי טצולחו，
＂המיט שואה על בל，טות ורצח，


חותת געיםוח，יכרינוח יקרים， נברו לסניו，רצים אח שבים， גשי עלומים，שעשועועי געורים， מים עברו יזבור．כצללי עבים． ＇ארן טולדתו או ידאה ברוח， ל＇פנסי דמיומו כצפור שטים． ום עני עםו יחוה－ונבשו תשוחו， ועובדים בפרך，ביעת אפּים． בו או יהמה，ומורשיו יסערו， ：רת עםו הדל עד נפשורו נגעה， רםעות יאלו עיניו，בנחל נגרוי תלונה לאלהיו רוחו הביעה：
שדוע 9 אדון ！זה רבות בשנים עם• האםל
תחת ידי עם בוזי，עם הצוענים． ער מתי ？אל רחום ！אהה ！עד אנה ？ ועד טתי ？אל רחום ！עד טתי ？עד אנה ．לא תשיב את שבות רעיחך הנבירה ？ ．את טגולתך הרכה והעדינמוֹ， ，חנטברת לאמה אל שפחה ארווה ？

．חנתן למרן ביד עושקיהם כחה בוּ
＂עד טתי לא תראה בעני עמך，。＂חעובד כםום מבלי טנוח ？ ．בעבודת פרך，בחומר ולבנים， ＂בכל עבודה בשדהו בתוםים עהמוחים

－צולי הבשר，בני חב הארורים ？
 ＂האטנם הרעו מבל טתי חלד ？ ．בי תאטם אזנך לקול שוּעתם，
．
．אחה אחי！הרבים והחלשים！ ，בים גדול שברכם，מי ירפא לכם ？ ． ．אין לכם טנחם，טי יחמול עליבם ？


，










 עליני למעמםה, ולא אנדנו למעמחה על אחדרים ; אבל פל זה קרה לגו בשעה שתבהו עלינו צרות
 קמו נד אחד הרחק באד מאדם העיר, על כן עלו עשבים בלהיינו ומצאהנו כל הרעה אשר מצאתנו; על בן דור הולך ודור בא יעולמגו החמישי עומי ומד ואיץ םתעורו ומתעודד בנו לשנוחו ולתקיו ולהחאימו עם תנאי החיים, בי בעוד רוח אלדים מתהלך בקרב
 ומשםם שלום, היו אבני פנה ומוסדות דתו ונמום קבצן, וגם אהרי בן בנוח שבט הרשע על גורל עמו ובני ישראל התמוטטו מזכיותיהם המדיניניות ויהיי לעם הרוה, היו נוצרי הדת משתבחוים לא בשמירח מעששה המצווחת, שכל עיקרן אינו אלא להלהדיב את הלב ולהביא בקרבו שביבי אש דת ורגשי צדק ויושיר, אלא בקיומו של עאור התורה עשו לור לה

 התורה לא היו שוות בעיניהם לדבר אחד מן התורה" (מיסודותיה הרוחניים והנצחיים, ירוש' פאד פט"א) בי המצוה החוכה נתנה ניש לה הוק וגבול במקום וחתק וגבול בזמן, וכיון שנעהקה ממקום למקום או
 ובטלה ; להא בן המאור שבתורה שהוא הרוח הוח המחהלךך

 לעתיר לבא הוא , המאור הזה לא ידעך, בי עוד יאיר נתיב בדרםי החיים החדשים ויחדש תורת היים
 ההורה חהוכה" ומוגבלה בפרטיהו, רק ״״כללות נאטרו למשה מומיני והפרטים עשתגים למי המקום והזמן, שאלמלא כן, רצוני : ״אלו נתנד התורה התוכה ומרםי מעשי המצווח היו מובגלים מבל צד לא היתה לרגל עמידה (ירושלם), בי בהשתגוה העמתים
 קבוצי בני האדם טשתנה למי המקום ולם הזמן ואי ואי אפשר שיהנהגו עלםי חוקים קבועים ועומדים בשעה" שהחיים פושטים צורה ולובשים צורה והולילים
 חזהר, שרק על שמירת מאור התורה וכלליותה הוזהרי,


 m


 עור להקרות מקרה זר כמו שקרחה ביבו יאשי ועיהו יק שבמלכים, בי בהוציאם את הכסך המובא בית
 " "
 א את התודה לפני הקחל מאיש ועד אשה וכל | לשמוע", , וייקרא בו לפגי הרחוב נגד האנשים שים והמבינים וצוני כל העם אל טמר החורה", שׁוּ ופו" והלוים טענים את העם לתורה" באו
 אש קבע לדורות וםי הבניםה, שבהם יהיו קורין ום בומומי ותקן תקנות אחרוח נחוצות לשעתן


שחך דתקופה האאת לא האריבה יצים הרבה שקמח הקופת דאםלה היא תקופת הרבנים,

. התקוםה האחרונה הזאת דאריטה ימים ים יותר ?

 |עידיה יעמוד בם טעמם דוטוב ולא יגום לחם, אבל 1

 ואה ישעיה וירשזה ושאר דנביאים, הביאה לעמנו㖃 . . . ואלו קרה זה בשעה שהיו הי יש ישראל מקור ה和


הערויפגעגעבען

## 


לייפציגים, שבט התרנ״ד.
Leipzig, Januar 1894.



און האָבען קיִן כפרה, קיין קרבן, אונזערע יללות יוערדין שטענדיג געיעמערום זייט האָסט אויך אונם געשיקט דעם דעם חורבן, מיר יאָמערען, מיר קלאֵגען טאג און נאבט איבער דיא חטאים, דיא אייזערנע בייטין,

 חנניה ברלינר.

## קול קורא ביה לודה פָּן יחיאל ליבטענשםיין. <br> .

נאָך איינע גרויםע פֿראגע וויל היך פֿראגען



 בהעוחת והובחתיו בשבם אבשים ובניעי בני אדם, וחסדי לא יםור טמנו כאשר המירותי מעם שאול אשר השר הסירותי מלפניך, ונאםן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, בםאך
 טבטיח גיווען צו דוד המלך, דאם זייו טראחו זאל ביו

א" (פרייא נצֵך יוליאום שםורם)

## $\cdots$

צוואר דערדריקט מען אונס נים מעהר אצונד מיט פֿ פיער, שויערט און שרעקליבע קוויילען ;
 יםורים, מכות ניט צום דערציילען.
 וזואן ויירד גאט אייך קיחין ציון בעגלייטען ? וואן שיק'ן אייך דען קעניג, דען רעטםער ? און דוא גאָּ קוקטם צו פּון דער ווייטען ?

## .




 יצאן וועםטו בויען ציון, דיא הייליגע שטאד, רושלים, וויא אין פֿתריגע צייטען
ציר זענען שִין פֿון דעם זוארטען מאםם,
 -
וונם דריקען דיא וינד ביו צי דער ערד


Leipzig, Februar 1894.
 בפר נחום בגליל (ענדע), נאך פראנץ דעלימש. - וואם איזם גלויבען, פאוֹ פ. ווערבער. -
 בוּ דיא ארצי הלבגון, דיא רויוין בּון שַעלד,


 און שילה האָב איך נים געפוֹנען.
 יצהרטויזענדען זיינען פֿארשוואונען.
דער קול פּין אנביא איז שטויל, און איך קען
 און שילה האֲב איך ניע געבונען.
 נָאך ענדע פּון זיבעציג יאֶהרען.


