 - $5+$

## 



 3

## DOWÓD

z pism świetych Prorokóv, że iuz̉

- Messyasz przybydź musial, i že JEZUS ~NAZARET iest tym Messyaszem.

[^0]
## Za pozwoleniem Cenzury Rządowey.

## 

Punkta o które spór między Żydami i Chrześcianami zachodzi, są dwa; to iest: Chrześcianie twierdzą že Messyasz iuz̃ przybyd, i że JEZUS z Nazaret iest tym Messyaszem, a Żydzi zaprzeczaią tego.

Jez̃eli dowieśdź zdol'amy, (co się tyczy punktu pierwszego) ze podhug proroctw tak od Chrześcian iako i Żydów za boskie poozytanych to co ziścić się miało prżed przyiściem Messyasza iuz̃ się ziśoilo, tedy naležy z tego sądzić, że Messyasz iuí przybydź musiał. Nieprzyznaiąc zaś tego, czyniemy tym samém przepowiedzienia Proroków falszywemi i dla ludzi niewiernych przedmiotem szydzenia i pośmiewiska.
I. Jakób nasz Patriarcha prorokowal: „Nie będzie odięte berl'o od Judy ani Zakonodawca od nóg iego, aż przyidzie Szylo, i iemu będzie posluszeństwo narodów ${ }^{6}$ (Genesis 49,10 .) Skoro więc to berlo od Judy iuź iest odięte, i gdy taí iadnego więcéy Zakonodawcy niema, te-

## - 4 -

dy Szyloiuź przyisć musial, albowiem proroctwo to dowodzi, ǐe przyiście iego zalé̌y od odięcia berla i Zakonodawcy od Judy.
a) Że zaś wyraz-Szylo wyobraz̃a Messyasza, moĩna poznaćz Targum Onkolessa Jonatana i Targum Jeruzalemskiego. Kabaliści takz̊e przytém obstaią. T almud mówi: „Gdy Rabi Jochanan o imię Messyasza się pytal, odpowiedzieli mu: ¿̨e imię iega jest Śzylo, albowiem napisano iest aई przyidzie Szylo."
b) Chociá byómy to slowo Szewet*) (berlo) tlómaczyli wedlug naszego upodobania, zawsze iednak od Judy iest odiętém; chcemy ie zaś tlómaczyć iako królewskie berlo, tedy one, iak wszyscy widziemy, od Judy iest odiętém ; chcemy ie zaś tlómaczyć iako pokolenie Judy, tedy i toz̃ zaginęło, albowiem Zydzi po świecie są rozsiani, i niemaią więcéy żadnego ksiąz̨ęcia. Juda zaś niema ani žadnego pokolenia ani žadnego
*) Wyraz Szewet więzyku Hebrayiskim znaczy berlo, iako tez i pokolenie.

## -5 -

związku między soba, gdyí Żydzi dzisieysi nie moga powiedzieć z iakiego pokolenia pochodza, czy z Judy, czy z Lewy, czy z Benjamina, czy tez̃ z pozostalych z więzenia Babylońskiego, którzy do Palestyny powrócili. To więc niemoźna zaprzeczyć, bądź, że slowo Szewet znaczy berlo, bądź pokole. nie zawsze od Judy odiętém iest.
c) Szyla więc iuz̃ musial przybydź, poniewaź berlo Judy niemialo bydź odięte az po przyiściu Szyla. Gdy zaś toz̃ iuž odięte iest, tedy Szylo przyiśdź musial, a poniewaź Szylo iest Messyaszem, Messyasza więc przybycie iuž nastąpilo.
2. Daniel w swoich cudownych proroctwach - 70cia tygodniach mówi oprzybyciu Messyasza, if w tym czasie zacznie się rachować ,gdy wyidzie rozkaz aźeby Jerozolime odbudowali, idaléy, ǐ przybycie Messyasza uczyni koniec ofiarze palonéy iofiarześniednéy, ize koniec narodu Izraelskiego bedzie potop, (to iest: nieprzyiaciel napadnie, iogarnie caky kray) itenže zupelnie spustoszy. Skoro wiçe ofiara palna i śniedna wistocie ustala, a

