15/09/2017

בעברית - מקור

ברוסית - ערוך

כולל תוספת מ"זוהר לעם"

כנס קבלה העולמי בגאורגיה - "כולנו כאחד"

World kabbalah Convention in Georgia - “All A One”

**Мировой каббалистический конгресс в Грузии "Все как один"**

**שיעור 3: יחוד ה'**

**Урок 3: Единство Творца**

1. חוץ מגופו של האדם נמצא רק השם ית'. כי מעיקר הבריאה, שהאדם נקרא נברא, הוא רק בערך עצמו. שהקב"ה רוצה בכך, שהאדם ירגיש את עצמו למציאות נפרד הימנו ית'. אבל חוץ מזה, הכול הוא "מלוא כל הארץ כבודו". (בעל הסולם, שמעתי ס"ז. "סור מרע")

1. Вне человека находится только Творец. А человек изначально назван творением - лишь в своем восприятии, поскольку Творец пожелал, чтобы человек ощущал себя существующим отдельно от Него. Но на самом деле все заполнено  Творцом». (Бааль Сулам, Шамати 67, “Отдаляйся от зла”)

2. הנה ידוע ש"מלא כל הארץ כבודו", וכך צריך כל אדם להאמין, כמו שכתוב: "את השמים ואת הארץ אנימלא". אלא שהקב"ה עשה את ההסתרה שלא יכולים לראות את זה מטעם כדי שיהיה מקום בחירה, ואזיש מקום אמונה - להאמין שהקב"ה "ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין". ולאחר שהאדם עוסק בתורה ומצוות ומקיים את מצות הבחירה, אז מגלה הקב"ה את עצמו לאדם ואז רואה שהקב"ה הוא השולט על העולם. נמצא, שאז עושה האדם את המלך שישלוט עליו, זאת אומרת שהאדם מרגיש את הקב"ה שהוא השולט על כל העולם, וזה נקרא שהאדם עושה את ה' למלך עליו. כי כל זמן שהאדם לא בא לידי הרגשה כזאת, נמצא שמלכותו של ה' היא בהסתרה. וזה שאנו אומרים: "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", היינו שיתגלה כבוד מלכותו עלינו. וזה כל התיקון שמוטל עלינו לעשות בעולם הזה, ועל ידי זה ממשיכים כל טוב בעולם, שכל ההשפעות שלמעלה נמשכות בזה שעוסקין בתורה ומצוות בכוונה להמשיך מלכותו יתברך עלינו. (רב"ש - ב', אגרת ע"ו)

2. Известно, что все заполнено Творцом. Но Творец скрывает себя, чтобы человек поверил, что Творец заполняет все и управляет всем. Но когда человек ведет себя в скрытии Творца, будто Творец раскрыт ему, раскрывает Творец Себя человеку, и тогда он видит, что Творец властвует над миром. Получается, что тогда человек создаёт себе Творца, чтобы Он властвовал над ним. Об этом сказано: "В тот день будет Творец и Его раскрытие едино" – как это сделано человеком и как это раскрылось Творцом. И все блага нисходят на человека. (Рабаш, том 2, письмо 76)

3. העיקר של אסיפה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד - למצוא את השי"ת. שבכל עשרה השכינה שורה, ובודאי אם יש יותר מעשרה בודאי יש יותר גילוי שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחבירו ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת ה' והאיך למצוא את ה', ויהיה נתבטל אצלו וכן חבירו אליו, וכן כולם יהיו כך, וממילא כשאסיפה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא השי"ת מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם, ורחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים נמשך על כנסת ישראל. (מאור ושמש, פרשת ויחי)

3. Главное в группе, чтобы все были в единстве, и вместе просили только об одном – раскрытии Творца. Ибо Он раскрывается в десятке, и чем их больше, тем больше Его раскрытие. Каждый должен сблизиться с товарищем, желая услышать о том как найти Творца, и отменит себя перед товарищами - и так сделают все. И тогда Творец приближается к ним, находится с ними, открывает им пути спасения и все свое благодатное влияние из великого источника милосердия нисходит на группу. (Книга “Свет и солнце”, глава Ваехи)