 און ארץ ישראל אין שערקעשע הענד -


1) יחוקאל ל"וי. 2 ( בראשית טצמו.

וּתשם ה׳ טעל אדעתם באן ובחמה
ובקצף גדול וישלנם אל אוץ אחרות
כיום חהה, הנמתרות להי אלחינו
והנגלות לני ולבניגו.
(דבנים כיז י"חיח).





 קיין היים, אוּ קיין רוה, אין קיין פרידען.


 וויל איך איהם נאך צייון בעגלייטען. ציא ויצם ויצא אמוטטער, אין טרויער בּארוענקט,
 געבייגט ויא אין בבל בَארצייטען.

פּן דעם בית המקדש איו יעדערער שמיין



הערויפגעגעבשן
-*以





האב איך א שטארקען שפרונג געמאבט איבער דיא ה ה חושך, איך האב בעטרעטען א ועע וואם יערער יהוח ובפרט דיא רבנים, האבען איהם אויפנעווייכט וויא

 רעליגיאן) יוארין איך האב אין איח איהם דערקענט רע דערלייזער צוּן דער וועלם, דעם אמת'ן מושיע, רעם משי
 בודאי צייער ועינדערלך פֿאָרקאָמען, ליעבער לעוער, אבְע

 שטגארק חוקר ורורש צו זיין נאך דעם צואהרען עיטע וואם קען אונו בני יהודה וישראל ברענגען דיא אמת ישועה, צו זובען נאך דער ואלב וואם קען גרינדלי
 וואם וחאוינן אין זייערע אייגענע לענדר אין וחאם ווערדת רענירט בּון זייער אייגענע ממשלה, שאכען אין היינטיג צייטן גרוים אנשטגרענגונג און בעמיהן זיך עים אל בחות, צייער פֿאלקםשטאנד (מעמד הלאומי) צו דערהייב
 מיר זענין אויף דער גאנצער ערד פֿערשפריים, צערשטי קעלט און צעריםן ועיא א געקוילעוטע בהמה פון דון דע קאצב, און צוויששן אונו אהיו קיון אחדות נים, א יעד
 גאר ניט אֶן, וחאם זיין פֿאלק האם צי ליידן און אוים

## 

ועהםטו יעקב יענען שטערען,
וואם ער שיינם א פראכט ?
 בטל ווערד דיא נאפט.

גָּטעם רחגים, גהָטעם ליעבע באבט פֿ פן איהר אתל. און דיא גלות נאבט, דיא טריבע, ויערד דיר, יעקב, העלל !




יעק= ביוט דורך זינד געפאלעטן,
שטוייא אוימ, בעםער דיך !
ועעלען דיר לייכטען יענע שטראהלען :
ס'חדר יונגע.
כוכב של משיח.
."

 טיעף איינגעדרונגען אין קדשי קדשים און מיט קוראש


:ipzig, Juli 1895. לייפציגו תמוז התרנ"ה.



בחינם אחן געלד.

 דאם וא:








 עַאטען און חיטען ,בחינם אָהן געלד".
 לאמיר איהם זיצנען הייליגע ליעםעם ער וועט אונו געע
 פ. ליעוח.







gu! nemat susead! tul.


 4.aEa! s! mana! alal ge! ver! darral galeal calek lit sira neala




 נוטצען ויאם םיר געניעםען ציינען קליינען








 eanea sura ḑura dxaca gul La ו

















 Laracoracu seransqual eruscal

 gatimatige si thelall LNe bal Ea-


 מעםםיג נאך גאלאטשץ צי דיא ציא זיטצוניען




י. שׂינקעלשטיין.


 E*sLdurton wot 5ass u! Earn L, tewed



 בפעם דבוי נחוטים ואהבה מהבשורה

幺m!
















 แ!


 Lenter artb
אך הוא










高
 עםיין העתלץ מאוטי געבריענט, ויעני איך בין Nolle hiva ent taemen sta guce
 puat Luytar olatul giltseoa!





 E.an Numata nheal tarml: -





 89


wold maxith mank old wind hanl Eutur gind 49




99



 99



 79
 uda bakl loa ghean



## © 8






## โ9






## 09

 whut ol der bant dhy sulu



69
เNuLull Ext ra aexs twhirald


坛

 nelala dhura sul nelala batathal







EnN Lath gararl gatneaygut

## LKL ERFRK!



 tígeal st bra maneda! dman! st ac








 98 $\stackrel{\infty}{\infty}$
$\qquad$ 2

$$
1.2
$$



## 

 wrua h, eLe hati'
IOI
ועון איש ואיש עליו פקדחי.

$$
98
$$ G! :"LNく,






NL L, amene umdily of Erc wLo



94
על האדם ברא לכבודו על הארץ
אלה
אך עת בוא קצי עוד לא ידעתי.
 92 למרד בו ולדמות אליו.

[^0]

$$
88
$$

 amels bu b $\angle 8$
י הםעם לא שקר דבַּי

 re cestu eul $4 \times$ Nat.



## 


 88

## WOU LIW Wine ENOM <br>  <br> 

88



$$
08
$$




 64

 אך אדו נא טעט ואחלק ביניבם
1.4 lush haml nis hot aena

78
8
18
encl eudulu wal Eiaga



 בישמותם ：אב ובץ ורוֹה הקדוש． וֹ הצדדים הצדק והמשפט

 －יהיו המעין，



דצֵרום וואָללען וֵיר א＇דען ויועלבע קעגע אמן ליבען אנגער ברודער ישוע

## לשבת גחה

＋ 9
 ער דערשט


 ；גיא
 －葠

 פטהּ －范

## 



$$
\begin{aligned}
& \text { ジッグ }
\end{aligned}
$$

די゙
דער פויגעל דی゙
！ （














 － 4.420 HKu＊Hutur rexqa bl Lia ntel eut ENL＂








5 Eean山以

Lus Nemen：

Wn．！




 Gsury
 N以L












 बกロ










 E．24 L！




 นеん．





 ：







 －





 ！nert بロaman Lodecn tu

 －NuL Nat E－
 ¢







 N Een an Lus ame
 ¢－NはL ELIE

> a NuGen a
以心和

 ： 000ス以！ ＂ru！tr weca no


 EN． NL LL EEL LEC：ant












 a














 GLAN Edmuta









 Nemb hut Not int an mued heand cillt

NEC

























 ：





 ค










 Hut ，hint auscart Ewan Nou Noull be

的




 － ：大：11 antu arax







N $=-$－Lll
 x－：！Lu Lin swact


 ニaxana x E＋ 48
＂ 2







 Ha; La;
枟
caide เacu 4
 LCK. "unte No. -































 2ul, -













 E.a











3 TH 3




















「リコロ シール
























 ルールー（？














 ：ージタ N゙ー ール ロニー





















乌 ールー



＂ی


門湔

 ジロ ジニボージッ
＋

茳



 N＂
man

年
＝

 צ
 900－

ת









[^1]


## לשׁת

$+7{ }^{49} 119$



## אחרות דמלהים



 בשמותם: אב ומן ורוֹה הקדוּש.