Źydowski naród wrzeczy saméy przea napad nieprzyiaciela rozpędzony, ikray spustoszony zostal', tedy Messyasz iuź musial przyiśdź, poniewaź Daniel o iego przyiściu mówi i owszystkich zdarzeniach, które po iego przyisciu przytrafió się maią.
a) Wszystkie te zdarzenia wistocie sig ziścily. Ju乞́ więcéy iak 17 wieków uplynęlo, iak ofiary w Świątyni i w Jerozolimie zniesiono, i iak Żydowskie królest wo iest zniszczone, które Rzymianie sposobem nieprzyiacielskim napadali, itož przeznay. sroz̊szą woynę zniszczyli. Tego wszy. stkiego zaprzeczyć niemoz̊na, gdyz̃ się istotnie tak przytrafilo. Oprócz tego mówią pisarze Żydowscy i RabiSalomon Jarchi przyznaie także, že klęski, które Żydzi od Tytusa wycierpieli istotnie przez proroctwa byly przepowiedziane, a Jozefon podobniez̃ przyznaie iž Danieliuz̃ proroko. wai'o o zgubie królest wa Ży dowskiego przez Rzymian dokonać się maiącéy. b) Gdy więc Daniel o Messyaszu io zdarzeniach przed iego przyiściem spelnić się maiących, prorokowal, i iwszy* stkie te zdarzenia iuź dawno siée ziści•
ky, tedy Messyasz iuź dawna musial przyiśdź. Niemožna inaczéy myśleć a nimówic, skorośmy Daniela za prawdziwego irzetelnego Proroka uznali, idotądtozdanie utrzymuiemy. Skoro zaś Żydzi przyznaią, že ostatniß część Proroctwa, które iest o 70 tygo* dniach przez Tytusa spelnioną zostada (cokaždy przyznać musi, poniewaz̃ historya naucza, zie się istotnie przytrafiło) pierwszązaś część obeymuiącą przyiście Messyasza, ustanie ofiar, i zniknienie świątyni, iako też zniszczenie calego królestwa Żydowskiego po przyiściu iego stać się ma* iące, zaprzeczaią; Daniela więc przez to blędne mniemanie, zapól prawdziwego a pól falszywego Proroka uznaią. Daniel bowiem prorokowal, iz̃ Messyasz przyidżie w końcu tych dni, že potegoí przybyciu światynia i ofiary ustana, i že królestwo Żydo. wskie przez napad nieprzyiaciela zniszczoném będzie. - Źydzi przyznaią, ¿e ostatnie zdarzenie się spelniło, za。 przeczaią zaś spelnienia pierwszego. Ježeli Daniel prawdziwymiest Proro. kiem i ostatnie zdarzenie, iak Żydzi sami przyznaią, spelnionémzostalo, a zatémi pierwsze, które podł̉ug pro.
roctwa mialo drugie poprzedzać, spelnić się musiało, to iest: „ŻZ Messyasz iuz przybyt."
c) Żydzi podaią zaś, zie przybycie Messyasza iest warankowo przepowiedziane, iže z powodu ich grzechów przybycie iego się odwleklo. W proroctwie zás Daniela nic nieiest wspomione o ziadnym warunku, przeciwnie oznaczony tam iest pewny czas, Pównie iak i 70 lat na wię̨enie Babyloniskié, iiak 430 lat na pobyt lzraelitów w Egypcie, ito iasno okazuie, ze przzybycie Messyasza niemoglo warunkowo bydź przepowiedziane. Grzechy taķ̌e niemogą iego przýbycia spóźnić, gày przeciwnie cel Messyasza przyiścia, iest przebaczenie grzechów, a tak grzechy izle uczynki, iak sam rožum wskazuie, mialy síe pod czas przybycia Messyasza zbytecznie zagęscić, iak iest wyrazono w 53 . rozdziale Jezaiasza, co nawet iżydzi przyznaią, iz̊ wtym¿e rozdziale iest mowa oMéssyaszu: ,Zaiste, on niemocy nasze, wzią na się i.t.d. leez on zraniony iest dla występków naszych, starty iest dla nieprawości naszych" idaléy: „wszy.
seyśmy iako owce zblądzili, kazdy na drogę swą obrócil się, a Pan włozyl nań nieprawość wszystkich i.t. d. który položyl oflarę życie swoie, za grzechy nasze." O nim zaś, to iest o Messyaszu, powiedziano: , ¿̌e wielu usprawiedliwi, bo nieprawości ich on sam poniesie. Gdy więc cel Messyasza iést: przyiść w czasie w którymbygrzechy zbyt się rozmnoźyly, iasną zatém iest rzeczą, že przyiście. fego z powodu licznych grzechów, niemoz̃e bydź opóźnioném. Nawèt niektórzy Żydzi uznali, ẑe przyiście Messyasza nie iest przywiazane do zadnego warunku. Rabi Abarbanell i Rabi Hillel, obadwa wyiaśnieią že przybycie Messyasza przyspieszoném bydźmoze, gdy Żydzi staną się lepszemi, iednakże nie može bydź opóźnioném przez ich zgorszenie. Manasse ben Jzrael mówi: zie przybycie Messyasza ielynie od obietnicy Boga zalě̌y, która do żadnego warunkı nie iêst przywiązana. Kabi Bechai także mówi: že iakkolwiek wybawienie Żydow od pokuty zaležy, iednakže niedostatek teyz̃e, niemoze naznaczonego czasu opóźnić.