4. אין אור אלא אותו היוצא מתוך החושך. כי כאשר הצד הזה נכנע, מתעלה הקב"ה למעלה ומתגדל כבודו. ואין עבודת הקב"ה אלא מתוך החושך. ואין טוב אלא מתוך הרע. וכשהאדם נכנס לדרך רע ועוזב אותו, אז מתעלה הקב"ה בכבודו. וע"כ שלמות הכול היא טוב ורע יחד, ולהסתלק אח"כ אל הטוב. ואין טוב אלא אותו שיוצא מתוך הרע. ובטוב הזה מתעלה כבודו של הקב"ה. וזוהי עבודה שלמה. (זוהר לעם, תצווה, 86)

4. Нет иного света, кроме того, который исходит из тьмы. Ибо когда эта тьма покоряется, возвышается Творец и растет Его слава. Служение Творцу ведется только из тьмы, и лишь из зла рождается благо. В мере принижения человеком эгоизма, возвышается в его глазах Творец. И потому совершенство – это добро и зло вместе, дабы обратиться затем к добру. Нет блага, которое не происходило бы из зла, и именно так проявляется слава Творца. (Зоар для всех, глава Тецаве, п.86)

5. חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאת ה' בגילוי, כי הוא פגם בכבוד ה', שהנברא ישיגוֹ כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. וע"כ, בעת שהאדם מרגיש רע, באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחת ה', ונעלם ממנו הפועל עליון. וזה העונש היותר גדול שבעולם. הרי שהרגשת טו"ר בהשגחתו, מסבבת עימה הרגשת שכר ועונש. כי המתאמץ, שלא להיפרד מאמונת ה', אע"פ שטועם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם לא יעלה לו להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונת ה'. (זוהר לעם, הקסה"ז, "ליל הכלה", 138)

5. Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать Его как творящего зло, это нанесет ущерб величию Творца, ведь не подобает совершенному быть источником зла. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере скрывается от него управление Творца. И это самое большое наказание в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущает управление, как недоброе, обретает вознаграждение. А если не желает прилагать усилий, то получает наказание, так как расстается с верой в Творца. (Зоар для всех, Предисловие книги Зоар, “Ночь невесты”, п.138)

6. אין תקנה לאדם, אלא להיישיר כל הרגעים ההוים, והעתידים לבוא, שיהיו מוקטרים ומוגשים לשמו הגדול. ומי שדוחה רגע שנוכח פניו, כי מוקשה הוא, מגלה כסילותו לכל, שכל העולמות, וכל הזמנים, אינם כדאים בעדו, באשר שאין אור פניו מלובש בשינוי העיתים והזמנים, אע"פ שעבודתו של אדם, בהכרח משתנה על ידיהם... ע"כ המקבל עליו עול מלכות שמים שלמה, אינו מוצא טורח בעבודת השי"ת, ועל כן יכול להיות דבוק בהשי"ת ביום ובלילה, באור ובחושך, ולא יעצרנו הגשם, הנברא בעובר ושב, בחלוף ותמורה, כי הכתר שה"ס אין סוף ב"ה, מאיר לכולם בשוה ממש, שהסכל ההולך, תחת מבול של המניעות הזורם עליו, מלפניו ומלאחריו, ואומר לכל, שאינו מרגיש בחסרון הפסק הדבקות, איזה קלקול ואון בעדו. כי אם היה מרגיש את זה, ודאי היה מתחזק למצוא איזה תחבולה, להנצל על כל פנים מהפסק הדבקות, הן פחות והן יותר, אשר תחבולה זו עדיין לא נמנעה משום מבקש אותה, או על דרך "מחשבת האמונה", או על דרך "הבטחון", או על ידי "בקשות תפלתו", שהמה מותאמים לאדם דוקא במקומות הצרים הדחוקים, כי אפילו "הגנב, במחתרת, קורא לבורא", אשר על כן אין צורך לזה למוחין דגדלות, לשמור על הענף שלא יופסק משורשו כרגע. (בעל הסולם, אגרת י"ח)