היה
















 שם על עצבה : ״אגני אלהי אביך" ובן אומר

 "ומלאק




 אל משה : "של געליך מעל רגליך, בי המקום





 "שליחותו והתגלוחתי."
ומעתה באשר אנהני בדבים באחדוה דאל, אין לני רשות להשתמש במלה ״חהיד" בעבוד שהחוח הקידשת פרצוף השלישי מעצם דהלהות,


 בעבור היחת בצויריב לדעהגי בנתבי הקודש באומן אשר יש למל אחד פציאות קיםתה ולם
 ובאמה הם אחד גםדי שמאחדים בתבלית האחדות, מהוברים וצמודים יחדיו בקשר אמיץ לה יפרדו





 חנ״יל, כי מלת ״אחדר" חורה על צהדדות מרבבת
 ויחוי אחד בידי, וכן שמת (ב״ו י״א) וחבורת את



 יבן נימו אחדות השלוֹש בביכת הבתנים (במדבי

 ״": ג') אחד לאבו, צחד לגי, ואחד לאוח הקודש. ובן בתחלת מעשה הביאיאה אימר : ״ברא אלהים"





 שט אלדים שלשה פעמים : "ויבל אלחים" ״ויברך אלהים" "אשר בדא אלהים" להורות צאת. ובהדלים




 דוא האב ורוח טיט הוא הרחה הקודש. וכן שם



 מעודי המלאך הנואל אותי שמל רע יברך החי ומד



 （הוא לידת נביאת המשיה בעולם）יצבדה הבהת
 הנוצרי，נהן למקדש לדומאטינים בו，ולאבן נק＂

ועיין עוד ירעיה ה׳ ד', ה׳ וכ״א.

 הת השתאר אותו בשלה אחד ！ועל פוה （ס＂：）והמה מרו ועצבו אה



















 דיילצים．




בין 17积



 דתד איבערצייגונג געקאממעען דאם ישוע איוט

 קִיםטליבען גליובען．א＂ן דעם יאֵהד 1799 ＂ ארבייט．אונד ראבע איינע צייט שטודירט \％ 1805
 אונד האבע געצארביטעט ביז 1816 דאן －צֵּ荤

程郎 1828
号

וחהאמונה ולמה עברו שני אלפים שנה פשני אלפים תהו, ואין
תשועה לישוראל לגוי ולאדם יחד? הלא דבר הוא?
אשר לואת אפתה פי ואקרא, בי בים בים בית הששני בא
האדון אל היבלו, ונתן אטת וברית חדּשה להיות לברבה לכל
משפחחות האדמה, בכל הכתוב בטםר ברית החדשה. ואם
גוים רבים נוצרים השהיתה דרכם וטק;לליהם, ויהיו לצנינים
ולעקרבים ולא לברבה בקרב האריץ; בל ואה עת לת, לא על
פי הדת והתורה, כי אם להפך, לא בדת ולא בתודו בי צמש
אחרי מצות אנשים מלומדה, ולא הלבו בעקבות הטשיה לתשדת
עיני פבודו, ועור יבוא יום כי יתקני את אשר העוחו ובאור
פני מלך חיים יהלבון. ובני ישראל אשר בגדו בטלבות בית

היום אשר ישובו לבקש את אלהיהם ואת דוד טלכם; בי וק
 בי דבר ה׳ בפי משה והנביאים אמת، וכל האדם כוזב.
שא נא אדוני! כי לא בעזות וטרםה כי אם בעצוה
ואהבה אני בותב דברים אלה על הםפר, בי דטר ה"
 בראותי בני ציון היקרים תועים ונדחים כמוכים בסנורים, לא
ידעי במה ציושעו, כי אין להם חיי עולם הבא - אי איץ לדם
הלק ונחלה וממשלה בארץ כבל העמים, ואין להם כהן חוח לה

בי התורה עץ היים היא למחזיקים בה התהורה בלא טשטוה,
בעץ הדר בלא פרי, ובגרן מלא תבן ולא בר; בי טשיח ח


 טעל ספרי הקדש, למי נשבע ה" ולא ינהם לאטר ,אתחה טק

 מחלל מפשעינו ובחבורתו נרפא לנו; צמחה צדיק צסה דוֹ



 נגצצא באמונת ישוע הנוצרי, ומה צדקה לו, לדוחת לאצד שם

ולהביא ישועת ה' עד קצה הארץ.


 שמשך לעת ערב תראה אור, הוא אור פי בּ האלהיב, אשר רם ונשא וגבה מאד, ובםאו בשמש נגד פעי ה'. או ישנה אחריתך מראשיתך, ביתפתח שער חגאולהוהתשעועה לבצי ביתך ולעיתך עדת ישרים ותמימים. והיה שטך אברהם השני, אב בישראל לבל שומר ברית החדשה, ורם לכל העצים אשר ישמעון שמעך ולא תירא משוד המות, בי נפש אדוני צרורה בצרור התיים,

ובשלום תבוא אלי קבר, ושבבת וערבה שנתך. - -
ואת התפלה והתהנה ממקור לב עבדך דוד זלקינצאןם

