סימן לה שיעור י', כז כסליו תשפו, נר רביעי

רבינו נותן לנו פשטות השינוי שצריך לקבל, ובוודאי נזכה להשתנות לגמרי. המתנה שרבינו נותן לנו מיד בתחילת המאמר הזה, לשוב לה', רבינו רוצה לתת לנו זרקא, שהזוהק אומר איך שהשכינה, כלומר הנפש שלנו עובר במציאות עוה"ז הסתרה, שליחות כזאת בתוך הגוף, בכל מה שעובר בעולם הזה, אהה.

אבל מה, הצדיקים פועלים שהם מעלים אותנו לאור השבת, למנוחת הנפש, למציאות של אמת, האמת מתגלה, מקום של קרבת ה' וחיים אמיתיים.

ושם למעלה יש כל מה שצריכים, אין מה לדאוג. מה שעובר עלינו שאנו לבד בעוה"ז, בתוך חושך, פרנסה, צועקים פרנסה, ובריאות, וצריך ישועה. מסובבים עם כפירה, מוקפים עם שכחה, כמעט אי אפשר לקיים התורה, יש יוונים, יש רמאים שמגבירים את החושך ואי אפשר לזוז.

כל שבוע יש לנו שבת, יש ימים טובים, ויש בבוקר תפילין, ואיפה ההתחלה, בא נשוב לה', איך שבים להשי"ת, הצדיקים מגלים לנו, הרבי אומר ששייך לנו מה שרשב"י והבעש"ט גילו בעולם, שיש תשובה, לשוב לחשוב מהשי"ת, לקיים שויתי ה' לנגדי תמיד, לחשוב ממציאות ה', שהוא לבדו ברא את הכל ומחיה את הכל, והוא נמצא בכל דבר. בכל דבר עובדים את ה'.

ישאל האדם, וכי אני יכול לזכות לדבר כזה, והרי המחשבה שלי נמצא בתוך דאגות, צער, תאוות, ודברים מאד לא טובים, יאוש. אומר רבינו, לא לא, אני יעזור לך,זהו חנוכה שבא לעזור לנו מתוך היאוש והריחוק הזה, לגלות שה' יודע מה שעובר עלינו. הוא תיקן לנו מטוס כזה, חללית כזאת, בקלות יוצאים מזה, עיקר העליה הוא יציאת מצרים, יוצאים מכל הנפילות. עיקר העליה של האדם שזוכה לתשובה, להתגבר, להתחזק להיות אדם אחר לגמרי.

זהו הכח שמתחילין עכשיו בתחילת השנה,החג הראשון הוא חנוכה, הוא ענין של זרקא,

בכל ערב שבת החיות שלנו מתבטל, והעולם נכלל חזרה בתוך הרצון של ה', המציאות שמחיה את העולם, התפשטות הקדושה של השכינה עולה למעלה, ורואים את זה בנר שבת, בשבת רואים בעוה"ז אור אחר, מבינים מתוך אמונה ושמירת שבת, ומנוחה של שבת, זוכים לתודה והודאה, וזוכים לשיר ולרנן לה', זוכים לצאת מהקליפות. וזה מה שיהודי זוכה.

ה' שבר מליוני כוחות של קליפות והסתרה וקושי של עוה"ז, הצורך של כל מה שצריכים, הולך דרך הקליפות. יש בעוה"ז הרבה קשרים, כוחות מעליהם ועולמות כאלה של קליפות, ברגע שאדם נכנס בברית, ה' בוחר בך, וכל הקליפות בורחים.

אין לאדם מושג מה זה ההפרש בין יהודי לגוי, ומה השליחות שלנו, כל הבריאה נברא רק למי שמתקן את העולם ע"י מחשבה של אמונה ואהבת ה', ושיתדבק בהשי"ת, זה שליחות מופלאה.

העולם קיים כבר ששת אלף שנה, כל הגויי הארצות לא יודעים למה הוא חי, מונחים בקשרי הקליפות. אותנו הוציא מכל קשרי הקליפות, כמ"ש בזוה"ק שהקליפות קושרים את האדם, אנו מרגישים את זה, וצריך להתחיל לצאת, הקשרים האלה מפיליום את האדם ומחטיאים אותו, מבלבלים אותו.

חנוכה צריך להתחנך, שאני בודאי יכול להוציא לפועל להיות כרצון ה', בכל מה שעובר עלי שאני מרגיש את הקשיים, כוחות הרשע האלה שמסבבים אותך בכל דבר, כל דבר שאתה רואה, אתה רואה קליפת נגה כאילו יש ארץ, כאילו יש אבן ועץ, אתה רואה טבע, כאילו צריך לאכול, זה נקרא נפילת מדת הוד. דבר שתופס אותך דוה, הוד של קליפה.

איי צריך את זה וצריך את זה ואת זה, וממילא אין ל ואת השמחה של עומד לפני מלך ומשרת לפני המלך בשמחה, שזה עיקר היראה ואהבה, וכל מציאות הקדושה זה הוד המלך, להעביר את הנגה, נגה בגימ' חן, הוא רואה את החן המופלא שיש לי לפני המלך שעושה נחת רוח לה'. וכל הבריאה נברא רק בשבילי, כל הועלמות זה עילה ועלול כמו דריידל.

בסביבון דריידל יש ש'פל, מציאות כל מה שנעשה בעולם, וזה נלקח מה'גלגלים, מגנטים ואטומים, ויש נ'בדל שזה כוחות פנימיים דקדושה שזה מלאכים, המלאיכם לוקחים מהעולם יותר עליון, היולי, וזה בכל עולם, בעשיה יצירה בריאה, ולמעלה ההיולי הראשון הוא מלכות דעתיק, כל הבריאה הוא חומר וצורה, צורה שעושה חומר, צורה שעושה חומר, הצורה הראשונה זה החיות אלקות שמתלבש ומתלבש. וזה הן בכל עולמות דקדושה, והן בכל עולם יש רל"ו רבוא פרסאות, וזה מתחלק לשש מאות אלף שלכל אדם יש שליחות בכל העולם כולו, ולכל אדם יש צירופי אותיות וכוחות מיוחדים, ובזה יש תענוגי עוה"ב לנצח נצחים, איזה רב טובך אשר צפנת ליראיך.

לכן הוא ברא את הכל, כי אנו בכל יום מכניסים טונות של יהלומים, כשמברך שהכל נהיה בדברו מתקן את כל המים של הימים, בעוגה יש כמה דברים, כמה מיני עוגות, קמח, ביצים, סוכר, כמה דברים, כן בכל דבר יש ד' יסודות. ככה היה רצון ה' שיהיה ד' יסודות, כל יסוד מתדבק למעלה. ובכל דבר אנו מחזירין את הכל לה'.

זה עיקר המחשבה של האדם, יש שמבין בכלליות, ויש שמבין בפרטיות והולך עמהם, כל דבר מושרש בחסד או בגבורה או בתפארת, או בנצח, או בהוד, הכל מושרש בהשי"ת ואין עוד מלבדו.

השי"ת יודע להחביא את זה וואו וואו, למה החביא, כי זה המציאות שצריכים אותנו, כל דבר מה שמביאים לפניו זה בהשגחה פרטית, היה צריך לעבור את המחשבות האלה והצער הזה, כדי ששם יאמין בה' ויבטח בה', בשביל זה הוא חי, ע"י שיש לו את הבטחןו באותו היום והשעה, עי"ז הוא מקרב את העולם לה', ונמשך ישועה. ע"י קצת אמונה.

רבינו מגלה איך זוכים לרצון, מחשבה שרוצה לחשוב מה'. ההתחלה הוא זרקא. שהשית רחום ומראהלך את הכל, לוקחים אותך וזורקים אותך למעלה, ואתה מבין שיש שקר בעולם, היוונים אומרים שיש טבע, שקר, סופיה וספארו, עברנו אלפי שנים בפסיכולוגיה שלהם, כל השטות שלהם נמצא במחשבים בAI הכל זבל גדול, רק איגואיסט ושקרן ומשוגע. על מה העולם עומד, ה' נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו, אבל המלחמה שלנו.

יש כהנים כהן לא"ל עליןו, ממלכת כהנים, שרוצה לעבוד את ה', להקריב את העולם לה', כהן בטבע הוא כעסן, כי שולחים אותו למטה, עבודה קשה בביהמ"ק. בלי נעליים בקור מסתובב ועושה עבודות, ולחשוב כל מיני פרטים, חכם עובר עליו צער גדול, ובזה מקרב את הבריאה חזרה לה'. כהן חשמן, יודע שהוא חשוב אצל ה'. חש"מ"ן, חש מהר מהר להעלות מיין נוקבין לה'.

וזהו מסירות נפש שאד םמוסר נפשו על האמת, האמת שצריך להיות בשמחה, האמת שה' איתי, האמת שהשכר אין לשער ולספר, האמת שה' יעזור לי, אל תדאג, עובר עליך, עוד תפילה ועוד תפילה יהיה ישועה, כל מה שנעשה בעולם, עם תפילה משנים את זה, רק תאמין בתפילה תראה ניסים, כבר ראית ניסים, ה' צריך תפילות. עיקר הנחת רוח הוא התפילות. והתודה והודאה מעלה את כל הבריאה ומקדש אותו.