## $-10$

Ci nawet którzy mniemaią, ze przyi。 scie Messyasza z powodu wielu grze. chów spóźnione iest, dowodzą przez to samo, że czas oznaczony tegoz przyiścia iuž uplyną̉', a gdy u Proroków znayduiemy, že grzechy nietylko nie są przeszkodą do iego przyiścia, ale ze cel iedyny tegoź iest przebaczenie grzechów, tedy samo przez się rozumi się, že Messyasz przyiść musial.
3. Prorok Aggeusz wrozdziale 2. w. 3. a wspanialości drugiego domu Bozego, mówi: , , ̌̌e będzie mnieysza aniz̊eli wspanialość pierwszego." W wierszu 9. zaś : ,,že większa będzie slawa domutego poSledniego niž onego pierwszego." Te dwa wiersze, które okazuią sprzeczność, przez inny tylko wiersz moga bydz wyiaśnione. W 7 mym bowiem podaie przyczynę wspanial'ości domu drugiego, mówiąc: , poruszę wszystkie narody i przyidą do poz̃ądanego od wszystkich narodów inapelniam ten dom chwalą." Po. dobniez̃ temu prorokowal Malachiasz w rozdziale 3. w l. "A nagle przyidzie do kościol'a swego Panuiący, którego wy szukacie i Aniol przymierza którego wy żądacie." Ztego latwo poznaiemy, ze ten,

## - 11 -

ktory nazwany iest: Poíaqdanymod wszystkich narodów, iAniolem przymierza, ziawi się pod czas bytu drugiego domu. Gdy zaś ten drugi Dom iuz zburzonym iest, tedy przybycie Mes. syasza iuz̃ nastąpić musialo.
a) Gdy oba widzenia zsobą porównywamy, tedy iaśno pokazuie się: ze Požądany od wszystkich narodów zarazem i Aniolem przymierzaiest. Kimchi takže mówi: ",̊e Panuiący i Aniol przymierza Messyaszem iest," a inny mędrzec pisze wimie Rabi Moyzesza Gerundensis: , zie tenže iest Aniolem wybawicielem, októrym iest napisano ie I mie moie iest wnim. Także wielu innych mędrców Žydowskich wyznaią, íe tenz̊e Messyaszem iest, a gdy Aniok przymierza pod czas bytu drugiego domu przyiśdź mial’, który iest takže Messyaszem i Poziądanym od wszystkich narodów, więc Messyasz iuz przybyl pod czas bytu drugiéy świğ tyni, ta zaśiuz od dawna przez Rzy mian zburzoną iest, to iest w 70 tym roku Ery Chrześciańskiéy: przeto istotnie Messyasz iuz przyby\$.

## $1 \times 12-$

b) Żydzi cheą ten mocny dowód obalič, ${ }_{2}$ twierdząc: 1. z̊e táswiątynia w któréy Messyasz ma się ziawić trzecią iest świątynią o któréy mowa iest w 40 tym rozdziale Ezekiela; powtóre, ie Jezus Nazareyski nie przybyl w czasie świątyni wybudowanéy od Jozuego iZerubabla, lecz w ezasie téy którą Herodes wybudowal.