6. Нет иного исправления, кроме посвящение всех мгновений жизни величию Творца. А тот, кто пренебрегает отнести мгновение к Творцу, ибо тяжело это действие, раскрывает всем глупость свою, что все миры и времена не существуют для отнесения их  к источнику. Поэтому, принимающий ярмо высшего управления (Мáлхут Шамáим), не видит тяжести в работе на Творца, и потому может быть в слиянии с Творцом постоянно. И если ощущает ослабление слияния с Творцом, немедленно призывает в помощь Творца, чтобы не оторваться от своего корня. (Бааль Сулам, письмо 18)

7. כללו של דבר, המביא לידי שמירה מקטנות שכל והפסק הדביקות, הוא ההתקשרות והאהבה ושלום האמיתי בדבוק חברים. וירגיל עצמו תמיד להכניס בלבו אהבת חברים עד כלות הנפש ממנו, ולהאריך בזה עד שתדבק נפשו, ואיש באחיהם ידבקו. וכשיהיו כולם כאיש אחד, יהיה אחד שוכן בתוכם, ויהיו מושפעים מאתו ית' ברוב ישועות ונחמות. (פרי הארץ, מכתב ל')

7. Средство уберечься от путанности в разуме и чувстве, вплоть до прекращения слияния с Творцом, это единение в слиянии с товарищами. Необходимо приучить себя всегда направлять сердце свое к любовь к товарищам, пока не склеятся их желания, как магнитные частички, и сольются, и будут все как один. И тогда будет Единый Творец пребывать в них, единых и наполнять их избавлением и утешением. (Книга “При hаАрец” (Плод земли), письмо 30)

8. בזמן שבא לאדם בחינת יראה, הוא צריך לידע, ש"אין עוד מלבדו" כתוב. ואפילו מעשי כשפים. ואם הוא רואה, שהיראה מתגבר עליו, אזי הוא צריך לומר, שאין חס ושלום מקרה, אלא נתן לו השם ית' הזדמנות משמים. והוא צריך לעיון ולמוד, לאיזה מטרה שלחו לו את היראה הזו. מסתמא, הוא בכדי שיוכל להתגבר ולומר "אין עוד מלבדו". ואפילו אחרי כל אלה, עדיין היראה והפחד לא הלך ממנו, אזי הוא צריך לקבל מזה דוגמא, ולומר: "באותו שיעור היראה צריך להיות בעבדות השם ית'". היינו, שהיראת שמים, שהוא לזכות, צריך להיות בזה האופן של יראה, שיש לו עכשיו. היינו, שהגוף מתפעל מהיראה הזו החיצוניות, כן ממש באותה הצורה של התפעלות הגוף, צריך להיות יראת שמים. (בעל הסולם, שמעתי קל"ח. "ענין יראה ופחד שבא לפעמים להאדם")

8. Когда к человеку приходит страх, он должен знать, что причиной тому является сам Творец. И ни в коем случае не должен принимать приходящий страх как случайность, а рассматривать его, как возможность, данную ему Творцом, и продумать, с какой целью страх дан ему свыше – для того, чтобы соотнести страх к Творцу, сказав, что "Нет никого, кроме Творца". А если после этого страх не оставляет его, обязан принять его как пример, что именно в таком виде должен быть в нем трепет перед Творцом, которого он хочет удостоиться. (Бааль Сулам, Шамати, статья 138, "Боязнь и страх, овладевающие иногда человеком")

9. מטרם שזוכים להפוך הרצון לקבל שבנו ע"י תורה ומצוות, לקבלה ע"מ להשפיע, נמצאים מנעולים חזקים על אותם השערים לה', כי אז יש להם תפקיד הפוך, להרחיק אותנו מה'. ע"כ נקראים כוחות הפירוד מנעולים, כי סותמים את שערי ההתקרבות, ומרחיקים אותנו מה'. אבל אם אנו מתגברים עליהם, שלא ישפיעו עלינו, לצנן אהבתו מליבנו, הנה אז נהפכים המנעולים ונעשים פתחים, והחושך נהפך לאור, והמר למתוק. משום שעל כל המנעולים מקבלים אנו מדרגה מיוחדת בהשגחתו, והם נעשים לפתחים, למדרגות של השגה בה'. ואלו המדרגות, שאנו מקבלים על הפתחים, נעשו להיכלות החכמה. (זוהר לעם, הקסה"ז, "שתי נקודות", 121)