ידברו נאצוּת וגדוּפים, למה ירע בעיני פי חרפות הרפיו נפלו עליו, הלא בו דבקה נפשׁי לשאת חרפתו וכבודו, וזה פל בבודי והדרי. - בוי
אמנם זה במה נבסף גבספתי לראות את אהי בני עמי מחהיקי המקרא, אשר פרקי עול התלמוד מעל צוארם כמוני ודבר הי לבדו נר לרגלם ואור לנתיבתם ואתה אדול ואי הוא הוא הראשון לבל אהיך ועדתך אשר ראיתי פנים אל פנים ואשמח לראותך בראות פני אלהים. אפם המראה לעיני בשר אין די לי, כי אם להבין חפצתי מה רוח הייך, חלק אלוה ממעל אשר חלק לך; ולכן שאלה אחת אשאלך וגדולה היא אלי ואי אנא המד נא אדוני, מה תחשוב אל ישוע הנוצרי? האם חוא נבוה וחדל אישים נתלה ומת בעונו? או הוא מלאך הברית אשר נשא עונינו במותו, וקם וחי להביא תשועת עולגים לבל המאמינים בו? - אהינו היהודים יסתירו פנים ממנו ולא יחשבוחה, בי חכםיהם ושריהם בימי בית השני הרשיעיחהו בבית דינם, וחכמי התלמודנוטים אחריהם ואומרים כי משיח שקר חיה, אבל איך אסטוך על אנשים כאלה, אשר הפבו דברי אלהים חיים בטעם מראש התורה ועד פופה, כאשר כל חפבי הקראים יתנו לי עדותם בזה? - בוא ראה עוד עו צי לנו בכל חכמי התלמוד, גדול צדיק וחפיד מרבי עקיבא כי הוא הראש לדברי המשנגה והיסוד לכל ההלטות, והוא בעצמו ובבנודו
 כוזיבא כי כשמו כן הוא) ומה היה טוצו? בר כוכבא נםל במלחמתו, ואלפי אלפים יהודים ור' עקיבא בראשם נשהחוּ בגי החרגה, וצרות רעות וקשות, עקב המרד התואה, עברו על שארית עמם וארצם בימים ההם במו בימי חורבן הבית. ואם ר" עקיבא ראש לבל העדה، טעה ולא הביר פני טשיחו בי בוזב הוא, למה לא יתבן, כי בדור שלפניו, טעו חכמי ישראל ולא הבירו את משיה האמת כי נאמן הוא. ולבן אשנה אשלש שׂאלתי, הנד נא נגד טשה והנביאים، מה תחשוּ אל ישוע הנוצרי? -
ואם שאלתי ואת למורת רוחך, ולא תרצה לבוא במשפם
עעמדי, על מה ששקרה בשנים קדמוניות; או תשים פניך בי לאמר מה האות והמופת בידי, להוביח כי ישוע הוא מלך ישראל ונואלו, והוא מעודו לא גאל את ישראל ולא הקים האים חרבות ציון וירושלים? על זאת אענה ואשיב, חן לא נביא
 אבל לא תקצר ידי להביא אשׁ דת מן התורה והנביאים, להורות לעיני השמשׁ מי חוא קדוש אדני! הלא אתה אבי קראת את הכתוב אשר נשנה פעמים שלוש (כי בזרע אברהם יתברכו כל גויי הארץ) ואם ישוע שלוֹוחיו ותלמידיי נתנו דת שקר בעולם, הם היו לקללה ולא לברכה למל העמים בי מה לברבה ולדת שקר? ובני ישראל עד היום הזה, עוד לא התברבו בם, לא גוים רבים ולא גוי אחד ואם לא עיר אחת, כי לא חתיהרו הגוים מעולם, זולתי המעטים מבני אדום אשר נמפחו אל היהודים בהזקת יד החשמונאים; ואם בן איפה איה הבטחות אלהים? וכי תאמר בי ההבטחה הזאת עוד תמלא באחרית הימים, אם בן מדוֹע חיח למשיפה יעקב וישראל לשמה למשל ולשנינה? הלא הם יורעי האמת ומחויקי התורה

ואאם פּאר איין גרויםער בחן ער איום גיועוין דאם אברהם אבינו האט איהם גיגעבין מעשׁר פֿאָן אללעם، אונד דעם כהן האבין מיר אללע וואס גלויבין אין ישוע הנצליב, ניט ועי
 גימוסט ברענגין איין אנדער קרבן דענן דם פרים ואלים האם ניט גיקאננט מיט איין מאל אוועקנעהםמין דיא זינדע פֿאָן ישראל, אבער דער פחן מלביצדק ישוע הגוצרי האט מיט איין מאל גיבראבט א קרבן דמו נפשו בעד חוטאת כל חהוים וואם ערקענין איהם אונד געהין אין זיינע ויעוין און דארום ווייל ער איזם א אה בהן לעולם על דברתי מלבי צדקי", האבין מצר שטענינדיג איין מלאך מלי"ץ פֿאר אונוערע זינדע, כי חוא יושב ליםין האב עד בא יבא בבבוד וחדר
 זאגט באנרתו ה״א (1,9): אם נתודה את חטאתינו נאםן הוא וצדיק לםלוח לנו את חטאתינו ולחהרנו מכל עון ושם (2, 1-2): בני הנגי כותב לכם את ואת לבלחי תחטהאו ואם יחטה איש יש לני מליץ לפני אבינו ישוע המשיח הציח הצדיק ודוא כפרה על חטאתינו ולא על חטאתיצי לבו לבד בי גם על הטאת כל העולם. - ומי יתן וישימו אל לבם בני ישראלת אחי לפי הבשר, את גודל החגא הזה אשׁר זה כאלפים שנה הם מואסים את האהבה הגדולה הואת, ומה יעשו ליום פקודה

עת כי יבא בן האלההים לשפום את החיים ואת המתים?

$$
\begin{gathered}
\text { מאת ידיאל }
\end{gathered}
$$

בנומער 7 שנה שניה לברית עם צד 51 על דברי דעליטש
 בנים לרוצחי המשיח, בעבור כי או כבר היי היהורים מפוזרים בבל קצוני תבל ורבים מן היהודים לא ידעו בלל מהופעת המשיח ומן הריגתו כוּ, העירותי על זה וכתבתי: ושרוא ליו מאריה לה"ך יוסף ראבינאוויטש שכתב בדרשותו באוקן אחר פו' ושם העתקתי דבריו שלא כחוֹגן*). ובהיותי בקעשיגובוב אצלו הראה לי שלא היתה בונתו לרעה חאוז ובעבור שלא באו ליתן יד לפושעים לרדות בו ולגולל מעליי אשמה גדולה בולה בקש ממני להעתיק דבריו בדרושׁ שלו (בספר לבו ונשובה) אות באות ככתיבתן, 'והקוראים יקראו דבריו בשים לב והמזכים

ייבוהו וידינו אותו לכן זכות، וזה לשונו: גומעתה בהביטנו בשים לב על התמונה שמצנת לגו התורה בהמצוה להקרות ערי טקלט למען יצום שמה פל

[^2]פֿארשטעהין דיא ויערטער: ״אל תחשבו פי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים לא באתי להפר כי אם למלאת״.

 14, 5): ״בי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת
 וויא ישוע המשִּיח? דאם ער זיך זעלבטם טקריב גיועעין

 .הן גם בעד הצדיק יקשה לאיש למות ורק למות בעד חטוב
 אלינו בי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חהאיםו, און דאם זהאגט דער צֵפאָטעעל (שם 10، 4): בי המשיח תמלית התורה לצדקת כל המאמין בו. צה ועויא דער תלמוד זאוגם במטבת


וואר, דאס ישוע הנוצרי איזו גיווען דער אמת-ף משיה בן אלהים איזט מיר דאָך איין גרוים וואונדער, ווארום האבין דיא יודין בין בימי המשיח נים גיוואללט איהם גלויבין? זייא זענין דאָך גיוישיץן פופרים ופרושים אונד האבין גוט גיוואוטט דיא היא הייליגע שריפּם, ווארום האבען זייא נים פע ערשטאנדין, דאם ישוע הנוצרי איזו מששיה יהוה נאֵך אללע אותות ומוּפתים דאם
 וואונרערן, דאם דיא פופרים פעים דיא פרושים עים דיצ כהנים הגדלים, פיט אללע בעלי-התורה، האבין איהם ניט גיגלויבט, נאר דעד המון עם, דענן דאם זאגם דער הערד ישוע זעלבסט (לוקאם 21, 10): בשעעה התיא עלץ ישוע ברוח הקידש ריאמר אודך האב אדון השמים והארץץ מי הסתרת את אלה מן החפמים והנבונים וגליתם לעוללים הן אבי כי בן היה רצון מלפניך". דענן צייא האבין זעלבםט נים גיקאבננט
 (7,41-42 המן חמליל יבא המשיח הלא הכתוב אמר כי מזרע דוד ומכם וער בית לחם מקום דוד יצא המשיחי. אונד קייפא וואם איזם גיוועיץ דער כהן הראש אין דעם יאַר, האט גיועעהין בנבואהת דאם איינער דארף שטערבין פּיר דאם נאנצי פֿאָּקי ער האם אבער נים פֿארשטאאנין וחאם דאם באדייטעט (שם (ש2 52-49). דענן ויענן אללע יודין ערקענין אין איהם משיח יהוה וחאלמין