Lecz pierwszy zarzut sam się obala przez slowa Aggeusza, które brzmią. , „ǐ większa będzie slawa domu tego pośledniego niz onego pierwszego." Slowo tego ściąga się do domu októrym wyzééy wspomniał, mówiąc do reszty pozostalego ludu: „ižali nie iest przeciwko niemu (to. iest domowi Salomona) iako nic w oczach waszych." Z tego się więc okazuie, że świątynia pod czas któréy pobytu ma się ziawić Messyasz, drugą iest, nie zaś trzecią, o któréy namieniono w widzeniu Ezekiela.

Drugi zarzut zbiia się także przez wlasne zeznanie Żydów, t.i. Že świątynia zbudowana przez Jozuego i Zerubabla wiele ucierpiala za panowania Antiocha Epyphanusa przez częste woyny, a gdy iuž bliską byla upad-

## - 13 -

ku została dźwignioną i rozszerzoną przez Heroda; a iako czlowiek od urodzenia az̃ do późnéy starości za ied nego iest poczytany, tak równieži wspomniona świątynia iakkolwiek byla odnowioną za tez̃ samę uwaža sié, która wybudowana byla za panowania Cyrusa, a zburzona za czasów Rizymskich przez Tytusa. Ta okolicznośc znaną iest tymktórzy pisma dawnych Żydow czytaią, mniemanie zaś Żydów dzisiéyszych nigdy niepostal'o w myśli dawnych, i zawsze tenze dom drugim, tak iakten, który byl zbudowany przez Salomona pierwszym nazywali, trzecią zás świątynią, którą oglądać się spodziewali, iest ta, która przez Ezekiela przepowiedziana iest.

Maymonides Hilchot Para Aduma w roz: 3. p. 35. ucz̀y nas:, ǐe zburzenie świątyni przez Tytusa iest zarazem zburzeniem drugiego domu" Ztąd widziemy zie ion, tenze dom drugim nazywa, chociaž odnowionym zostal za czasów Heroda. Podobniez znayduie się w Xiędze Jozefona, który skoro nam opowiedziak odnowienie domu wybudowanego

## - 14 -

przez Jozuego iZorobabla za czasów Heroda, opowiada daléy: ¿̌e świątynia zburzona przez Rzymian drugim iest Domem.
c) Dla tego dowód ten iest nieporuszony, iz gdyby Messyasz mial przyiśdź pod czas bytu Domu drugiego, a skoro tenz̊e iuz̃ zburzony iest, tedy Messyasz iuź dawno przyiść musial.
4. Mamy więc iuí trzy gruntowne dowody przybycia, Messyasza, które są, 1. iz̃ czas przyiscia Messyasza iest oznaczony nim berlo od Judy odiętém będzie; 2. nim ofiary ustaną; 3. nim Żydowskie państwo od nieprzyiaciela napadniętém i zniszczoném będzie. Agdy to wszystko się zdarzylo, więc albo Messyasz iuź przyszed?, albo Prorokowie falszywie prorokowali. Poniewaź zaś tak Żydzi iak i Chrześcianie wyznaią: że slowa Proroków są prawdziwemi, wynika ztąd že przyiście Messyasza iuz̃ minęlo.

Wiedząc zatém z̊e Messyasz iuž przybyl, dochodźmy kto on iest.
a) Gdy czas Messyasza naznaczony lest przed zburzeniem drugiego Domu, przed ustaniem ofiar i przed odięciem berla od Judy, tedy musial przed

## - 15 -

70tym rokiem Ery Chrześcianskiéy przyiść? albowiem w tym roku wszy* stkie te zdarzenia przytrafily się, i to wniwec obraca wszelkie oszustwaiklamstwa Barkocheby i innych falszywych Proroków, którzy po tym czasie powstali, a ci którzy przednaznaczonym czasem ukazali się, również od Żydów iako i Chrześciań nie* są uznani. Jeden zatém tylko spór między temi ostatniemi zachodzi, t. i: czy Jezus Nazaréyski tym Mes* syaszem iest - czyli nie?
b) Chrześcianie twierdzą, i乞 nim iest, $\hat{\imath}$ nadaia tego przyczyne, iako to: i乞 przed 70tym rokiem Ery Chrześciańskiéy, a zatém w czasie naznaczonym przybyl, i nawet podlug mniemania samychże Żydów, że z̊aden czlowiek nie znayduie się, któryby to imie Messyasza sprawiedliwiéy nosiX iak Jezus Nazaréyski. Jezeeli on nie iest tym Messyaszem, tedy zapytaymy się Żydów, któz iest nim? iak sami wyznać muszą $\mathfrak{z e}$ albo przed 70 tym rokiem Ery Chrześcianskiéy przyiść mial, albo ich prorocy klamcami i oszustami są.