ועיקר המחשבה הוא הצדיקים, שהמחשבה שלהם לא דרגה פשוטה של מחשבת נפש רוח, אלא חיה ויחידה שנכלל באלקות, ואנו לומדים מה זה מחשבה מהצדיקים, לומדים מהצדיקים מה הולך פה, שכל הבעיות שיש לך, זה רק בגלל שאתה דואג, לא מתפלל.

בזוה"ק כתוב מה זה חנוכה, אחר שנגמר המבול, יונה הביאה עלה זית טרף בפיה, זה רמז לשמן חנוכה, כ"כ בזוהק. יש מבול שהורג את הכל, ומשגע את האדם, מבול ממש. חנוכה מתיחל תיבת נח, יש סיפור שמתחברים לקדושה, מתחילין לקדש א תהניצה"ק של עוהז.

בר"ה נבראו ניצה"ק חדשים, מקבלים דרך להתחבר לקדושה, דרך שיצמח ויהיה קיום לדומם צומח חי ומדבר, שיהא דרך לתקן אותם, ונמשך פרנסה ובריאות כל אדם, ונמשך שאדם יוכל לחיות בעוהז.

שנה לשון שינה, כלומר המעברים בדיוק לפי המדה שלך, זה בשבילך, עלה זית זה מרירות, מר מאד, כותשים ויוצאים השמן, פנימיות. היגיעה, זית טרף, עובר טרייף, ויש מבול של כפירה ואפיקורסות וצרות ובעיות. אבל אני יודע מתיבת נח, תיבה של תורה ותפילה.

בזה אנו באים לתיבת נח של רבינו, בימי חנוכה, נכנסים לתיבת נח של רבינו, זה הזמן שמתחילין, יש אור גדול, צוהר לתיבה, רבינו מלמד לנו שאני לוקח את הנשמה שלך ומראה לה זרקא, זורק אותך לדבר אמיתי. תסע איתי לנסיעה הזאת.

אורח נכנס לבית והרים אותך, פורח באויר, סיפור נורא שרבינו סיפר בחנוכה. מראה לנו בסיפור הזה שחנוכה מעלה אותנו טיסה בחלל, איך אנו מקבלי םאת זה, תלוי כמה שאנו עוסקים בתורה ותפילה ושומעים מאי חנוכה, מה זה נס, נסים הוא שה' פשוט התגלה שהוא כן פה, כל הזמן שאתה לא רואה אותי אני כן איתך.

נס כזה שהיה בזמן ביהמ"ק, התגברו בבל פרס ואח"כ היוונים, באו עם דעות כוזבות להכניס את זה בכח לכל אדם, זה עיקר הבעיה שלנו, יש לנו שמן טמא, דעות כוזבות, והגוף טמא בירידות ונפילות. נפלו לגמרי, הכריחו אותם להקריב דבר אחר לעבודה זרה, ולעבוד בשבת, וחינכו ללבוש בגד יווני עם ניגון יווני, כולם נפלו וירדו, לא היה למי לדבר, איזה נסיונות. גנבו את כל הכסף. וזה נמשך הרבה שנים.

פתאום כמה אנשים קמו, חשמונאים אמרו שאני רוצה לחשוב מה', לא רוצה פילוסופיה של שקר, רוצה לזכור שאין עוד מלבדו, ה' נתן לי מצוות כאלה, הם פועלים ככה, שמחה וחיים כאלה, והשני עושה מצוות ואין לו חיות, אדם עושה רבבות מצוות בכל רגע, שס"ה לא תעשה שהוא לא חוטא, ועושה את זה בשביל ה', בכל דיבור, או חסד בבית, ויש לך פיאות וציצית בכל רגע, אדם לא רואה מה הוא פועל.

רבינו לוקח אותנו זרקא, כמו החשמונאים שיצאו מהיאוש, כולם היו בחטאים ועונות הרבה שנים, הם קמו להחזיר את הכל, את עבודת ביהמ"ק מציאות היראה ועבודת הקודש, מציאות אהבה וקדושה ותשובה שלימה. אנשים הסתכלו עליהם מתוך יאוש, כמו אדם מיואש לא מאמין שיש לו תקוה.

הם צעקו 'מי לה' אלי', 'מי כמכה באלים השם', הוא מחביא את עצמו כאילם, אבל הוא תמיד עוזר.

כמה אנשים התאספו ללחום נגד הצבא הכי אדיר בעולם, היוונים היחידים שהיה להם צבא אדיר, כמו טנקים אנושים ופילים, חיצים משובחים, וכידונים, ושלחו תגבורת, יוון זה לא רחוק מפה, ספינה יום וחצי מפה

ופלאי פלאות, איזה שינויים בטבע צריך להיות בשביל נס כזה, זה יותר גדול מיציאת מצרים, שם לא קמו כמה חברה על פרעה לשרוף אותו וגמרנו כל הסיפור, למה לא קמו כמה חשמונאים לגמור את מצרים ולנסוע עם אוטובוסים לארץ ישראל? חנוכה זה כן היה.

אדם צריך להאמין שאצלי יהיה ניסים, אני חלש בלי כח, יהיה לי כח, יהיה לי דירה, יהיה לי פרנסה, אתה חושב שיהיה, יהיה, תתפלל ותאמין שה' שומע, מי שבוטח הוא חי, מי שבוטח יש לו אמונה ומחשבה. ומתפלל. מי שדואג לא יכול להתפלל.

בדרך כלל אדם נופל וחושב שאין לו חלק לעוה"ב, אני לא עובד את ה', אני לא לומד כמו פלוני, ולא צדיק כמו פלוני. ה' לא רוצה את זה, ה' בחר בנו ונתן לנו את המצוות, אנו מלאים מצוות ורוצה שאנו נשמח עם המצוות, שנדבר תמיד אמת בלב, דובר אמת בלבבו, נר דולק עם אמת, מדליקים את הלב עם אמונה שלימה שאני עובד את ה' בכל עת.

בעבודת המחשבה יש עבודה תמידית לפני ה', בעוה"ז צריך לישון, ולנוח עוד פעם ועוד פעם, ויש לו שינה של עייפות ובלבולי סתם, כל מיני דברים שדופקים את הראש לא במקום, ויש מה שאדם צריך לעשות כל היום, לחשוב מחשבות. כשהכל ריבוי אור, אינו יודע איך לתפוס את ה'. יש נקודה טובה, פשוט, זה עיקר הזמן בחנוכה מתחילין מחדש ללמוד שיעורים קבועים, יושנים כדי לקום, פרנסה זה צרכי השכינה, לא שייך אלי, תגיד את זה לבנק וזה יעבוד. אחד צוחק, אני אומר לך שזה כן יעבוד. משא ומתן ואוכל, כל מיני בירורי ניצה"ק, מעומק הקליפות, שזה ענין י"ב נשיאים והעגלות, סודות נוראים מאד, מה שיעקב ויוסף, יוסף שלח עגלות, זה הכח לשבר תוקף הקליפות שחוזרים על עצמם, ובזה נופלים, איך שייך להעלות את הניצה"ק,

כשהיה ביהמ"ק קיים היה כח של קדושה וטהרה, מה עושים אחר החורבן, והרי גם בזמן ביהמ"ק כולם נפלו, איך מתחילין הכל מחדש, ה' עשה פלא, ואמר שאני פה אתכם יותר מיציאת מצרים, התחלתי את האהבה ביציאת מצרים, גילוי אלקות לנשמות ישרלא, בחנוכה היה יותר, בתוך מקום שעשה ה' שתשכח מיד, היה נצחון כזה גדול, ואעפ"כ נשארו כיסי התנגדות, נשארו אצטדיון באמצע משחק כדורגל בירושלים, ולמעלה טיהרו את היכליך וקדשו את הכלים וחיפשו להתחיל את העבודה, להדליק את הנרות. אין שמן. פלא ונס כזה, התגלה להם פך שמן טהור, ראו בזה שה' איתנו, והרי זה לא ידלק זמן רב, השיגו פך שמן טהור שזה כח התשובה, כי אנשים לא היו אנשים, כולם היו במשחק כדורגל, כל הציבור לא היו בביהמ"ק, לא היו מלובשים כראוי, מוזיקה יוונית ושאול תחתית ה' ירחם.

אבל התחזקו להדליק את הקצת, פך שמן שחתום בחותמו של כה"ג, נקודת האמת שכן שייך להתדבק בה' מכל מקום בעולם.