 עצת יהוה איזט גיוועין מקדם, דאם משיח דארף פֿריעה
 זעלבםט איין זבח כפרה ברענגין פֿיר חער גאננצער וועלט. ניט זהָ וויא דער בהן גדול האט אללע יאהר גיבראכם איין כפרה בדם פרים ואלים ושעירים צהָנדערן פים זיין זעלבטם בלוט, דעגן ער אִיזה גיוועהזין דער כהן, וואס אויף איהם זאנם דוד המלך (תהלים 4, 110): גנשבע יהוה ולא ינחם אתה כחן לעולם על דברתי מלכי צדק״. דאם איזט דער מלכי צדק, דאם אברהם האט איהם גיגעבין מעשר הקל. זעה

דאם איזט א שׁיינע נייע יודישע שוהל אין קישיגינעוו. איך
 זייגען אוין געמאבט, ליכט ברעננט, דער פגָּליציצא-מאַנן
 דאט מיך זייער געוחאונדערט. וחאם איזם דאם? פראם איך


 דיא משורחים וינגען דעם פזמון טליחת ליום פפור קטן: אתשמנו מבל עם בושנו מכל דור ועדין לא שבוי טתעותיעו ואיך נעיזו פנינו ונקשה ערפני לומר לפניך צדיקים אנחדנו ולא

 גורו אויםגעזונעען דיא ווערטער: שועדין לא שבנו מתעותיגו


 איזט וואהר ״עדין לא שבתם מתעותיכם", נאר דאם איזום אייער אונגליק דאם איהר ווייםם ניט אין וואם איציער זיצד

 אייער טלית איזה עיט. פסולדיגע ציציתת אהדער איחה האם ניט אויטנעהערם אים ראש השנה דיא ״שלושים קולות לערבב את הששטן" אדרער איהר זיינם נים נזהר געועון פאן חםץ בפסח במשחו, אונד נאך כדומה ואלבע חטהאים. נין ברודער! ניט דאם איזט אייער זינד, חטהתבם וחהאת אבותיבם. ;אנט מיר מיינע ליעבע ברודער, עם איזה שוין
 געוחארען פֿן ארצם הקדושה ארץ ישראל, אונד ביז יעצם האבען זייא ניט אויפגעהערט צו בעטען צו דעש לעבענ-


 יהוה ;אלל קיצא פוּן יעם גלות אויםלייזען אונד נאך אמשהל

 ציון. אונד דָאך הערט גָאטט נים זייער געשרייא אונד זייערע
 צייערע אויגען פּן טרערען! וחארום איוט דאס? ווארום האם
 גבאבער וואנד ער זאל ניט הערען אייער געשרייא? ויארום
 נים הערענדיג? האם דענן יהוה פון עווינ זה געטהאן צוּ



 אונטער דער שווערער ארבייט זאנט דער פסוק וייעקי בני ישראל . . . ותעל שועתם אל אלהים טן העבודה" (שמוחת

מפה נפש בשגנה ולא ימות הרוצח עד עמדו לפני העדה למשפם ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימת בות יומת המכה רוצח הוא גואל הדם הוא ימית את הרוצחת בפגעו בו, ואם בפתע בלא איבה הדפו והוא לא אויב לו ולא טבקשם רעהו והצילי העדה את הרוצח מיד גואל חדם והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר ינום שמה וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמון הקדשו, ואהרי שזת הכהן הגדול ישוּב הרוצח אל ארץ אהוזתו, כי הדם הוא דחניף את הארץ ולארץ לא יכופר ברם אשר שפחך בה בי אם בדם שופבו, אנהנו קוראים עמורש בי יען שאבותינו בעלי קשי ערף ערלי לב ואזנים החניםו את האריץ אשר ישבו עליה בשפבם דם כל הנביאים (לוקם, י״א 49, 50) והשליחים ורם הקדושו והנקי של בן אלהים ישוע הנצרי *) הרשות ביר העדה האיירופית לשצפוט בין המבה ,היהודים" ובין גנואל הרם״ תלמידי ישוע שהם אחיו ואהיותיו (לוקס ח' 21) על המשפפטים חאלה, ואם אנחנו עוד נקשה ערפנו כאבותינו
 ובמחשבותינו עלילות של אבותינו נגד הנביאים וישוע המשיה ולצעעוק הצלב הצללב ולאמר כי טוב טוב עשו מרצחי הצדיק שצלבבו אותו על צלב על לא חמם עשה ולא מרמה בפיו, או דין רוצח לנו וגואלי הדם מותרים לרצוח ולהמית אותנו במובן מלת רציחה כפי שביאר האדון, לקצוף עלינו ולקרוא אותנו ריקים ופוחזים (מתי ה׳ 21, 22). וצאם פעת אחרי התגלות המשיח וצדקת ישוע אור יצאה כי הוא ולא אחר הוזא המשיחת, אם עתה נודה בפינו ונאמין בלבבנו כי חוא וא היה חכהן חגדול אשוֹר משח אותו אבינו שבשמים (עי רשׁי״) בשטמן הקדש ולקן מותו היה מות הכהן הגדול, אם לפי דברי האדון בתפלתו על הצלב ,אבי טלח להם בי לא ידעו מה הם עושים" או נהיח אנחנו נדונים כמבה נהש בשגנה והצילו העדה האיירופית אותגו מגואל הדם ונשוב אל ארץ אהוזתנו במות המהן הגדול מאחיו הזה האדון ישוֹע המשאיח אשר נתן את נפשו גם בעדנו לנאלנו מכל עול ולטהר לו עם םגלה הזריו במעשים הטובים (לטיטום ב' 14)". אלה דבריו שם ובטוח אני בו כי לטובה היתה כונתו, אך עבר על המאמר גחבטים הזהרו בדבריכם בוּ וכל דבריו המה על דרך דרוש ואין משיבין על הדרוִש:

## 

פון סערגיע רובמאן.
איין געשיבטע אים ערב ראש הורש אלול.
עם איז געווען ی ווארעמער שיינער טאג, ארום 5 אזייגער בין איך געגאנגען פֿארבייא דער הויבער שוהל; ( ${ }^{*}$ (מדבירי, האדון שם למען יבא עליכם פל דם הנשפך וגו' אין ראיה
 עין היטב בדבריו אבל לא בידי אדם. (יל"שי).