## $-16$

c) Drugi ieszcze dowód maią Chrześcia= nie iz Messyasz przybyl' przed 70tym rokiem, i že Jezus Nazaréyski tymže iest, z przepowiedni Daniela, o maiących się zdarzyć cudach przy końcu 70 ciu tygodni; albowiem mówi: , ¿e od wyiścia slowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu áz do Messyasza wodza, będzie tygodniow 7 , potém tygodnie 62 , w ogóle więc 69 tygodni, od czasu wyiścia rozkazu aby Jerozolimę znowuž po niewoli Babylońskiéy zbadowano." Talmud, Aben Ezra, Manasse ben lzrael, i Abarbanell wyiaśniaiac, ze te tygodnie oźnaczaią Szmitos, t. i. Zie každy dzień ztych tygodni znaczy rok, a więc wszystkie te tygodnie razem wzięte, skl’adaią lat 490. Po takowénı wyiaśnieniu, chociažby któź szczególne zdarzenia tego widzenia tlómaczyP, iak mu się tylko podoba, niewąpliwą iednak iest rzeczą, ze od któregokolwiek Króla Persyi wyszed ${ }^{\prime}$ rozkaz do odbudowania świątyni, musially te 490 lat skonczyć się przed 70 tym rokiem zburzenia świątyni i zaniechania ofiar. Przeto musial Messyasz przyiść przed tymz̊e

## - 17

czasem, albo liczba lat oznaczonych przez Daniela, iest fal'szywą. Mǒ̌na atoli dowieśd́́, že liczbata, zkaždéy strony uwaz̃ana, sciśle sie zgadza z Historyą Jezusa Nazàréyskiego, cobyśmy okazali, gdyby szczuplośe tego dzielka dozwolila. Wiadomo iữ zksieg Jozefona, Tacyta iSuetona, próez nowego Testamentu, Ze wtym czasie wszyscy ziawienia Messyasza oczekiwali, wiedzac, i, Iiczba naznaczona od Daniela ku końcowi się miala. To wszystko okazuie. nie tylko, že Messyasz iuz przybył, ale že Jezus Nazaréyskilest iym Messyaszem.
d) Żydzi w prawdzie mogliby zarzucić, że okolo tego czasu wielu iuz̃ za oszustów uznanych się ziawilo pod nazwiskiem Messyasza, korzystaiagcych zkończącego sié przed zburzeniein Świątyni iustaniem ofiar, a przez Daniela iinnych Proroków naznaczonenego przyiścia Messyasza czasu; moze zatémi Jezusiako pochodzący z pokolenia Judy do tychéeliczby nalezy?

Nato odpowi Chrześcianin, przyznaię ze oszust mógł to czynić, co 3

## - 18 -

wielu wistocie czynilo, lecz przepowiadać conie od niego samego ale raczéy od przypadku zalez̃y, iest rzeczą niepoodobną. Gdyby więc Jezus byl oszustem, tedy móglby byl w prawdzie pokazać się wn naznaczonym od Proroków czasie przyiścia Messyasza, ale niebyloby nigdy w mocy iego, calle proroctwo o Szylo spelnić, gdy to brzmi: , „ze berlo od Judy odiętém i že Messyaszowi posluszeństwo narodów oddaném będzie." Abarbanell wyznaie tak $\check{e}$ e; i乞̌ ieden z oznaków Messyasza będzie ten, i乞̃ go narody szukać będą. Jest zaśrzeczą iasną zie to zdarzenie ani od oszusta z. pewnością przepowiedzianém ani wykonaném bydź niemože. Dlá tego tef 'oszusty hańbą się okryli, albowiem narody okolo nich niezgromadzaly sie, a nazwiska ich tylko czasem od niektórego Historyka wspominane bywaią. Niema to miéysca u Jezusa Nazaréyskiego; do niego zgromadzaią się narody od tylu wieków, iza źycia ieszcze nauczal, ze tak będzie. Dla tego mówią Chrześcianie sprawiedliwie, ¿̌e w Jezusie to wszystko sie spelnilo, co o Szylo przepowiedziane bylo; nayprzód, ze