9. Прежде исправления желания и намерения получать на желание получать но ради отдачи, мы ощущаем запертые ворота к Творцу. Ведь тогда назначение их отдалить нас от Творца. Но если мы, вопреки воротам, вызываем в нашем сердце любовь, ворота раскрываются, тьма превращается в свет, а горечь обращается сладостью. А силы сопротивление образуют «чертоги» мудрости. (Зоар для всех, Предисловие книги Зоар, “Две точки”, п. 121)

10. אנו צריכים להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שכל עבודה שלנו, לא חשוב באיזו צורה אנו עובדים, אם האדם מיחס את העבודה לשם הקב"ה, אפילו שתהיה בתכלית השפלות, ה' נהנה מזה. והאדם צריך להשתדל להיות בשמחה, מזה שהוא יכול לעשות מעשים, בזמן שהוא נמצא במצב של שפלות. והאדם צריך לומר לעצמו, שהוא נהנה מעבודה זו, שהוא כולו למעלה מהדעת. כפי שהשכל מחייב, אין עבודה זו נקראת "עבודה", היינו מעשה חשוב, שהבורא יהנה מזה. אבל הוא מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, שה' כן נהנה. וזהו למעלה מהדעת. (רב"ש - ב'. מאמר 23 (1990) "מהו, שנתקשה משה על מולד הלבנה, בעבודה")

10. Мы должны верить мудрецам, указывающим, что наша работа оценивается не по самой работе, а по намерению работы ради Творца - тогда даже от самой простой работы наслаждается Творец. Поэтому человек должен стараться быть в радости, от того, что может выполнять простые действия ради Творца.   
И хотя не ощущает важность самой работы, но она важна ему выше разума, тем, что наслаждает Творца. (Рабаш, том 2, статья 23 (1990) “Что означает, что Моше затруднялся в определении новолуния, в духовной работе”)

11. עובד ה', היינו מי שכוונתו בעל מנת להשפיע, צריך להיות בשמחה בזה, שמשמש את המלך. ואם אין לו שמחה בזמן העבודה הזאת, סימן שחסר לו בהערכת גדלות המלך. לכן אם רואה שאין לו שמחה, אז צריך לתקן, היינו שיחשוב בגדלות המלך. ואם מכל מקום הוא לא מרגיש, יש לו להתפלל לה', שה' יפתח עיניו וליבו, שירגיש את גדלות ה'.

וכאן מתפתחות ב' הבחינות:

א. בזה שאין לו הרגשת גדלות המלך צריך להצטער.

ב. צריך להיות בשמחה בזה שכל הצער מהחסרונות על רוחניות, ולא כמו שאר אנשים, שכל חסרונות, שמהם מצטערים, הם רק על על מנת לקבל.

וצריך לדעת, מי הוא שנתן לו לאדם את הידיעה הזאת, שצריך להצטער על רוחניות. ומזה הוא צריך להיות שמח, שה' שלח לו מחשבות של חסרון רוחני, שזה בעצמו נקרא ישועת ה'. ולכן הוא צריך לשמוח. (רב"ש - ג'. מאמר 42 "עבדו ה' בשמחה")

11. Служащий Создателю, то есть тот, чье намерение ради Творца, должен быть счастлив тем, что обслуживает Творца. А если не чувствует радости во время этой работы, это признак того, что недостает ему ощущения величия Творца.  
Поэтому, если видит человек, что не находится в радости, он должен думать о величии Творца. А если это не помогает, то должен молиться Творцу, чтобы Он открыл ему глаза и сердце, и смог бы он ощутить Его величие.  
И должен заботиться о развитии в себе двух качеств:  
1. сожалеть об отсутствии ощущения величия Царя,  
2. радоваться, что его страдания – от отсутствия духовного. Ведь именно Творец посылает ему эти мысли о стремлении к духовному, что само уже является спасением Творца. (Рабаш, том 3, статья 42 “Служите Творцу в радости”)