מודעד．
מאת דזיאל ליבטענשםיץ．
בנטקער 7 שעה שונה לברית עם צד 51 על דברי רעליםט ג















 （נ）

1 кй תים דאר דיד נים メリッ叫彷 yner กา

 $\beta^{2 \pi}{ }^{5}$ TEN ${ }^{\text {ax }}$ 10 Erk EN
 ＂ ． $49-55$ recmi xm $=$ Ext \％
אנך 7
－ 108：
－ ご $\mathrm{x}^{2}$ － －in ．

gwo y brx oxt 1777 Nog hark pary שע 19 I

 ก עיא טשורףים 14
 ור וֹד

 נוט

 טיך דער אלט בער
 אייצר בTM ב אים שערת טרא צא אייער טליח איזמ มם ม לערבב את השעט חמחץ בעסח בטשו ברודער! נים אבותיכם. זוֹהנט קרוב צו 2,000 י" געווארען פֿן אחר האבען קיצא נים
 שוחתלען צויא שטיינ טאנ דרייא טצמתל יהוח ואל א אוּ דור עבדו נאך א א ציון. אונד ראֶך 7

 ת













 ובאיכה ושנאה נכוזים במשיחת ונאשר ונקים בסיצו ובמחשבוחיע עלילות של אבותיעו ננר הביאיש וישוע הטשיח
 שצצלבו אותע על צלב על לא חםם עשח ולא ערםה בסיו, אוֹ
 בסשבן טלת רציחת כסי שביאב האדון, לקציו עלימו ולקרוא אותעין ריקים ועוחים (מתי ה" 21, 22). ואם כעת אחרי התנלות הסשיח וצדקת 'שוע אור יצאה כי הוא ולא אחר הוא הטשיח, אם עתה נודה בסינו ונאםין בלבבנו כי הוא דיה הנהן חנדול אשר משח אותו אבינו שבשמים (עי רשיוי) בשםן הקדשו ולקן טותי חיה טית הכחחן הנדול, אם לםי דברי האדון בתסלתי על הצלב ,אבי פלח לתם בי לא ידעו פה תם עושיםי או נהיח אנחנו נדונים כמנח נמש בשענה והצילו העדה חאירוסית אותנו טבואל חדם וגשוב אל ארץ אחותחג במצת חכהן חנרול טאחחיו חוח הארון ישוע חמשיח אשר נתן את גמשו נם ذעדנו לגאלט םקל עול ולטוחר לו עם בנליה חורז במעשים חמובים (לטיצוס ב' 14). אלח דבריו שםם ובטוח אני בו בי למובה חיחת טונתו, אך עבר על המאםר ,חכשם חוחרו בדבריכם כוי וכל דבריו הסח על דרך דרושׁ ואין טשיבין על חהרוש.
"
ו ותם וֹא
anno
กрอนт
和
ThK
214
צ כ













 רִּ



 א"ד







 N"リ g1s:
 - ע.

 :א לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתתה לעם הזה ממצרים ועד־דנה". בַאלר דאָּט ער אויך געהערט גאֶטס השובה : „פלחהי כדבריך"• שוּין דורך
 קרבנות, כדי אה ועטן איצער טועט
 זעהט דעם דם הקרבנות קענען מוחל
 צו הערען דעם קול פון דעם נביא יויָה רעדט בשש יהוה. איך אלללע צגנדערע נביאים רערען פון צ גואל,

 בילד שון דעם משיח אלהי ישראל. ירגיה דערציילט שוּן צ ברית חדשדה,


הסתבלות עיונית בתמציה האמונה המשיחיה, תרגום משפת אנגליה ע״ פ. לבר־یּוב.



קארש:
 חתלישחנ לא הדה צויך להאל לידתה םן עצמיוחו, ב: אם בתוך צבציאחה

אישו אינם מוציאים, בי אש בוללים איש את
 באוםן זה באה דאחדהת הדהבהדית של אלהים

 בהד
צx




 התהבות וההחמבלד. הוא סעל יותר מדה במד












 דהמדרטי" ואת בל השוב א"שר השיגו. ביזחד דוא ב



 צל הדורות האלה ? אמנם האא לא יבלה לשום


 ציצור שרוה בענינים ונימוסים מדינים. המדיניות


 המב:אוליהם שיל שדינות משיחיות אחרות בהעבר

ת S Mra .跡



 .




 :





חה אמונה:

:









 שיוחדים לות




 ממששלות חובץ יבלד，להיות קדוטשה בעובן משציחי－



 שדעינה אהדת．אבל ראהו את ההילוק．האיטשלם



















 דנשלאה ההיא ！ובמה עוד נישאד ！






 שׁל ההשתודיא．

 תמשול בהמךינה，או תהרום המדינה את המששׁחיות．










 דגדולות של התביל．
 לראותה בהספרות היצחונית，אמילוי בהשמחהת








 בהנהגתה，באמוֹתה，בתקותה בחי היחד והצבוּד שלדו．




 להמשטׂטים המקובלים והרצון האנוטשי בבילו，הוא






תx：
SHEE

2x5m
ל8， 3
Ex：
TN 1
．
E
73
Ex．
＂
המחּ

היות
א
＂
NETY
Kエu
את
Ni
ח
Eセ\％
－ジּ
－コン・•
．EM！
TMコ
－${ }^{\text {an }}$
aut
M
היא
7xมเ
יצית
אבל
． $127:$
＇יצות．
729
 טוצגטיחו של המשדח. הוא הבא את המועג







 והמטיחה חר הוא. הוא יאה וגחמד וקרוש יצשגנ


 שלול. אבל הוא עיד אינו השומי והמגין; הוא
 בין דאומים: ״מליםי ואלהיד.


אבל גם אמונה חיה אינטה.






 בדוגאל ודמלק, בהמשיח החי לעולמי עד ואשר בידו מסחוחת שאול ומתת. דאמונה החהיה איהת




 זה השובה גבוּדה על מה שמעוריה חויחו, על


 האמת באשור דיא במשיח ישוע, אבל זדם עם

אבל כל צאת אשה אבונה במורד. אין זאת
 במוחו. אן זאת מסוב אמונה אשר המדציה את


 תאונה הסתורית ידרד בין השםצה אחדת הימגו. הם שתחילים בתור הסתוּיקים ומבקריב ומסטים


 אוחת להתיד על קדושחו. הש אים יהולים עיד









 המבקי הנורא והמוציא בשםם על גמשו לא


 בו מבלי -גש ולדבם אודוחהו מבלי החלובוחת.
 של המישיה בחילה לסבצול על הלב. הוא מצוחר






 של קדישת יבן האלהיםם אשד בי בוּה לישודה של אמוּה חרשה.

 בעל גבורה שאאין דוגבתה בעולם בעל סבלנוחת


 באהבתב של הנגאלים על ידו בשאחתחי באהםת אבי שבישמיז.


 התובן האמתי שלל נםשר, את בונתה במילואד, את הבמתה ועחבה תחת אור הנצהיות.


 ראמין והשמע"ע את ואר.











 שומעים מספדי הבשוּ הוּ





 הוא אודות אבי שבבשמיב, אחות האדם והעולם?


;ה להיות רחוקיש פישוע, מישוּ בעצמיותי אשר הוא האמת החד, לעוילםים.

> ב, חם שטיח החי

בשמדברים אנו צ"י החילוק ביץ אבוגה חהיה :אמונה מתחה פונתני היא על הע ה״ אבינתגו ולא על אוסנר. הצנטן מהלים את האוםן. חחילוק היסודי חוא בין משׁיח הי ומציח מת.

 בה - ביחוּ של בה בה. אל נא תעמול הרבה. בהנחחיך את אמונתך,
 בצבצה ומראד, למדוד את ערך מםסלהו. ראה נא רק אם מיוסדה היא על משיחה חח. דאג נא






 על ההברה שללה בהקהלה המצשיחית בבל הדורהת.