## - 19 -

w naznaczonym czasie przyiścia Szyla przybyl, iže wszystko co Szylo mial spelnié do skutku doprowadziI. Co się tyczy przyiścia, przyznaiąze i falszywy prorok móglby to samo sprawić, co zaś wykonania dziel'Szyla przecza, aby ktokolwiek byl' w stanie takowe zdzialać
5. Chrześcianie maią ieszcze nad to inny dowód, że Jezus niebyl' falszywym prorokiem, poniewá́ teraźniéyszy stan Ż̀ydów przepowiedzial, inietylko oznaymil początek ich cierpień, ale nawet i koniec. Przypuszczaią w prawdzie, ¿̌e i oszust, świadomy proroctw Moyżesza i innych Proroków, moglby rozproszenie Żydów zwiastować, lecz nie zgadzaią się, azieby takowy oszust ztychże proroctw mógl z pewnością przepowiedzić, i乞̆ przed zniknieniem owczasowego pokolenia, ich cierpienia się zaczną i že trwać będą, do póki czas narodów się niespelni. Którém to wyrazeniem oznaczyl', albo trwalość cztérech Monarchii, albo przeciąg czasu wyraz̃onego przez Daniela slowami ,ådo czasu iczasów i pól czasu." Chrześcianie wnoszą więc, ze żaden falszywy Prorok niebylby tak nierostropnym, swóy honor i swoiza
wzaętość zasadzaé na okoliczności, któréy falsz wkróice mial bydź odkrytym. Eowtóre, gdyby Jezus byl falszywym prorokiem ichcial azeby go lud uznawalza prawdziwego, tedy przestalby byl na oznaymieniu rosproszenia Żydów, zbumenia świątyni i Jerozolimy, ale niebyłby naznaczyl czasu, kiedy to wszystko ma się stać. Zobacz wtym względzie Księgé İaka, która co do prawdziwości przynaymniéy iak kaźde inne historiczne dzielo uwažana bydź moz̃e, iktóra niepodlega wątpliwości, i乞 byla napisana przed zburzeniem Jerozolimy. Gdy więc Żydzi wrzeczy saméy podlug przepowiedzenia Jezusa w 40 lat potém rozproszeni zostali, to samo więc okazuie, iako tez istnienje podotąd niewoliŻydów, które Jezus naznaczyl až do spelnienia czasu narodów, is on byl prawdziwym Prorokiem.
6. Chrześcianie przybieraią ieszeze inny dowód na utwierdzenie swego mniemania z cierpień iz śmierci Jezusa, które éaden falszywy prorok niebylby w stanie na sobie sprowadzić, a chaciažby to było wmocy iego, niezechcialby dobrowolnie takowych znieść., Albowiem cierpienia te iśmierć nayprzód oznaymione by -

## $-21$

部 w 52 gim i 53 cim rozdziale uJezaiasza, i乞 spadną na glowę Messyasza i kaẑdy porównywaiący to proroctwo z cierpieniami Jezusa iśmiercią, zawieraiącemi się w Ewangelii, latwo się przekona zée się zupelnie zgadzaią. Dla tegotwierdzą Chrześcianie: ¿e to proroctwo przez cierpienia iśmierć Jezusa spelnioném zostalo, nad to ieszcze, zie nie znalazlby się czlowiek, który tyle męk bylby wycierpial dla tego iedynie, aby po smierći Messyaszem byt nazwany. Gdy zaś Jezus w ezasie naznaczonym przyiścia Messyasza przybyl, iwszystkie cierpienia które Prorok przepowiedzial poniósl', idzie zatém, že on musi bydź tym Messyaszem.
a) Aby moc tego dowodu obalić, śmie Abarbanell twierdzić, iž 53. rozdzial Jezaiasza obemuiący cierpienia i śmierć Messyasza nie ściąga się do Messyasza, ale do ludu Izraelskiego. Jego iednak twierdzenie nie może bydź prawdziwém z powodu róźnicy miéysce maiaccéy pomiędzy przýmiotami człowieka wspomnionego u Jezaiasza, i przymiotami ludu Izraelskiego.