התחלנו להתעורר שאדם צריך לדעת שיש לי דעת, לחשוב שה' איתי, אין מרחק מה'. ה' איתך, בלי סיבות. השליחות שלך לעשות מצוות זה תמידי, המצוה התמידי זה אמונה ושמחת המצוות. ויש לך מצות תמיד, ברית פיאות זקן ציצית ברכות, משום מה יש לך מצוות אלא שזה טמא אצלך, לא מאמין בהם, תסתכל על המצוה שעשית, תתעורר, ה' יש לו עכשיו נחת, הוא שמח איתי, המלך מחייך, מראה לי אור הפנים.

אדם מלא מצוות כרימון, התורה מקדש את האדם בכל רגע, בלבוש, דאוריתא ודרבנן, וחסד בבית, ושבירת הרע, דבוקים בה', וגם ישנים שיהיה כח לה', ואוכלים כדי לתקן, בכל דבר גשמי יש עבודת ה'.

כל מה שנופלים בגלל היאוש שטימא את השמנים, נדליק פך שמן טהור, נתחיל עם מצוה אחת, נתחיל עם זה, וזה התעלה לרצון למעלה, ועשה תיקון גדול מאד, זהו זרקא, שנפתחו י"ג מדות של רחמים, כמו הרחמים שנפתח ביציאת מצרים, ומה שפעל משה רבינו רחמים וסליחה ומחילה, והתחדש כל קדושת ביהמ"ק וכולם שבו בתשובה.

באמצע הכדורגל אחד צעק, הדוסים האלה חוגגים שם, והם שמחים ורוקדים כי הדליקו את המנורה, צחקו עליהם הרי אין שמן טהור היום, אין דבר כזה היום, לא האמינו, עד שראו, הנר האיר לתוך הנשמה, זהו זרקא, היחוד העליון, האיר גם היחוד האמצעי שאתה יכול להתחבר לה' מכל מקום, ולראות רמזים איך להחזיק מעמד, וכן האיר למטה שהעיקר זה אמונה, נקודת האמת בפשיטות שאתה יכול להתדבק בה' בכל מקום, הדלקת הנ"ר הוא רמ"ח איברים וימין ושמאל, הרי נ"ר, כולם חזרו בתשובה. ועשו תיקונים כנראה וואו. כי חנוכה מקדש ומטהר גם היום בכח הנח"ל נובע, נח"ל ר"ת להדליק נר חנוכה, מטהר מכל הטומאות והכתמים, זה הכח של רבינו.

הרבי בא אלינו ומבקש ממך, תדע שבוודאי שאתה צריך לשוב בתשובה בפשטות, להחזיק מעמד להתגבר על היצר הרע, ולעשות מצוות ולהתפלל, תתחיל, ועיקר התשובה שתתחזק שה' איתי ואצלי ועומד כאן תמיד, אין שום מרחק מה' בשום פנים ושום אופן ושום דרך וענין, אם נפלת, תקום מיד, תשובה תעשה כשיהיה לך ישוב הדעת, עכשיו תהיה בשמחה ותדבק נקודת האמת שבלב שיש בך טוב, תגדיל את זה, תעשה מזה ניגון נפלא, זה לא קטן, זה אלקות ממש, זה מליארדי מלאכים ועולמות עליונים, תגדיל את הנקודה טובה, זה אלקות זה לא נקודה, זה כל העולמות. השי"ת מתפאר איתך, זה תכלית כל העולם, ה' נהנה ממך, אין שום הבדל, שום פירוד, כי מלא כל הארץ כבודו, ה' נמצא פה, אני מכבד את ה', הגוים החיות וההרים לא מכבדים אותו, רק אני.

זהו נקודת האמת, שמן טהור, פה נדלקים, כשזה מאיר בלב האדם. מתחזק מאה אחוז. אח"כ ישוב בתשובה. כשמתחזק צריך להיות בשלימות ולא להסתכל מה חסר לי, כי תמיד יש מיד איזה תאוה או דאגה, כשמתחזקים צריך ללכת עד הסוף, רק חיזוק חצי שעה, פעמיים ביום רק דביקות וגדלות בלי שום חסרון כלל .כמ"ש בסי' ל"ג, דבר ראשון לדעת שה' ממלא כל עלמין וכו' ולית אתר פנוי מניה, תיכנס בתוך המציאות ה' שהעולם שלם עם ה', כל דבר הוא רק דריידל, אנו מסובבים את הכל, מעוררים את הה', היולי, היולי של עוה"ז זה השורש המגנטי הזה, זה עולה, מעולם לעולם, למעלה זה כתר מדות הרחמים זה היולי העליון, מעוררים את הרחמים עם הה', מסבבים, שכל דבר שבעולם ככה, משתנה, הנה עני והנה עשיר. הנה התבלבל והנה התיישב בדעתו, ירידה לצורך עליה, איפה שאתה נמצא, מיד אתה עולה, וככה זה נהיה כי אתה מאמין בה', זה מציאות האדם ומציאו תביהמ"ק, אתה למטה ואתה למעלה.

בן אדם קטנציק כזה, והוא מנהיג את כל העולמות, זה העיקר האמונה, זה המציאות ה' איתנו, דואריתא ודרבנן במחשבה דיבור ומעשה, אנו מנהיגי םאת כל הבריאה, איך יכול להיות אש נר קדוש, שמן עולה, זה נקרא זרקא, שעולים מתוך החושך חזרה להאמת, עולי םלמעלה

כשמתחזקים, רק התחזקות עד הסוף, ואח"כ ידע שעוד לא התחלתי, הצדיקים היראים את ה,', תמיד רואים שלא התחלתי כלום, לא בעצבות, אלא שאני הולך להתחיל מעכשיו, כי בלי התחזקות אדם תמיד מאבד וחושב שהוא רחוק מה', חושב שלא יצליח ללמוד ואין לו עוה"ב, לא עושה כלום בגלל זה, צריך להדליק את הנר למטה מעשרה טפחים שה' כן איתך

חנוכה ופורים הוא עיקר המלחמה נגד המצב של עוה"ז. וכך נעשה קשר שאנו יכולין להמליך את ה' בעוה"ז, על כל מה שעובר עלינו, להתחזק לצאת ממצב החושך והנפילות. ולבא לאור השכל.

כי עיקר האדם הוא רק השכל, יש דברים שאי אפשר לעשות, אבל השכל אפשר תמיד, השכל הוא תמימות ופשיטות אמונה, וזה עיקר התשובה שיש לך שכל, יש לך מציאות כזה של נר, שאתה יכול להדליק את הנר, את הראש.

הראש של האדם הוא מדומה, צריך לדעת את זה שכל מה שאני חושב מאה אחוז דמיונות בלי ספק. רק מה שחושב על אמונה הוא אמת, הזוה"ק מגלה מה האמת. זרקא, תיזרק לאור השכל העליון.

העולם מלא דמיונות. נכון צריך פרנסה, תבטל את זה, ההתחלה הוא כעס, מי שנכנס כאן, אתה שואל 'מה הוא עושה,' בדיבור אחד מפסיד את הכל, הדיבור קובע, תגיד 'ישתבח שמו'. תהיה שמח. כשאתה אומר דיבור של עצב וכעס, תשוב בתשובה, תדע שזה לא דרך, וכן בנפילה, לא אומרים 'נפלתי', אלא 'אני חוזר מיד להשם', ותמיד שמחה וחיות. וכן להכניס בבית החיות הזה, רק ככה יש בית יהודי.

זה הנר שצריך להדליק בבית, לכל אחד ואחד, שכל אחד יראה השמחה והחיות.

בנרות חנוכה יושבים לפני אחד שמרחם עלינו, כסליו ר"ת וירא ה' כי סר לראות, זה כתוב בסנה, משה רבינו רואה אותו בוער, וירא ה' כי סר לראות, משה רבינו ירד אלינו, איך יתכן אנשים בעוה"ז שיזכו לדביקות ויראת ה', הרי אין להם שכל, ס"ר בגימ' י"פ שם הויה, אור הדעת. רבינו הוא היחיד שיורד לכל אחד ואחד, ומגלה דרך, אני חותם על זה, רק תהיה בשמחה ואני יעוזר לך, אבל תהיה רק בשמחה, גם כשאתה מרגיש לא טוב.

עלה זית טרף בפיה, שמן קדוש, זית מרירות, טורף אותי, אבל אני בתוך תיבה, לא בעוה"ז כלל, רבינו הוא היחידי שזורק אותנו לעולם של אמת. כן, צריכים בודאי תורה ותפילה כמו שנראה מיד, הבעש"ט גילה את הזוה"ק שכל אחד צריך להיות רק מלא אמונה. בעולם אחר, עולם של השגחה, עולם של ניסים. מתוך מצב שאי אפשר להתחזק, גם בחנוכה לא יכול לעשות עסק מנס, השתגע לגמרי, שם כולם היו אפיקורסים לא התפעלו מהנס, זה המצב שלנו. אבל הנר מגלה שה' רוצה בנו, למטה מעשרה טפחים במקום שאין שם נבואה והרגש טוב, יש שם לחץ ועצבים וצברות כמו ישראלי מצוי, פחדים ובלבולים.