12. יש לדעת, מה שנתדמה להאדם, דברים שהם בסתירה להשגחת טוב ומטיב, הוא רק בכדי שהאדם יהיה מוכרח להמשיך אור עליון על הסתירות, בזמן שהוא רוצה להתגבר על הסתירות. אחרת אי אפשר לו להתגבר. ושזה נקרא רוממות השם ית', שממשיך בזמן שיש לו הסתירות, הנקרא דינין. כלומר, שהסתירות יכולים להתבטל, אם הוא רוצה להתגבר עליהם, רק אם הוא ממשיך רוממות ה'. נמצא, שהדינין האלו הם הגורמים להמשכת רוממות ה'. שזה סוד מה שכתוב "וישלך אדרתו אליו". היינו שאח"כ היה מיחס כל האדרת שער אליו, היינו אל ה'. כלומר, שראה עתה, שהקב"ה נתן לו את האדרת הזו, וזה היה בכוונה, כדי להמשיך אור עליון עליהם. (בעל הסולם, שמעתי, מאמר ל"ג. "ענין גורלות, שהיה ביום כפורים, ואצל המן")

12. Необходимо понять, зачем вообще возникают в человеке мысли и действия,  противоречащие абсолютно доброму высшему управлению? – Они необходимы, чтобы человек был обязан притянуть на эти противоречия высший свет, если желает их преодолеть, иначе он не сможет эти противоречия победить. И это называется "Величие Творца", которое притягивает к себе человек во время ощущения противоречий, называемых судом и ограничениями (диним).  
Ведь противоречия эти могут исчезнуть, только если он пожелает победить их, противопоставив им величие Творца. Получается, что противоречия являются причиной, вызывающей проявление Величия Творца человеку. (Бааль Сулам, Шамати, 33 "Рок Йом Кипур и Амана")

13. תכף בבוקר, בקומו משנתו יקדש הרגע הראשון בדביקותו ית', וישפוך לבו להשי"ת, שישמרהו כל הכ"ד שעות שבמעל"ע(מעת לעת), שלא יעבור במוחו דבר בטל, ולא ידומה לו זאת לנמנע, או למעלה מן הטבע, כי תמונת הטבע העושה המחיצה של ברזל וכו'. וראוי לאדם לבטל מחיצות הטבע המוחשות לו. אלא מתחילה יאמין שאין מחיצות הטבע מפסיק אליו ית' ח"ו, ואחר כך יתפלל בכל לבו, אפילו על דבר שהוא למעלה מרצון טבעו. והבן את זה תמיד, גם כן בכל שעה שיהיו עוברים ושבים עליו צורות שאינם של קדושה, ויופסק כרגע, תכף בזוכרו, יראה לשפוך לבבו, שמכאן ולהלאה, יציל אותו השי"ת מהפסק מדבקותו, בכל יכולתו, ולאט לאט יתרצה לבו לה', ויחשוק להדבק בו באמת. וחפץ ה' בידו יצליח. (בעל הסולם, אגרת י"ח)

13. Утром, вставая ото сна, посвятит человек первое же мгновение слиянию с Творцом, и изольёт сердце своё Творцу, дабы хранил Он его все 24 часа в сутках, чтобы не проскочила в  голове его праздная мысль, и чтобы не представилось слияние невозможным, выше природы, за непреодолимой преградой. Желательно убирать препятствия природы, такие реальные для него. Сначала поверит он, что завесы природы не отделяют Творца, а потом будет молиться всем сердцем – даже о препятствиях, которые выше желания его естества.   
И во время, когда одолевают его обратные духовным формы, прервёт их, как только осознает что они заполняют его, обратиться к Творцу, чтобы с этого момента и далее спас его Творец от прекращения слияния с Ним. Так постепенно смирится сердце его с Творцом, возжелает он слиться с Ним по-настоящему и воля Творца в нем исполнится. (Бааль Сулам, письмо 18)