1. Jezaiasz bowiem mówi: i乞 czlowiek ten będziestartydla nieprawości cudzych, Jzrael zaś startym iest dla wlasnych.
2. Powtóre, iz̃ On mial bydź wolnymod występków, comiéysca nigdy nie mialo u żydów, i przeciwnie Żydži sami twierdzą, iz przyczyna spóźnienia Messyasza pochodzi z mnóstwa ich grzechów.
3. If Oniak baranek na zabicie wiedzionym będzie, czego niewidzieliśmy uŻydów, którzy calą sil’ą walczyli przeciwko Rzymianom swoim nieprzyiaciolom.
4. If Onbędziewyciętyzziemi íyiących, a Izrael zaś dotąd istnieie, iak iest w przepowiedni Jeremiasza wrozdziale 46 tym w. 28. , Uczynié zaiste koniec (mówi Pan) wszystkim narodom, i. t. d. lecz tobie nie uczynię końca."
5. Powiedziano o tym czlowieku, ižiest gnębionym z powodu wystecpków ludu Jezaiasza, który iest Źydowskim narodem, a Izrael niemoże bydź uciskanym dla grzechów wlasnych, gdy iak wyžéy powiedziano od tychíe mial bydź wolnym. Krótko mówiąc, niemasz

## - 23 -

nikogo, któryby czytaiąe slowa te Jezaiasza ztiómaczeniem Abarbanella, nie zadziwil się nad sprzecznościami tamže zachodzącemi.
b) Wogóle, nie tylko ze tlómaczenie to Abarbanella zdaie się bydź umyślnie dla utwierdzenia Żydów w blędném mniemaniu o Messyasza, ale oprócz tego zprzeciwia się zdaniom większéy części Żydowskich Komentatorów. Targum bowiem odnosi rozdzial 52. i53. do Messyasza, Rabi SalomonJarchy, pierwszy z Żydowskich pisarzów, mówi: „Nasi Mędrcy odnoszą rozdział ten do Messyasza." Aprzyezyna która nadaie, iest bardzo prawdziwa., „Albowiem, mówi, gdy ci Mędrcy dowodzą z wiersza 4. rozdzialu 53. u Jezaiasza, iž Messyasz będzie gnębionym iak tamže napisano. , ZZaiste on niemocy nasze wziąl na się, aboleści nasze wl'asne nosil." Mozna ztego poznać iz̊ ciž polaczyli koniec 52 go rozdzialu z rozdzialem 53 ciem, a gdy tenže rozdzial do Messyasza odnoszą, tedy i przez nich polaczony 52 tyczy się teź Messyasza. Jeszcze inny dowód na potwierdzenie swego slowa opiera ten pisarz na tlómacze-

## - 24 -

niu Mydrasza Rabba, który podo bniez te wszystkie wiersze iako dotyczące siẹ Messyasza uwaz̃a. Mydrasz Ruth takǐe potwierdza to zdanie. Rabi Moyz̊esz Alszuch pisze o tym wierszu, ota świętéy pamięci Mędrcy nasi iednomyślnie zgadzali się że się ściąga do Messyasza. Toz napotykamy takie w Talmudzie Messechet Sanhedrin gdzie napisano, i乞̌iedno zimion Messyasza będzie Nega (trąd) poniewaz̃ w tém proroctwie powiedziano: „azraniony (poHebr. Nega) on dla przestępstw ludu moiego." Podobnież wksiędze nazwanéy Psykta znayduiemy:, zee Swięty który niech będzie poblogoslawiony, kazal przed siebie stawié duszę Messyasza i zapital ią, chceszzie ty moie dzieci po 6000 lat wybawić? a owa odpowiedzial'a: chce. Tedy zapytal powtórnie, bierzeszice na siebie ich karę dla przebaczeniá im igh grzechów, aby się spelnilo słowo napisane: zaiste on niemocy nasze wzią na się? a ona odpowiedziala: przyimuię takową z radością." - Z tego wszystkiego zatém okazuie siẹ ¿e Mędrcy Żydowscy slowa te Jezaiasza