פה למטה מעשרה יורד האור ומעלה אותך חזרה. זה פלאי פלאות שיש רבי שחותם על זה, תעשה את זה.

הדרך של רבינו להכניס בנו אמת, עיקר המלחמה של האדם שלא יהיה לו מיתת לב, בלי רגש, תחיה, אל תשאיר מיתת לב, תחיה את עצמך במשהו, אפילו שאתה מרגיש כך וכך, ה' ירחם אתה לא רוצה להגיע לבית משוגעים, תאמר אני לא רוצה, לא רוצה. אנחה אחת, איי איי, אתה מתקן את זה. רבינו פועל שיש מדות הרחמים אפילו באנחה אחת, התחלה חדשה, עלה זית טרף בפיה, סר לראות בצרתן של ישראל שעובר עלינו כזה ריחוק וקושי, עוד תפילה ועוד תפילה תבוא הישועה, רק תאמין, תדבק את עצמך באמונה, וללכת בדרך של הצדיקים, תמיד לקיים שויתי, זה כלל גדול בתורה, להמשיך על עצמך יראה פשוטה לפני ה', ולחשוב מה'.

זה הכח שנמצא בנשמה שלנו, זה המציאות של עם ישראל, וזה פועל ומייחד ומעלה ומתקן, כי בשורש הנשמה שלנו, קודש ישראל לה', ה' קידש אותנו. בעוה"ז הגשמי הוא מלא אושר, שקים של יהלומים שיש בכל דבר בעוה"ז, הוא מלא כבוד ה', למעלה אח"כ אין הדבר הזה, רק כאן, ועיקר האדם הוא המחשבה, כי המחשבה עושה הכל. אדם מתפלל בלי מחשבה, עושה באמצע שמונה עשרה שהכל נהיה בדברו, לא יודע מהחיים, המחשבה הוא דביקות ורצון, הרצון מתעורר תמיד, זה המציאות של יהודי, שהמחשבה פועל הכל, איפה שאדם חושב שם כל האדם, ומה אדם חושב, מה שהוא רוצה. והוא טוען שזה לא הולך לו, כי לא רוצה, תאמר שאני רוצה וממילא אתה רוצה, וכשזה לא הולך, בא רבינו ללמד איך להדליק נר חנוכה.

דבר ראשון תיזרק, תקח את כח הקדושה של רבינו שמכניס מדות הרחמים, ומחדש את הטוב שלנו, ומדליק את הנרות שלנו, מביא שורש הנשמה, מחדש קדושת כל ישראל, נגד טומאת יון ומה שעובר מסביב כל מיני רשע וגזילות, זורק אותנו חזרה לאור הפנים, אור תורת הצדיקים, אור הפנים שהצדיק מביא, קדושת הצדיק, כמו שיש אור שבת ויו"ט ושופר ומצוות שאנו כבר יודעים שזה התגלות כבוד ה', יציא"מ וקבלת התורה, זורקים אותנו חזרה להמקום שלנו.

אח"כ צריך לקיים קנה חכמה קנה בינה, הולך לאט לאט, ותרב חכמת שלמה, להתחנך לאט לאט, לחנך את המחשבה לחשוב משהו מדברי הצדיקים, לחשוב איזה ענין מאלקות ואמונה, ה' ברא את השמש והירח, וחושב קצת בתפילה ותהילים, ויש לך מספיק דברים מה לחשוב, מספרי רבינו, ותתחיל לחשוב מזה, הם תורה והם מדברים מהמצוות התמידיות. אנכי ה', והשגחה, ואחדות ה', שמע ישראל, ה' אחד, ואהבת, ויראת ה', ולהאמין שה' נהנה ממני, וזה נכנס תמיד לאיזה מחשבה שנכנס בך, ה' נהנה מאיזה מצוה שיש לך, ומדחה כל רע. זה נקרא הדלקת נר.

מדליק ונכבה, וחוזר ומדליק, וכך יוצא מההרגל שלו, ומתקרב לחיים של משמעות,, וזוכה לשוב בתשובה, והוא רואה מה זה שבת כמו פעם ראשונה, תפילין פעם ראשונה, חנוכה זה שמחה של כל המצוות. מדליקין נר, להתחיל מחדש לראות מה זה אור.

במאמר זה רבינו מתייחס למה שעובר עלינו, דבר ראשון תסמוך עלי, רק תתבטל למציאות שאין עוד מלבדו, ה' נמצא כאן, ואתה חושב עליו, ותאמי ןשאתה עושה, בכל מחשבה אתה פועל, לא עשית,? תן פרוטה צדקה, תמיד פועלים, ותדע מהחשיבות של כל מחשבה דיבור ומעשה טוב, ואל תתרחק משום דבר, אל תדאג מהעוה"ב ושום חשבונות, זה אח"כ, בינתיים תהיה רק בשמחה. ואח"כ תלמד שו"ע ותקיים את התורה ותלחם ביצר הרע ותתגבר, דבר ראשון תהיה בן אדם בכלל. רבינו אומר אני עושה בני אדם, אני משרה עליך את הקדושה.

וכאן מתחיל סיפור, שה' רואה את המציאות שה' רוצה תמיד להוריד אותו, יש דברים שקורים לאדם שמשנים את המציאות, איזה דאגה וצער, או עוולות של אנשים, עוות המשפט משגע את האדם, גנבים וגזלנים, ויש אהבות ויראות נפולות. והתפארות כבוד נפול, ומשיכה לשקר החן והבל היופי, וכל מיני דברים שמנצחים אותך, ופגם ההוד כולל הכל, זה עיקר הגלות הוא פגם הברית. וגלות אדום, חשוף זרוע קדשך, עשו אחז ביעקב עשה אותו פיסח בגיד הנשה.

אדם צריך להכנס לעבודת ה' בכל בוקר מחדש, תצא מהמיטה מחכים לך, תרוץ למקוה, מחכים לך, תתחיל יום עם אש התלהבות. זה האמת, אנו עובדי ה'. אלא רגע רגע, צריך ללכת לעבודה. אומר רבינו תבין, הפוך, היות והתיקןו שלנו זה בחי' מלכות. החיות של המלכות למעלה זה מהקטנות שלך, ולכן החיות של האדם זה מהדברים האלה, חיות האדם תלוי באוכל שינה וסידורים, ה' הוא מלך הוא סידר שאלו הדברים בהם אנו ממליכים אותו.

כמ"ש באות ה' שעיקר המוחין שמקבלים ע"י אמונה מקבלים מאור הפנים, כמו שיש עבודה של שכל כך יש עבודה של שינה, סוד ר"ה דורמיטא, אכהמ"ל בזה. ה' רצה שאדם ירד מהמח ויהיה עיף וחלוש ועוד פעם שינה ובלבולים, כשהוא יורד למטה, רק עי"ז הוא מחדש את המוחין שלו, החידוש הזה שאתה יורד ועולה, זה מה שה' רוצה. ללכת עם מוחין פירושו לרדת ולעלות חזרה.הירידה הוא עיקר המקום שממליכין את ה', השליחות של האדם זה הירידות שלו ומשם עולה לגדלות

כתוב בזוה"ק כמו בשעת שינה, בלב נשאר חלק הנשמה, התפשטות הנשמה בגוף יוצא, עולה למעלה, ולמה עולים שם, כי החיות של השכינה מלכות, צריכין את הנשמה שלך שם, כי השכינה אין לה חיות רק ממצוות שלך, בלילה ישנים איך יש לה חיות, בידך אפקיד רוחי, הנשמה שלך עולה לבא"ר העליון ונותן חיות לשכינה. כשיושנים כולם צדיקים, נכון? ה' מסתכל על נשמות ישראל הקדושות, מעלים מ"ן למעלה, ומזה נעשה יום חדש.

כלומר, שזהו סדר העולם ויהי ערב ויהי בוקר, השינה הזאת רואים בחוש שהיא מחדשת את האדם, ככה זה בכל דבר, שהמציאות שאנו צריכים לרדת לבלבולים ופרנסה ועיפות וכל מיני דברים, זה עיקר הדבר שצריך להתעלות. התגלות כבוד ה' בא מהירידה.

כך בכל אדם, מרחקים אותו כדי שיתקרב. ומזה נעשה מוחין, כל העולמות מקבלים שפע שלהם, כי למלכות אין חיות בלי זה, כל המצוות עולים שם, בבוקר בברכת יוצר אור, וכו'.

**[ה] וְעִקַּר הַמֹּחִין שֶׁמְּקַבְּלִין עַל יְדֵי הָאֱמוּנָה, אֵין מְקַבְּלִין אֶלָּא מֵאוֹר הַפָּנִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (מִשְׁלֵי ט"ז): "בְּאוֹר פְּנֵי מֶלֶךְ חַיִּים". "חַיִּים", הֵם הַמֹּחִין, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "הַחָכְמָה תְּחַיֶּה". מְקַבְּלִין מֵאוֹר הַפָּנִים, דֶּרֶךְ הָאֱמוּנָה, הַנִּקְרֵאת מַלְכוּת. שֶׁהוּא בְּחִינַת יְרוּשָׁלַיִם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בְּרֵאשִׁית י"ד): "וּמַלְכִּי צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם", וְתַרְגּוּמוֹ: 'מַלְכָּא דִּירוּשְׁלֵם'.**

השראת ה' בעוה"ז בבחי' קטנות.