 במיציה אינה אמונה כקהילה משיחית או בשיציצה דתית ידועה, שאתונחה, משיחהית. אבל היא אמונה


 האנישים אל מלבות דאלהים.
 הבונחו ההבתוריח. הוא משוםטיע צל די הי הקהלה


 e 17 ל rr $\cdots$ 7 is is

האמוּה במשיח חי ? אבל דאם חוכל להחחיק באגונה חהּ באל חי אשר הסגיד למות את נסש משיחו, אשו המיב את הקותו של חמשיח עצבו
 לתחהיק באמויחך באל בוד ? האסשר בי דהא ראב אחדי שבנגו יזדו אשר רצחה נסשי בו בו

 דואה הוא בצית בגו ואיצ יהול להושיעו. אם ראלחים לא הקים את המשׁה ולא קם ליצדיה:


 בואת יבוליה לחתקים אם דוא משיח הות או
 שלא עולם הנסע ובו בל דחי אבויגתגו.



 במל, או דהא מצעח אישר געיצה יתחר ויחתר








 אורו העצעי. דוא באבר אז והעיבב בהוך קהלחו
 טובב והילך קדימה וישוכח אוחוי הילך קרימה יעויב אוחתי הוילך קדיצה ויעציצה יתר בדיל
 שלו הוג צר של ה־אולונים אצישו עהוחיהם בידם לעסוק בו ובוּ


 בדו, א א דוא חדל שהוית דבר שא הערצה
位

 נלחת. אבל אם חמצים אתם בהל ואת להאהין

 ובצאתם צת חדתו.


 של דבי המשיה עצה















 בתקך סדרו של עעלם; הוא נסים היעיל וממדיגה.


















 ב












 תמלחו







האמונד בםציצח (בסבום דהמולי שליה) הא

המששח בחיר מאל ימועשי. עוד נשאאר מקום למצעו בתור בכּא ברבה, אבל בני אץ מקום למענו בתור בואל.הלך רוחתבה מסנה מקום לאבונה אחדת לגמיר. אבל יחד עם זה הוא שמנים ריקינות במורה אל



 לני מאת האלהים היה גואל, גואל חה. לא מודה
 :האל חד אשר יסדה אה נסישוחהו. עור יתר מדו. לא ד דק לגאולהי בליבד אגו צציכים. אילו בא המשיח
 i



 אשר יקרב אותנו אל האלהים, אשי יחהיק בדיטי יויליבנו אל חוך מלבות השישמים. למי :צדיך גואל





 שלי אלחהים חים.
 החה, ובאים זה לאבד את הנסש האגושית שלמי



 התמיו אשר קליו חהתה האשונה באלהים במשך

 זאת. כאשר יצם אחרו של המישׁה, או תאבד









 בתןך לבבנו בחורבנו ובהתהרשאותו．
 חסרו דּבו בי משיח זה צהן לנם．

אמונה במשיח，עצמי לבל אחר מאותו．לנו נצּך משיח ．הטתורי עוחד יותר מדה．לגו נצרך משטיח

 מגואל הנטש בתל מלוא חמובן．הוא צריך להיות עצמי לבל אחר מאתגו．חוא צידך להיות המשיחת

 קרוב אל החיים של לוּ מאמינים אנו ברוח

 אותנו במלחמותינו היותר שנימיוה ומפיח בני את דחששי התשובה הותר עות עמוקיב והיותר קרושים．

（ロベ）









 ר－


 ש


 ，








 מען שואן וויא עם איז אויסקומען． ט－






Loipzig，Januar 1894.



און האבבן ק״ִן כמרוּ，קיין קדבן，




 וא חנגיד ברליבר．

> ט
> עָאן יחיאל ליכטענשטיחין
> .










．

－
放

 ． ： 1 ！ － 1 1 9 9 9
．
דצ ל ， ：טרג ．和， P ן ן
 P」










 בשלׁשים ושבע פונה לנלוח יהויכין טלך יהודה בשנים










 נאולה האם פורש מלך מרס בעמצםם, ווען ער האם בבל






 חאבען דיא יונים בעוינט (טנצח נעווען), האבען


 וייר טון אנרערען קוימלען - דאם דיא חשומונאים חאבקן




 חבתעת צנר צי או החל לאבוח ירושלים פנ"ל.

 mancis






 .






 הצולטען 9








 נעהאבען.. אבער איך וויל אצונר ציינען דאם דיא "היחוּ

 אונד איוהם איזם טעהר צו נלויבען צלם רעם ראבינם











 וֹラ

 זכור אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל כל רבים עםים וגוֹ

 ער קלאגם איבער נלות בנל, חצאטשי ער חאֵם בעוואוטם, ראם נלות, בבל וועע נור דויערען 70 יאהר, ראך האט

39-34 א"
ת .

## - 51 -

אוחתות ומוסתים בעצייגט, ער חצם אוֹיך נעזאגם,
 K $x^{2}$ )

















 טנצרת אונר קיין צנרערער אויסער איחם. ס





 טישוק טשיחנו, קום בא אלינו, וחושטיענו מבל אויבינום. ראן
 אלס ער נאך ירושלים אויף איינען עועל צריין בעצוי. בען, אונִר דיא תלמידים חאבען נעשריען: יבפרוך המלך

 אלח יחשו האבנים תועקנחי. נאך חער האם ער דיא
 חאט נעואנט: .לו ירפת גם את בעור יומך הזה את אששר לשלומן, ועתח נסתר טעיניך, כי הנה יםים באים עליך ושסמבו אוצביך סוללח טביביך וחקיסוך וצרו פליך


 -ירושלים ירששלים החורתת את חנביאים וֹהםוקלת את הנשלחים אליהה כמה סעםים חסצתי לקבץ את בניך פאשר תקבץ התרנולת את אםטרחחיח תחת כנסיה ואתם לא אביתם. הגה ביתכם יעזב לכם שטם, אוני אוּמר לכם בי ראה לא תראוני צר בוא הפת אשר תאגםו ברוך הבא
(y op







施,






 נרצ






 כפען ביטערען חורבן בית הטקרש אונר לואר ואללכםן








 אבער וחון וחר אינען בליק טחק אין איינע גאנץ






 (ב)



 חאבען, טיעלם קרייזעלכען בעםאפם חאבען.


 ירדן אין דען ים נימוסר צו bליעםען בענינגט. דיא אייוּ






















 בעל חבית בעואנם - .דרייא בארצקען, בוזקעםם), אין





 ויטגם בייא דער קויעללם רער תורהם

 אברייםען 'טאן רער חורה סאן ירושלים אונר באבלוֹימשן דיעועם.ישוֹע. רער איוד איון אבמריניבער (סשומר), איין גאטםעםלעםטערעו, וועלכער ניכם .בעסטער איזם אלם א"ין היידע (נוי):











בעחיילם צו ווערדצן.










