
 אויספירן

 זיין משאלוֹת לבנו לטובה בבוּ וֹני חיי ומזוני רויחי אין אֵ שנה טובה לובה ומתו־ קה בגשמיות וברוחניות.

 אַלע המשכוח פון דאָרטן זיינען צדקה.
און נֵיט קוקנדיק אויף דעם, וואָם



 קשתם משם - ומצאח, צוב מאֵנצן

## פרשת נצבים

מות גלייך, פון ראשיכם שבטיכם ביז חטב עציך ושאב מימיך. אויך חיף חטב עציך זאָגט רש״י אֵז דאָּס זיינען גע־ ווען כנעגים וואֵם זיינען געקוּ גומען מגייר זיין זיך על דרך ווי די גבצונים
 גענימען מער ניט ורי צי צוליב דער



 חדים כאחד". דער עניץ פון כולכם כאחד הייסט
 איינער דעם אַנדערן, אֵז ניט קוּ קוקנ״


 נאֵך מערער אֵּ זיי זיינען מקבלים
 ווי ראש ורגל אין מענטשלצכן קער

32: צו אגרת התשובה פרק יא 33) צרוּשיבּי ראש השנה פרק א, הלכה ג.
2) יהישנ : טו.

א. צס שטייט אין לקוטי תורה
 רשימה פון כ״ק מו״ח אדמו״ר פון פ׳ נצבים תשׁ״ז, אוז פ׳ נצבים ליית ענט מען אֵלעמאָל אין דעוֹ דעם שבת
 ענט מען צס צוזאמטן מים פצ צי וילך

 נצבים לייענט מען אַלעמאֵל דעם שבת
 דער טעם אויף דעם איז:
 ער איז בולל די טעג פוץ דער קו־ מענדיקער וואָך. דערפאֵר לייעגט מען דעם שבת וואס פאר ראם ראש השנהת אתם גצבים היום. וואֵס היום גייט
 בשעת עם קומט דער ״היום״, דער


 אלקיכם. און דאֵס איז אין אֵלע נשׁ
a
 און האֵט מורא אַז צָּ דער צוּ צוייטער וועט צס מרגיש זיין ובמילא וער ועט
 - ווער רעדט אויב דצר חסרון איז


 האהבה, - אוציז בשעת אֵו זייער

 אהבה זאל זיין אויף שטעוּ בוּיקיק וואָרום דער ענין פון פון בריתות ברית איז למעלה מטעם ודעתם מען לייגט אַוועק דעם שטכל אוֹ אַ זייט
 בינדן זיך מיט אֵ הת התקשרות עצמיח בוּ

 לעד ולעולמי עולמים.
 צויישן דעם אויבערשטן מיט איד קיד.



 אֵלע חטאים המעלּימים על על האהבה,

 מיטן אּיבערשטן מיט אֵ התקשרות
 במילא וועם קיין ענין בעולם ניט
 בכדי אַרויסצורופן ביי דעם אוּ וֹי
 בינדן מיט נשמות ישראל למעלה עטצם ודעּת, איז דאֵם דורך דער דער עבידה שון כילכם כאחד, וּואֶס דאֵס
 ורעת (וואָרום על פּי שכל איז צּ צר

פער ועצלבע ויינען משלים - דער יער


 צָּ דעם צווייטן.

 און בכדי צו קענען דאֵס דורכפּירן, לייעגט מען רעם שבו שבת וואָם פאֵר ראש השנה אין תורה, אתם נם נצבים היום כולכם גו׳ ראשיכם שבטי עוּ
 די קריאה בתורה גיט גֶ צֵ כוח אֵז
 און לויט ווי עס ווערט דערקלער




 און דאַרף געדענקען, און בון במה בשוּ
 עס ווערט אַזוי בפועל.

ב. נָאך דעם וואָס ער זוֹגט אתם
נצבים גו׳ מחטב עציך עי עו ער שאב מימיך, זאֵגט צר צר ווייטער, לעברך
 די עבודה פון אתם נצבים לוּ גוּ כוּ כול־ כם, איז אֵ הכנה צום לעברך בברית צום כריתית ברית פון אויבערשטן מיט אידן אין דעם טרצג פָּ פון ראש השנה.

אין גשמיות זעצן מיר, אגו צוּיי אוהבים נאמנים וואֵם וייער אהּבה איו מצד אֵ טעם, צי ווייל איינער דער־ קענט דעם צוּ צוייטנס מעלהו, צי צי צו צר

 אים אַרויסקומען אֵ טובה, איז בשׁעת

די גבצונים. שבועה איז למעלה מטצם

 זיך אוים אין רגל דוקא.








 דות, העכער פון אֵלע הגבלות, חפשטי,
 דעם אין צרוך שלך שלבי עצמות אי , דיותר





 צו בעטך ביי עצמוח יבדר לצע?
 דעם און מעעריך זיין זיך, וועט אים בים
 צו מעריך זייץ דעם צווייטן.




4 ( צ צ שמר קיצורים והערות לחניא עמוד מח אוּ ווייטער. 5) חתמלים בז, ה.



 תרב״؟). ראה אוּ אורותו בספר פלח הרמון

בראשיח צמוד IV IV


באו


 מאדך















 אויפץ ראשא, וואָס די שי שלימשת הראש





 איך ירושלים.







 ורא 3) זע חורד אור לט,

| 40 |  | צ゙ | 491p |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |



דער ביאור פון דעם סיפור אין עבודה - בזהנוגע אלינו ווצס האוֹבן געהערם דעם סיפור:
ערכין איז אַן ענין וּין וֹאם ניט על

 אָבער ניט לויט די מעלות בני אדם *).
 זעלבע יאֵרן האֶבן דעם זעלבן ערך.
 קשיאג אֵיך האֶב מיינע יאֵרן זיך עוּקק געווען אין תזרה ועבוּ ועבודה, צֵן ענין צין וואם דצר אויבצרשטער איז צופרידן פון דעם, די פמליא של של מעלה זיי




 נישגט, וטוב לו שלא נברא י), איז ווי
 דצם זעלבן ערך ? - זאגםט מען אויף

 מעףיך זיין (כדבעי) ובמילא וועי עוט שׁוין אֵראָּגיין די קשיאג

*     * 

 די כללות'דיקע ראשי תיביבות
 כמה פרטיוח'דיקע ראשי תוּי תיבות'ן (באיזה אופן איז אני לדודי). בכללותות
 דריי קוין פון חורה, עבודה וגמילות

ד"
9) צוע לקוטי תוּרה, דברים בט, א.
10) זע אויבן עמוד 396 הצרה 23.
 ניט געטראפֵן, ווייל דער אֵלוטער רבי
 דאגרטן. האֶט צר זיך מיצרשב געווען

 טער רבי דאֵרף פֶאֶרן למקום פלוני דעי,




 דעם אַלטן רבי'ן, הצט עֹ ער מורא

 מתחכם געווען, און איז צמוּועק איק

 באַהאַלטן אונטערן בעט

 דעם אַלטן רבי׳ן איץן לערנען


 ער דערהערט ווּי דער אֵלטער רבי

 ער פריער זיך מעריך נעי ניין״. האֶט ער, ר׳ הלל, גע'חלשיט. ביו ביז מעל הצגט אים גצפונען און רֶהּגעשמינטערט
 פון דארטרן
 ניט אויסגצקומעוֹ צו זיין ביי דעם
 מיטעלן רבין און צון צום צמח צדקו
 :עועצן דער איינציקצר מאלּ וואטם צר