**וְהִיא בְּחִינַת אֱמוּנָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (יְשַׁעְיָה א'): "עִיר הַצֶּדֶק קִרְיָה נֶאֱמָנָה". וְהִיא בְּחִינַת לַיְלָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וֶאֱמוּנָתְךָ בַּלֵּילוֹת".**

וזהו ענין חנוכה שמתקנים בעיקר בלילה, אמונתך בלילות. התחדשות הבריאה הוא רק ע"י שיורדים ועולים. לעתיד לבא יהיה התחדשות הבריאה, עשרה מיני נגינה, יהיה שיר כזה, תסתכל על השמש ותשמע שיר כזה, תראה גדולת הבורא, תראה את בעלי החיים הולכים, נפלאות ה', חתולה וכו', מי ברא אותי, וכן ככה אתה תכיר את עצמך, כל העוםל ישיר שיר, כל אוכל ישיר שיר, שיר של השגחה, תראה כמה ה' אוהב אותך, ואז העוה"ז יהיה מתוקן.

עד אז, עד אז, צריך אדם לתקן בכל יום את המציאות הזה שהוא מעורר את השיר הזה ע"י אמונה, איפה, בתוך שינה. אדם אוכל יש לו חיים, בלי זה לא, עוסק בעוה"ז וקונה דברים, הוא נורמלי, אם לא, לא. כל מה שיורד לעוה"ז הוא מקבל את השפע, כי עוה"ז כאן הניצה"ק והחיות של ה', כבוד ה' נמצא פה, ולכן זה כ"כ גדול התפילה והתורה שלנו, צריך לרדת לבחי' שינה.

כשאדם יורד לבחי' מלכות, מזה הוא יכול לחדש את הכלים של כל האורות העליונים ונמשך רחמי ה', זה מה שה' רצה, וכך יש אור הפנים, ונתגלה מדות הרחמים ואור הפנים דווקא כשיש תיקון המלכות.

וממילא זה עיקר החלק של שמירת המחשבה, כשאתה יורד לדבר, ואתה יכול לשמור את המחשבה גם למטה.

**וְהִיא בְּחִינַת פְּשָׁטָא אוֹרַיְתָא, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "בְּמַחֲשַׁכִּים הוֹשִׁיבַנִי" וְכוּ', וּכְתִיב: "וְלַחשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה". וְהוּא בְּחִינַת מָאוֹר הַקָּטָן, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (קֹהֶלֶת ט'): "עִיר קְטַנָּה" (ד). וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב (בְּרֵאשִׁית א'): "אֶת הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה":‏**

**וְיֵשׁ כַּמָּה בְּחִינוֹת בְּאוֹר הַפָּנִים, כִּי יֵשׁ מְקַבְּלִים הַשֵֹּכֶל מֵאוֹר הַפָּנִים שֶׁל הַתּוֹרָה, כִּי שִׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה. וְיֵשׁ מְקַבְּלִים מֵאוֹר פְּנֵי הַצַּדִּיקִים, כְּשֶׁהַצַּדִּיק מַסְבִּיר לוֹ פָּנִים . אֲזַי מְקַבֵּל שֵֹכֶל חָדָשׁ, וּנְשָׁמָה חֲדָשָׁה. כִּי עִקַּר הַשֵֹּכֶל מֵאוֹר הַפָּנִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (קֹהֶלֶת ח'): "חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו":**

כשאדם מתחזק מתוך פחד, נגד יראה נפולה, ונגד אהבה נפולה, אפילו כשאהבה הנפולה נמצאת הוא מסתכל בתוך זה שה' נמצא בתוך זה, זה נקרא למטה מעשרה טפחים, כשיש דאגה חזקה, תופס אותו פחד, או אהבות נפולות. לא קרה כלום, תסתכל על זה אחרת, אל תעשה מזה תאות, תחשוב שה' ברא את זה, תשבור את זה קצת, ובסוף תזכה לעשות דברים בעוה"ז עם הארת הרצון, לא רוצה את זה, רוצה משהו אחר. ויש בזה עליות וירידות. תתרגל לזה ותראה מה זה קדושה ודביקות. וכן בפחדים, תיכנס ליראת ה'.

כשמתגלה אור פני הצדיקים, רבינו מגלה לנו מה זה טוב, מה זה הסתכלות בשכל, מה זה דביקות. מה זה גדולת ה', מה זה אהבה ותפילה, מקבלים את זה מאור פני מלך חיים, וכן מאור פני הצדיק שמתחדש ביום טוב, הצדיקים מאירים לנו מה זה אור הפנים.

בלי זה, אדם חושב שהעולם ריק, השמחה בא והולך, כמו שיכור. אבל אנו יודעים מה זה שבת ויו"ט ותפילין, ויודעים שבקרבת ה' מאיר עליך אור הפנים, ויש בזה כל השפע, כל הברכות. ועיקר השפע הוא התשובה, שאתה מתחבר לעולם הבינה, כשאור הפנים מאיר לבינה והבינה מאיר למלכות זה חיים, דווקא לירושלים קריה נאמנה, כשאין לך שום דרך להחזיק מעמד שם, לא יעזור לך כלום, רק אמונה, מאמין בהאמת. ומאמין שהכל יסתדר, גם הפחד הזה יסתדר, ומאמין שהתפללתי לפני ה', בודאי יעזור. גם כשאתה לא רואה עדיין ישועה, אם אתה אומר 'לא ילך לי', לא הולך, אם תאמר בפה דיבור של תקוה, 'בודאי ה' יעזור,' כך יהיה. מתוך הכנעה וקבלת עול אמונה, בזה אדם ראוי לישועה.

ה' ירחם עלינו שלא נעשה על עצמנו צרות, ונקבל את הכח הזה של הצדיק. באור הפנים.

זה למעשה האור של חנוכה, ה' מראה לך, שתדליק את הקצת שיש לך, תדבר דברי אמונה, כל המעברים האלה בדיוק תפור בשבילך, הכוחות האלה, וכו'. אם אתה לא אוהב את זה, תבקש, אולי ישתנה, רק תקדש את המחשבה.

איך מקדשים את המחשבה?הנה כאן במאמר של ראש השנה הוא מראה לנו כל הסיפור מה השליחות שלנו בעוה"ז, בדבר ה' שמים נעשו, ה' דיבר וברא את העולם, יש כלים בחי' ב"ן ויש בזה כח עליו ןבחי' מ"ה, תיקן את זה, ונשלחנו לעוה"ז שיש בו נסיונות וכל תרי"ג מצוות. התורה אומרת הבשר הזה טרף והבשר הזה כשר, ובכל דבר אומר לך מה לעשות. תתדבק איתי בעוה"ז, יש פה חיות כבוד ה', וכל דבר קשור למעלה, אתה עושה דריידל עד למטה ובכל יום יש בריאה חדשה ושליחות חדשה. איך אפשר להחזיק בזה, במחשבה, איך אפשר לזכות למחשבה?

אומר רבינו, כמה אדם צריך לדעת שה' נמצא בכל מה שעובר עלי, עד כמה, עד כדי כך, שהשינה והעייפות והחולשות והפחדים, זה עיקר העבודה שלך. יש שינה, ומה עושים כל היום כשאי אפשר לישון? צריך לחשוב מה', איך אדע איך לחשוב מה', לזה צריך ללמוד תורה, להצטמצם בשינה של פשטי אוריתא. כי המציאות של האדם שיוכל להחזיק מעמד במחשבה שלו, הוא רק כשיש לו שיעורים שהוא מחייב את עצמו חק ולא יעבור, משנה גמרא מדרש וזוהר, הוא לומד וקורא, אם הוא נהג אוטובוס כל היום, יש לי בן דוד בחו"ל הוא נהג אוטובוס של ילדים, כל היום, כמעט חמישים שנה, עם הגארטל דבוק בה' בשמחה.

אתה תמיד דבוק בה', אדם צריך לחייב את עצמו ללמוד שיעורים קבועים, אם לא יכול, תשמע טייפ, שיעורים מוקלטים, אם לא עושה את זה, הוא פושע, זה עיקר התעוררות התשובה. לדעת שהשינה הוא עיקר עבודת ה', וכל היום ללמוד בפשטות. בישיבה עיון תלמד שעה שעתיים, שאר היום תהיה דבוק בתורה, עסק התורה הוא הקשר לכל הישועות. שאתה קשור לתורה ולא חושב שטויות.