 םา



 קו




















 bערם נעהאלטען, וויא אויף בעטמען, קינרער האבען

 אויף דיא וויעוען, אונר האבען ויך






 אנוֹ





 －גוטען אונר שענען



 －

 נליל ！





 אבנשם


 טיש：

 אוֹד שיוא










 ברק


放
 － ובכבת רב，וכהחל הדבחם דאלה לבא התעודו，ושאו אראשיבם כי קרבה באואתכם ותר．אוֹנד דעתלייבען נאך


##  נאیך פראמץ רעלחטש．

－


 א －מענם
 ת



 ．
路
，


（1）
左和和和
路
 уокр


 ェиロニ＝亿路药 мй


Lelpzig, den 10. December 1893.




איו נעשעחען
 קוים ויא האָם אויף איחם נענעבען צ בליק. б.

ויא ימקב אונוער אורbצטער, חאם נעםוזם זיך אונטער געבען רער טבע,
 נמםוסע שטעלין רער טומער צ שצבה.

## .6

אבבער רער אנרסנק רעו לעצטער ערםריים דאם הערץ, דיא נשטםח, ער אי מאן אלמלם רער נרעסטער,
ויעלכפר נים דער וועלט נחמה. 7.

דאם קינד איח נעקוטען אויף דער אועלט,

 רען צרטען מִנשטען חעלמען סואן נוים. 8.

דאֶ איז נעבוירקן דיא נצוכם צ קינד,


שׁר ליום הלדת המשית. סֵָן יוקף ראַבינאָאיטשם.
1.




2.


 נעלעבט, נעששטארבען, נעבוירקן דאחרט. 3.

חנם רער ערטטער אנרענק אע אונו ועחר דונקעל, ביטער.
 דאם שטארבען טאן אונוער הייליגע מוטער. 4.
 "

## -42 -





צ ח 24










 מער מערקר טון (6)


 Mis







 - שטראלמן bib















 וימניבעו אונוער ברודער, אין סלייש, רער היילינצר בבשם

צו עלגען דיא אויגען דען ווער איז בלינד, צו ברענגן אללע קראנקע צ רסואה.
9.

יִשוע איז בעבוירקן אויף לאנג בעוחערקן
 פסצר איהם ציטערען אין הימעל דיא שטערען, צללע מענשען וענען נור זיינע שאז5.
10.

ער האש דיא נאגצע וחולם בעלייכט,
 אללע קלובע טאן רער וועלט אויסנעלאבט, געויוזען, או נאך דעם טוים לעבם טמן וואםער.
11.

דיא ברירער זיינע האֵבען שארשלאםטן דיא נאבם, האֵבען נאֵר רען שטערען נים בעםערקט.
 ויען דיא זאנגנע-שטראלען האבבן ציאא איף ניוועקם.
12.

דער שטעערען אין אללע טאלל גרעספר,

 אוֹ ער מאבט איין עץ שאחן דער נאבט.
13.

דארום יעדער שאׁן אוגו דער מינשטער,

 טום שוין שרייען. יאִ ! יצוע ביםט גערעבט.
14.


אין דיר וויל איך אויך אויך נלויבען,
דוא וועםט מיך אוים לייחמן אין דער נ־ך.
דיא נאכם פא בא בית לחש.

ברידער טינע בני יעקב :


 צוא שרענין: .מה בשתנה הלילה הזה פבל הלילוחי, און
 נגו








 יורצשע bאֶקן




 דורד אייערע געםליכע נעםילע，וואם באועונין ציך יעם יעם אין איימר הארץ，איז טמן אייך טבשר אחן נרויםע bוריד，



 רער נביא האם גיואנט：דשראל נושע בה׳ תשועועת עולםים








שטול，אוֹם צו קינינען אויף ביח יעקב איטיבינ． רער םשיח ועמלמין רער נביא דניאגל האם ני．
 אום צומאבקן איין עק זיון דיא וינרקן，אוג צו ．צושטעלין


 bיר אונומרע וינרען，נאך דעם，וואם ．ער ועועם אויף




 נאם האם ניואגם צו טין הערה，ועצם זיך בייא טין רעכשער חאנד． ליינם צוא אייערע אויערען，מיינע ברירער ！און
 האט טבשר גיווען צוא דיא סראטטע טענשין，צו סאם－

ל


 טה נשתנה הלילח חוה מכל חלילות


和 2 נ

 וער ג




位
 ． שו

 ，



 ｜

號和

郎

 שו



郎 4 ה


 ד2 8 Jm : Fow קוֹ בען


4- - נ






- טין

4motp pr x
34







 . 3








 אד
 *

 רער אדון.



הארץ,
ר






 ניווארן צוריק טים 1893 יאהר, קענען טיר שיחן נע

 איהרק טענשין דחרך זיין ואהחן דעם בן יחיד, וואם ער האם


 אויך תעהען פיר ארוים, ויא דיא דיא ווערטער טון רעם טבשר לוקם נלייכען זיך אויס, אות באות, טים.
 מלאכי. אויף דיא אקסלםן שון רעם קינד, און וצהן,



 טו שיע (ישעיה טם 11). און דצרחם הצם טען איהם

 דער טלך היהדים, וואם ער איו בפוצלבט ניוארען טבשר
 вb און באך רעם אויף .צו שטעחן טון דיא טויטע און איף צו שטמיינען און קוםען אין וין פהרע צו ויצען ליםין הנבורד.


 קובען אין ציין היכל אריין רער הערר bון דער נאנצער וועלם (יהזשעע ג׳ 11) ליר ועלכין ימדער קניצ ביינם ויך


האה אולאפם אונטער ויינע bיעם נעליינט.-

 טשיח ואדון, חעלכער ער איז נעקוטען צוא הפלטין,
 וועלט, נים דחרך שוֹוערט אונ בוינען, נים דורך שיעל
 וערא ישעיה הנביא האם ניזאגם : עם וחעם רחהן אויף
 ובינה... ער חועם ראם לאנר שלאצמען שים רער רחטע עו



 אין רער עק סון דער ועלטו.




 הוער

 ל
 ארועטאן

















## זיך סריעדען'



 ס


וער סון .ברית עםי םים ביירע בעקאנם טצכען, מטם רצם פשיר און אויך טםם מיינע געדאנקען; אסשר ועמם דאם זייא עםים נואען:
דער בעכעׁר פון טרערען.
ואנ נאר טצמעניא, ענטםער םיר נגנץ קלאר,
 או רארם אים היםמל זיים יאהרען. שטשיים בצשטענדינ צ בעכער פאר נאשם שטיהל, און צוּ איבער אוֹנו קוטען צרות און פלאה, שוּן אונוער שונאאים, טאָב אויף טאִג,






路




 באות ת בלם אונוערע טאטען בלאםע. על כן איז דיא נאובם בייא : דיא אללמ םיליאנען














 לחם, נעוויקילם, ניזונר אונ שטוםרק . . . יערקן קלינגם.
 היום ילדרתיך שואל טמני ואחנה נוים נחלחך ואחוחתך




 יהוה טלך תגל הארץ ישמחו איים רבים.



 און דער טיעב האצבען יך אויםנעםילט דיא ווערטער מון מיכה חנביא





[^0]:    
    

[^1]:    
    
    ywn wnand
    
    
    

[^2]:    
    
    
     צפנים (ובאמת מלח מיחה דחוק לפרש כן).