**כנס קבלה העולמי בגאורגיה "כולנו כאחד" – קטעים נבחרים מזוהר לעם**

**Мировой каббалистический конгресс в Грузии "Все как один" Избранные отрывки из книги “Зоар для всех” - редакция Рава**

**שיעור 3: יחוד ה'**

**Урок 3: Единственность Творца**

**הכול נכלל זה בזה**

1. בשעה שהקב"ה ברא את העולם, ורצה לגלות מהסתרה, היו כלולים אור וחושך, ומחושך יצא אור, מנסתר יצא גילוי, מטוב יצא רע, מרחמים יצא דין. והכול נכלל זה בזה: יצה"ט ויצה"ר, לבן ושחור. והכול היה תלוי אחד בחברו. כל העולם נראה בחיבור אחד: מדה"ד ומדה"ר, מלכות ובינה היו דבוקות ומסובכות זו בזו. וע"כ, כשנידון העולם בדין הכלול, ברחמים נידון, במלכות, הכלולה בבינה. ואם לא, לא היה יכול העולם להתקיים אפילו רגע אחד. (זוהר לעם. קדושים, 7-8)

**Всё включено друг в друга**

1. Творец создал мир, чтобы раскрыть Себя из скрытия, поэтому свет и тьма были включены друг в друга. Из тьмы вышел свет, из скрытия произошло раскрытие, из добра проявилось зло, милосердие раскрыло жестокость. Всё было взаимно включено: добро и зло, и зависело одно от другого и весь мир представлял собой единение свойств суда и милосердия, Малхут и Бина, были взаимовключены друг в друга, а иначе мир не мог бы существовать. (Зоар для всех, Кдошим, пп.7-8)

**המדרגות הן רק כלפי התחתונים**

2. הכול הוא אלוקות, למעלה מזמן מקום שינוי. וכל המדרגות והתיקונים, שאנו מבחינים באלוקות, הם רק כיסויים כלפי התחתונים. כי ע"ס הן 10 כיסויים על עצמותו. וכן כל התמונות המדומות הן רק כיסויים על אלוקות כלפי התחתונים. אלוקות אינו משתנה. אלא שכיסויים אלו משמשים ג"כ לגילויים ולפי מידת הכיסוי כך היא מידת הגילוי הנמצא בו. ומי שזוכה לקבל מידת הכיסויים, זוכה אח"כ שהכיסויים נעשו לו לגילויים. (זוהר לעם. נשוא, 299)

**Ступени существуют только по отношению к нижним**

2. Всё существующее является духовным, находящимся вне времени, места и изменений. А все различия и изменения, которые мы различаем в духовном, являются лишь скрытием духовного к людям. 10 сфирот представляют собой 10 скрытий Творца. Само же духовное не меняется, а скрытия способствуют раскрытию. И в мере скрытия мера раскрытия. Кто готов принять на себя скрытие, удостаивается обратить скрытие в раскрытие. (Зоар для всех. Насо, п.299)

**כמידת הכיסוי כן מידת הגילוי**

3. אותם הכלים השפלים, ששמשו לו לרע, מתהפכים ונעשים כלי לטוב. וכל כלי שהיה רע יותר, נעשה לחשוב יותר, שמגלה יותר. (זוהר לעם. ויירא, 453)

**Мера скрытия  определяет меру раскрытия**

3. Самые низкие келим, использовавшиеся злом, обращаются свойствами, наполняющимися вечной радостью. И самые низменные желания, становятся самыми важными, в наибольшей мерой раскрытия.

(Зоар для всех. Ваера, п.453)

**מקום גילוי הגאולה**

4. תסתכל במקום הרע ביותר מכל הקללות - שם יהיה גילוי הגאולה. (זוהר לעם. כי תבוא, זוהר חדש, 21)

**Место раскрытия избавления**

4. Посмотри на самое испорченное свойство и проклятие - там будет раскрытие избавления. (Зоар для всех. Ки таво, Зоар Хадаш, п.21)

**אין עוד מלבדו**

5. בגמה"ת, כשיתבטל הס"מ, יתגלה לכל, שהס"מ לא היה חי מעולם, אלא הייחוד היה שולט תמיד, כמ"ש, אין עוד מלבדו. (זוהר לעם, בראשית-א', 255)

**Нет никого кроме Него**

5. В конце исправления, когда будет искоренен эгоизм, раскроется всем, что эгоизм никогда и существовал, и всем всегда управляло единство, ведь "Нет никого кроме Него" (Зоар для всех. Берешит-1, п.255)