כמה שאתה ממלא את הזמן עם דברי תורה, כמה שאתה יכול להבין בזה, זה עבודה רוב הזמן, בחור צריך מאד להזהר להתייגע בעיון שכן יבין, אבל הדביקות בתורה הוא תמיד, מסתובב, לא סתם, אלא לשמוע דברי תורה, אל תבטל מדברי תורה, זה החיים שלך, בלי זה, אין לך חיים, אל תשחק עם זה. זה פשטי אוריתא, פשוט עם התורה, זה קל מאד. רבינו עושה את זה קל. תתרגל, זה כל החיים של האדם.

יש טלפונים, יש זמנים שאין מקבלים טלפוינם, חדשות, פעם בחודש, ואם פעם ביום, תעשה גבול של זמן, שלש דקות, ארבע דקות, זהו, אני יודע הכל, אתה לא עובד בממשלה, אם אתה רוצה, תשתגע קודם.

**‏**

**[ו] גַּם יֵשׁ כַּמָּה בְּחִינוֹת בְּשֵׁנָה, כִּי יֵשׁ שֵׁנָה שֶׁהִיא בְּחִינַת לִמּוּד פְּשָׁטָא אוֹרַיְתָא כְּפִי הַדְּבֵקוּת. וְיֵשׁ שֵׁנָה שֶׁהוּא בְּחִינַת מַשָֹּא וּמַתָּן בֶּאֱמוּנָה, שֶׁהוּא גַּם כֵּן פְּשָׁטָא אוֹרַיְתָא. כִּי כְּשֶׁעוֹסֵק בְּמַשָֹּא וּמַתָּן וכו'**

כל היום אנחנו אנשים פשוטים, פשטא, לכן צריך להיות דבוק בפשטא אוריתא. יש מצבים בחיים, או יושן, או אוכל, או מונח בקליפות סתם, או עסקים משא ומתן. ללכת במכולת לקנות, ושאר עסקים, זה יותר מתורה, כי זה מתקן ניצה"ק גם במקום טרף, זה עיקר הרצון ה', לתקן חטא עץ הדעת, אין דרך לתקן את העולם רק ע"י משא ומתן שזה כולל כל מיני תיקונים וטרדות וטרחות, והיום יש שגיונות, לסדר משהו במשטרה צריך לעבור עשר משרדים, תקבל את הדברים האלה בשמחה, זה עיקר האדם, אנו מפספסים תמיד את העיקר.

רבינו אומר את הרשימה כאן, קרבנות זה האכילה, כל דבר שאדם משתמש, רואה דבר באמונה מעלה את הדבר, וקטורת זה מוציא מעומק הקליפות. זהו עיקר חנוכה, זה העיקר. מה הכונה 'עיקר' כלומר שתמיד ה' נמצא איתך, אם אתה חושב שבעסקים שלך אין תכלית, זה אפיקורס גמור ודרך של שקר. לא שצריך להרבות בזה, אלא להתפלל עד שה' יוציא אותך מזה, אבל יום יום, תענוג, ספרו בגוים את כבודו, תמצא שיש לך זמן ללמוד.

כל מה שאדם צריך לסדר, וכן משא ומתן, תדאג שהראש שלך יהיה בעולם היצירה, גם כשאתה בעולם העשיה הקלפות. השכל שלך יהיה באיזה הלכה, האמונה שה' שלח אותך לכאן, ובאמצע הביזנס עושה ברכה בשמחה, עיקר נשיכת הנחש שאדם לא משמח במקום שלו.

בחור צריך ללמוד בישיבה כמה שנים טובות עד שיש לו ראש, ואח"כ בעבודה תמיד חוטף דברי תורה, וחושב על תורה וחי חיים טובים של גן עדן.

יש צרכי אדם ומשא ומתן, ויש מה שצריך לחטוף תורה בכל פעם, לא לומר שצרי ך להבין דווקא בעומק, זה יגרום שלא ילמד, אם אתה רואה שאתה לא לומד, סימן שתרד ברמת הלימוד עד שתלמד, זהו ענין שיחה ע"ו. היום יש פירושים גמרא בקלות, להבין בפשטות. ה' יעזור שיהיה כמה שעות שיהא אפשר ללמוד בעיון, אבל להחזיק בתורה.

עכשיו הזמן, מיד אחרי חנוכה התחיל הזמן שהתירו לכתוב תורה שבעל פה, לפני כן רק צדיקים זכרו בעל פה, ומי שרצה, היה צריך להתדבק בצדיק קדוש, ע"י דביקות בצדיקים התקרבת. אח"כ התירו לכתוב, יש דרך שהביהמ"ק קיים תמיד, כשיש חנוכה. ולכן צריך לקחת את החנוכה, לבקש את אור השכל מתורה.

הדביקות בתורה, והשינה, וכל העיפות והריחוק, הוא חלק מהקדושה, ובקיצור, בכל מקום עובדים את ה'. כשיש לאדם שכל גדול, עובד את ה' באור הפנים באהבה יראה ודביקות. אדם צריך לרדת לקטנות, לעבוד את ה' באמונה בתוך הקטנות. ורבינו נתן את כל הרשימה הזאת.

בוודאי שאנו מחכים, רבי, איך נזכה לעשות את זה. לימוד התורה הוא הדבר הראשון, דבר שני זה אמונה, מה שעובר עלי זה לטובה, דבר שלישי לדעת שבכל דבר עובדים את ה' אפילו שאני לא מרגיש, כשצריך לאכול, תשב, בדרך ארץ, כשר, ברכה, נטילת ידיים, ותהיה בשמחה עצומה.

כל הדברים האלה מביאים שפע וברכה, זהו ברכת השמן של חנוכה, אנו מדליקין את הנר למטה למטה.

אם ישאל אדם, איך אזכה לעשות את זה נכון, אומר רבינו רגע, צריך שמירה לאמונה, זה אור הבינה, הלב שלך יש לו כח לשמור את זה,

**. וְצָרִיךְ לְהַמְשִׁיךְ בְּחִינַת חַשְׁמַ"ל מֵעוֹלַם הַבִּינָה, לְהַלְבִּישׁ אֶת הַמַּלְכוּת, הַיְנוּ אֱמוּנָה, שֶׁלֹּא יִינְקוּ מִמֶּנָּה הָעַכּוּ"ם וְהָאֲרָצוֹת שֶׁסְּבִיבוֹתֶיהָ. וּכְשֶׁאָדָם עוֹסֵק בְּמַשָֹּא וּמַתָּן כָּל כָּךְ בֶּאֱמוּנָה, כְּמוֹ רַב סַפְרָא, וּמְקַיֵּם (תְּהִלִּים ט"ו): "וְדוֹבֵר אֱמֶת בִּלְבָבוֹ" (כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, מַכּוֹת כ"ד), זוֹ הַבְּחִינָה נַעֲשֶֹה חַשְׁמַ"ל, הַיְנוּ מַלְבּוּשׁ, סְבִיב הָאֱמוּנָה. וַאֲזַי אִמָּא מְסַכֶּכֶת עַל בְּנָהָא. שֶׁלֹּא יִינְקוּ מִמֶּנָּה. וְהִיא: "אִם לַבִּינָה תִקְרָא" (מִשְׁלֵי ב'), וּבִינָה לִבָּא (הַקְדָּמַת תִּקּוּנִים). וְזֶה שֶׁמְּקַיֵּם: "וְדוֹבֵר אֱמֶת בִּלְבָבוֹ", אֲזַי אִמָּא מְסַכֶּכֶת עַל בְּנָהָא. שֶׁהַלֵּב עוֹשֶֹה חַשְׁמַ"ל, הַיְנוּ מַלְבּוּשׁ, סְבִיב הָאֱמוּנָה, שֶׁלֹּא יִינְקוּ מִמֶּנָּה הַחִיצוֹנִים:‏**

יש ברכה מלביש ערומים, זה הארה מחיצוניות, וכן הנותן ליעף כח. שפע הבינה הוא יביא את משיח, אלקות ממש ה' תיקן בשפע הבינה, זה מחשבה בראש שצריך להכנס בלב, זה עיקר העבודה המחשבה מהראש לתוך הלב, דובר אמת בלבבו, מהו האמת. מה שרבינו מאריך בכלל המאמר הזה. האמת הוא שה' רוצה במשא ומתן, ובשינה שלך, הוא רוצה את זה, זה לא סתם.

נכון בישיבה מעוררים אותך רק תורה, אבל דובר אמת בלבבו, אני קרוב לה' תמיד 24 שעות, אני אוכל בקדושה יושן בקדושה, ומה שנדמה שלא, זה סתם דמיונות. תמיד ה' איתי ואצלי, אין דבר כזה של ריחוק מה', אני תמיד עשוה לשם שמים, לשם שמים, ומאמין, אמונתך בלילות. ומזה תקבל אח"כ אור הפנים, דרך לימוד התורה, ויגדל הנר שלך, נר השכל יגדל עוד ועוד, ויהיה לך עוד יראה מאד. אבל מאמין בזה אפילו שזה לא מאיר, כי עיקר תיקון עולמות עליונים הוא מתוך קטנות, אמונה, מתוך שינה עיפות וצרות ופחדים מאד.

ואח"כ רק פשטא אוריתא, פשוט להיות דבוק בדברי הקדושה, וכן בכל מיני טרדות שזה קטורת. זהו חנוכה, הבירור מעמקי הקליפות. חנוכת הנשיאים מחדשים כח של עגלות, מתעלה הקדושה מי"ב טבעי הנפש, שבטים יש לכל אחד דרך אחרת, ראיה שמיעה דיבור מעשה, נגר, זבולןו זה נסיעות, אשר אכילה, בנימין שינה, ה' איתך בכל אלה. בתמימות ופשיטות.

לא צריך להאמין הרבה זמן, כי האמונה נהיה דעת, אתה מתחזק וזה מברר אותך מהקליפות ומציל אותך מהצרות. זה משנ האת האדם, היית למטה ועברת את הנסיון, פעמים שזה נסיון של דבר מגושם מאד, כוסף כוסף לצאת, ולא מתייאש לומר שהתרגלתי כבר שאני רעב וכו', תנסה, דובר אמת, האמת הזה שה' נמצא. ממילא נמשך האור הבינה למטה למטה.

זה מה שברא ה', הבינה מתפשט בכל ז' מדות בימי חנוכה, להחיות אותם ולהגדיל אותם, בכל מצב שהם נמצאים יש לבוש מסביב, שכוחות הרע הנמוכים לא יוכלו לגשת אליך, זה נקרא אור חש"מל, פעמים חש, כשיש קטנות צריך לתקן מילה ברית, עתים חשות, עתים ממללות, עתים שמאיר ועתים שלא מאיר. זה חצי חצי, זה המקום נגד הקליפות. הנה ירידה הנה עליה.

אור החשמל הזה עולה ונכלל בחשמל יותר עליון, עד שבא לאור הפנים, שזה בינה ממש.

וזה שרבינו מדבר כאן בחי' רצועה, ויש חשמל ראשןו דובר אמת בלבבו, שיש כבר בחי' מלכות, רצועה בחי' יעקב, ז"א, תפילין של יד זה עיקר השבח שה' מתפאר איתנו, מי כעמך ישראל, מי גוי גדול, זה תפילין של יד. זה האיש הפשוט, עיקר התענוג של ה'. הבעש"ט גילה מוחין והכל, אבל רוב חייו קירב אנשים פשוטים, לכן לא התפרסם, היה איזה ברסלבר כזה, הכניס בעולם התחזקות. דברו ככה והכניס חיות. רק בסוף התגלה ומצא תלמידיו הקדושים המגיד התולדות וכו', להם גילה את עיקר התורה, הכניס חיות.

וכן רבינו כ"כ רוצה להכניס חיות לכל אדם, והוא מזהיר שהתורה יכול להרוג אותך, שאתה דואג שאתה לא לומד, מי שזכה ללמוד תורה אח"כ אין לו זמן, זה גאוה שהורג את האדם, אף שהתרגל ללמוד, אז תחטוף מה שאתה יכול. יש לך זמן, מתי, כשאתה לא דואג, אם אתה דואג, אתה תמיד מסומם. לכן אין לך זמן.

דובר אמת בלבבו עושה שמירה, אח"כ נעשה רצועות, מכה אתה אדם בתוכחה, תתחזק יותר, זה הקשר, ואח"כ נעשה בחי' משיח, רחל, התחברות אמונה פשוטה, ובחי' לאה, קשר של ראש. ואח"כ עולה אור הבינה למעלה שמאיר מדות הרחמים, הרי שיש כמה מצבים של בחי' חשמל, העליון הוא הזרקא העליו שאתה נזרק למעלה והלב שלך מאיר ואתה אדם שמח, ועשה מליונים, יש לו ישועה שלימה.

בדרך כלל אין לאדם אף פעם שכל, כי הוא לא רוצה, תהיה בשמחה, כל החיים שלך יהיה אור גדול.

מאמר זה נאמר בר"ה, ללמד מה זה תשובה, תדע שה' נמצא איתך בכל מקום.

אנו בפרשת מקץ, יוסף הצדיק משתלט על העולם, אדם שמכרו אותו, נזרק לבד בעולם, אין יותר גרוע, עבד, כלום, אף אחד לא מכיר אותו, עבד לאיזה שר מצרי, יושב בבית סוהר, היה סיפור בעיתונות סיפור שהחברה יודעים לעשות, היה מפורסם עליו סיפורים, פתאום עולה לגדולה, כל מצרים שייך לו. מדינה הכי עתיקה שהיה בעולם, מלא זהב ועשירות, המלך נותן לו, הכל שלך.

למה ה' סיבב כל החלום והפתרונות. וכי פרעה אכפת לו שאין אוכל לאנשים, הוא לא היה כזה רחמן, יוסף חלם חלומות, איך מרימים את העולם למעלה, מאלמים אלומים, שם אלקים דין, אלם, עושים מצוות ואין עליה, זה המצב שלנו, לומד תורה שלא לשמה ולא עולה, תפילה בלי כונה זה לא עולה, רבינו עושה שזה עולה, אשרינו מה טוב חלקינו, רבינו מביא אותך למחשבה ולשמחה, תשמע בקולו, תשמע את העצות שלו. זה החלומות של יוסף, קמה אלומתי וגם נצבה, החלומות של האדם זה מה שהוא עושה. וגם נצבה לייחד קוב"ה ושכינתיה, ועולה למעלה וממשיך שפע, זה החלומות שלו.

אח"כ חלומות שהטבע מתבטל, כי השמש וירח וכוכבים זה סדר הטבע, היוונים עבדו כוכבים, והנה כולם משתחוים לו, לפעול שאין טבע כלל. זה החלומות של יוסף.

מה חלומות של שר המשקים והאופים, כבוד ומעמד, חוזר לעבודה, מה החלומות של פרעה, ביזנס. חלם שלא יהיה פרנסה שבע שנים, טריליונים הפסד לכיס שלו, לא חשב על מישהו אחר שלא יוכל לאכול הוא היה בדיוק כמו ראשי ממשלות, אחד אחד משוגעים חושבים רק על עצמם, רק ה' מנהיג את העולם. הוא חשב על מיסים, חצי חצי, אם יהיה רעב, מה יהיה עם הכיס שלי, מאיפה אני יסדר את כל הסעודות שלו. על זה הוא חלם.

פעם עם הפרות, מחשבה דברים גדולים עולם הבריאה, ושיבולים יצירה, לא ישאר לו שום שפע. ה' סיבב שלא יוכלו להרגיע את המשוגע הזה, לא היה שם איזה פולני שיסדר אותו? היו מספיק משוגעים שם.

נגיד משל שתתפסו את זה, זה כמו ביזנס. יוסף אמר שיהיה רעב, כן כן, אני מלמד אותך איך לעשות ביזנס, פרעה התרגש, זה לא צרה בכלל, זה ישועה, שבע שנים לא יהיה להם והם יקנו ממך, הופה, איזה רעיון טוב לעשות כסף, נעשה שותפות. כל השרים נשאלו ואמרו שאי אפשר לשמור חטה שבע שנים, הכל מלא תולעים, איך ישמור ז' שנים על קמח ותבואה, אוכל למליוני אנשים, יוסף אומר, תסמוך עלי, אני יסדר את זה, יוסף אמר, אני שותף, הכל בסדר... בקיצור ביזנס. כך פרעה מבין ענין.

כל אדם שאתה רוצה למשוך אותו לה', כשאדם לא מעוניין בחיים שלו, לא מעוניין בנר חנוכה ובמוחין וקבלה, לא מעוניין להיות קרוב לה', רוצה ולא רוצה, למה, כי רואה את הנפילות שלו, איך עושין לו מקיף שיראה משהו שימשך אחרי זה, בביזנס מי שיודע, מבין, בסוף אפשר לתפוס כל אדם. רבינו עושה כך ביזנס איתנו, לתפוס אותך שתשתוקק לחיים. זהו חנוכה, תראה שיש אור בעולם, מי שמתייוון אין לו אור, שכח מה זה שבת ומה זה חיים, אנחנו ככה ממש. נר חנוכה מאחד אותך חזרה, שאתה פה למטה אבל זה ביזנס נפלא מאד. מרוויחים פה בכל מה שאני עושה, אם ה' הניח אותי כאן, ואני שומר מעבירה, רק עושה מצוה, ועיקר התשובה לשמור הפה מכעס, מרוויחים מלא רווחים, בזה יוסף קנה את כל העולם. וכך יצאנו ממצרים.

החלום הזה הוא סך הכל שיש זמן שהולך טוב ויש זמן שלא הולך טוב, ויש צדיק שיש לו את הכח להאיר דעת למטה, ולהראות לאדם בחי' עולם הבריאה עצם הנשמה, וכן שיבולים, יצירה, הרגשה, ועשיה נשאר לעשות, ויש אמונה שאני יודע שגם בתוך הקטנות שלי יש שובע גדול, ויכול להחזיק מעמד גם במצב קשה, שיבולים חבוטות, הכל יבש, אין כלום, השמחה יבשה

לא לא, הטרדות שלך מלא עם תכלית ורווח, רק תחטוף דברי תורה בתמימות. ואל תעשה מהתורה עצבות שאני לא לומד מספיק, רק תחטוף ותהיה בשמחה.

תקום בזמן, לך למקוה, תתכונן לתפילה, אחר י התפילה מה שעשיתי הכי טוב, מעלה עשן כלשהו, מה שזכיתי הכי שמח, כך יוסף ורבינו מלמדים, נר חנוכה רק חצי שעה.

כל זמן שזה מאיר זה קדושת נר חנוכה, יש ספרים שכתוב שהעיקר זה חצי שעה, אבל הקדושה זה כל הלילה וכל היום, הנר מאיר הארת הרצןו תמיד, זה כח אטומי שמאיר לכל העולם לא רק לחדר הזה לחצי שעה, זה מתקן מדת לילה. כל נר זה אטום, פיצוץ שמשנה את הבריאה.

דובר אמת בלבבו, זה בחי' כהנים חשמונאים, אני חשוב אצל ה', לוחם נגד הרע, העיקר ללחום נגד ההתיוונות ולהיות בשמחה כל היום, עד היום האחרון רק שמחה, רק אמונה. רק שמירת המחשבה. רבינו נתן לנו את הרשימה להבריח את כל הקליפות.

בחנוכה נתגלה הזרקא הזה, ונעשה י"ב נשיאים, עגלות שמעלים הניצה"ק, שלושים ומאה ק"ל וכו'.

ובזה ממשיכין את השיר והשבח, וזה מתחיל כשאדם דובר אמת בלבבו, מספיק רימיתי את עצמי שאמרתי שאין לי, זה השקר של היווני שיושב לך על הראש ומשקר עליך.

רבינו הביא כמה תורות מסבי דבי אתונא, שזה חכמי יון שחלקו עם רבי יהושע בן חנניא, חכימי דיהודאי, בתורה כג אמרו לו תגיד לי איזה שקר, מילי דכדיבי, רבינו פירש שכל העולם חיים בשקר, תמיד עצובים כי חושבים על כסף, ה' תמיד מסדר, תמיד יש שפע, אך הדאגה על כסף זה מות, כאילו יש חובות תמיד לדאוג. רבינו מגלה לנו דרך לצחוק את החיים בכל מצב, ומחזיק מעמד.

רבי יהושע מלמד שיש אור הפנים ושמחה, ויש שפע, זהו אור החנוכה, אור הצדיק מלח שמולח את הבשר ויש טעם בחיים, כך רבינו מכניס בנו אור הפנים.

תורה כד, איפה אמצע העולם, איך זוכים לשמחה, וכי ברסלבר שמחים, תראה איך נראים.. יש אנשים שמכסים על אור רבינו, הראה לו שאדם ישמח את עצמו בשמחת המצוות, לברר את הניצוץ מתוך הרוע, קושי עוה"ז, ומעלה את השמחה ונגדל יותר ויותר, והולך בכל העולמות ונמשך אהבה ויראה לב חדש ומח חדש, והכל ע"י שאתה יודע איזה ביזנס טוב זה לשמוח במצוות. זהו דובר אמת בלבבו.

תורה כה, אמרו לו היוונים, תראה לנו כלי שלא שוה את ההפסד שלו, יצר הרע משגע אדם והוא מתחזק, ושוב נופל, מה עשינו, יוונים זה כח החקירות שיש באדם, רבינו שח שבכל אדם יש חוקר, כובע גדול, לכסות על הקרחת שלך, פרופסור עם מקטרת, למה ראש ראש ולמה רגל רגל, חוקר וחוקר.

הייתי ביפאן סידרו לי פגישה עם מנהל הכי גדול של חברה גדולה, שלושים ארבעים קומות, כלי חשמל לרפואה, היה לו כמה קומות, קומה אחת יער, וכו', ישבתי איתו על הגג, בהונוסקה, על הגג על הים רואים עד אמריקה. דיבר איתי כמה שעות על הדת שלהם, זה גדול וזה קטן, זה יוונים וכו'. הוא בכה לי בכיות, אין כמו תורת ישראל שיש ה' שברא את הכל. אשרינו מה טוב חלקינו.

יש לנו רבי כזה, נקח את דרך רבינו, נתחיל לחיות. רבינו מלמד שתדע שהירידה זה עליה, החסידים טועים שחושבים שנפלו, אחרי שכבשת מדינה שלימה, מקנאים בך ויש בעיה, זה רק תרמית.

תורה כו כז, רציצא דמיית, עיקר הענין כשיש התגברות התאות והירידות, בזה בעצמו הוא מברר את הקליפות. וכן מחשבה זרה באמצע התפילה, אל תתייאש, זה כדי לתקן. אח"כ תאמר תהילים, תריב עם זה.

תורה כח, בית באויר של העולם, ידידי, אתה מדבר מעבודת ה', אבל החברה שונאים ברסלב, רק לומדס, תורה שלא לשמה זה מוכר. על תורה לשמה נשארים בפינה כל החיים, מי יסתכל עליך, כל מה שיש לך, אחרים לוקחים, ולך אין כלום, יש אלפין נפולין, הכל שלא לשמה לכבוד עצמו. אמר להם, שאפשר לתקן את זה ע"י קרבן התמיד, תיקון הניצה"ק לתקן את הקטנות ולקרב הכל לה'.

תורה כט, אדם רוצה לטהר את המחשבה ולא הולך לו, ילמד זוה"ק ולקו"מ, והרי אפילו שויתי לא יכול, כן, תעלה את הראש שלך למעלה מאור הדעת, כך תצליח, ואח"כ תשוב גם בתשובה. זהו תיקון הברית. לבא לאור הפנים.

תורה ל', מישרא דסכינא במאי קטלא ליה, הסכן הסכנתי, אדם שרוצה להבין בעבודת ה', תמיד יש צועקים וויי, יבלבלו אותך בסכינים, כי מורידים את האדם, בקרנא דחמרא, קול השופר, יששכר חמור גרם, יו"ט, אור הבינה שיורד למטה במועדים, וזה מתקן את הכל. ואפשר לבנות את השכל, ולצמצם צמצום בבחי' נר, כי עיקר עבודת תיקון המחשבה זה כלי, תצמצם את עצמך באיזה מדה, באיזה חסד, באיזה שמחה שה' משמח אותך, תקח תהילים, חומש, פסוק אחד עם רש"י תחשוב על זה, דיבור אחד ממשיבת נפש, זה כלי, ובתוך הכלי אתה מכניס שמן, כל כח המחשבה שלך, ושמן טהור שאתה רוצה לקדש את המחשבה, ופתילה יותר צמצום, לבקש לקום, לעלות למלכות. פתילה בחי' צדיק תחתון שרוצה צדיק עליון, ואז יורד עליו צדיק עליון ומדליק את הנר, כשהוא רטוב הוא מכופף, כשהוא נדלק הוא קם מרים ראש, אתערותא דלתתא שמעורר אתערותא דלעילא. וכך אדם גודל.

היוונים אומרים שזה בלתי אפשרי, אומר רבינו, חסיד שנפל גרוע ממשומד רח"ל. משומד גלוי אתה מגרש אותו, אבל חסיד, מכשיל, אם הוא אומר נגד השגות אלקות, תישמר ממנו, הוא בא להרוג אותך, רק ללמוד שצריך לקיים שויתי ודביקות בה', בלי זה, אין מבין כלל לקו"מ ולקו"ה. כי יש לו הקדמות של משוגעים, צריך תמימות ופשיטות להאמין בהשגות אלקות.

ה' יעזור שנזכה להמשיך את חשמל אור הפנים שנמשך עלינו, נזכה להדליק נר חנוכה, נזכה לזאת חנוכת המזבח, שאדם משתנה, תמיד רק התחזקות. ואח"כ כשיש את ההתחזקות, נזכה להכנס ליראת ה', להרגיש את היראה, לעשות פרנסה מתוך שכל, להתפלל יותר בכונה, ללמוד יותר את התורה, ולהתקדש יותר יותר, אבל תמיד לחזור אל הפשטות המזון החלבי של דרי מטה, לרחם על אדם תמיד במצב שלו, מזון הוא שפע הכתר, זרקא, הלבנוניות עינא חד דרחמי, רק תחיה את עצמך, זהו היו"ט הראשון שבשנה, אל תהיה שבור אף פעם, רק חיות. אם אתה לא לומד, זה לא מניעות זה רק עצבות. כך נזכה לשמחה, ונזכה לאור הפנים ונזכה לשפע ברכה ואור הפנים, לעסוק בתורה ולהתפלל כראוי, ותהילים ולקו"ת, ולפעול ישועות פרנסה ובריאות וכל טוב, ולקרב את כל עם ישראל, לטעום אור הפנים של רבינו, ותמיד נזכה לשיר על חנוכת המזבח, להודות ולהלל לה' שזכינו לרבי כזה אמן.