## $-25-$

odnoszą do Messyasza, i že wierzyli iz tenže za ich grzechy cierpić będzie. -
c) Inny ieszcze dowód že to, cośmy dopiero powiedzieli istotnie mniema= nie Mędrców bylo, nie zaś iak tlómaczy Abarbanell; albowiem mówią, i乞 będzie dwóch Messyaszów, ieden będzie Messyasz ben Jozef, który po wielu ciérpieniach nakoniec zgubionym zostanie,' a drugi Messyasz ben Dawidz pokolenia Judy, który będzie potęz̃nym i swych nieprzyiaciol pokona. Łatwo poznać moz̃na, iž Mędrcy do tego blędnego twierdzenia przywiedzeni zostali, sprzecznością wierszy, które się do Messyasza odnoszą; raz w nich wspomniono o Jego niskim stanie, drugi raz znowuz̃ o Jego wywyz̊szeniu i wspanialości. Jest więc iasno, if nieprzyszliby na tę myśl, gdyby nieczytali w slowach proroków, if powstanie Messyasz, czlowiek wielu cierpień, które te slowa nigdzie nie znayduiemy iak tylko uJezaiasza w rozdiale 53 cim .
7. Podobném iest do prawdy, iz Żydzi dla tego niechcą Jezusa uznać za Messyasza,

## - $26^{\circ}-$

poniewaz im się zdaie, iž prawo Moyzeszowe iako pochodzace od Boga, powinno bydź wieczno - trwale. Że zaś Jezus wiele ustaw zniósl, sądzą, io to tylko z. zgwal'ceniem prawości stać się moglo.
8. Na to iednak odpowiadamy, że Bóg mówił o obrządkach w sposób w którym da. poznać, i乞̃ niewiele na to zwaz̊a. (Zobacz u Jezaiasza roz. 1. w. 11. i 15. iako tez̃ w Psalmach 51. w. 18.). Równiez̊ zmiana obrza̧dków sluz̊ących tylko na iakowyś czas, uBoga za zmianę nie iest uwazoana. I zie ustawy ceremonialne tylko na pewny czas sluzyć mialy zaraz okazemy:
a) Gdyby takowe wiecznie siữyć miady, powinnyby bydź w ten sposób urządzone, aby wszystkie narody mogly bydź ich uczestnikami. Albowiem ẑe przymierze Messyasza będzie się rozciagało nie tylko do ludu Izraelskiego ale do wszystkich narodów, widziemy to prawie we wszystkich proroctwach coiAbarbanell poświadcza. I tak prawo Moyżeszowe nakazuie, aby kaẑdy pici męzkiey trzy razy do roku w Jerozölimie się pokazal. Gdyby więc to

## - 27 -

przykazanie miato bydz wiecznotrwale, tedy po przyiściu Messyasza bylyby wszystkie narody do zachowania tegoẑ zobowiązane, co iak kaźdy widzi, iest rzecza niepodobną. Dla tego prawo niemoźe bydź wieczném, poniewaź Bóg nic niepodobnego do wykonywania nienakazuie. Podobna okolicznośś zachodzi przy ofiarach, które równié̃ niemogą bydź urządzone na zawsze, poniewą większa częśc narodów po przyiściu Messyasza niemogla bydź takowych uczestnikami.
b) Daléy, gdyby ustawy te mialy bydz wieczne, Bóg byświatém w ten sposób rządzil, ižby nie ustaly. Gdy więc wykonanie takowych zaniechane iest, niemozina tedy sądzić, ižby potega Boska niebyla wstanie przeszkody do ich wykonania usunać, ale raczéy, ¿ie taka iest Jego wola. Teraz zás Bóg ze swoich wyroków Żydów rozproszyl̉ iich świątynią zburzyl, inie iest wocy 安ydów pomimo ich chęci, ustawy ceremonialne zachowaé, albowiem niemogą ani dotyczaçych się služby w świątyni, ani pilgrzymki do Jerozo-
limy, co rocznie trzy razy odbyć się maiącéy, wykonać. Dla tego więc prawo, które Żydzi mniemaiá bydź wieczno - trwalem, $z$ woli Boskiéy zniszczoném zostal'o, gdy On zachowanie tegoz̃ nie podobném uczynil. Ježeli więc Żydzi dłłužey przy swoiém mniemaniu względem ustaw ceremonialnych pozostana, tedy moZemy ich zapytać, dla czego Bóg dozwala iz̃ naywaz̊niéyszych nawet wykonać niemoga? i iak narody podlug zdania Źydow, gdy Messyasz przyidzie, takowe zachować będą mogly?
c) Gdyby te mially bydz wieczno - trwale, niezapewniłby nas Bóg iź uczyni nowe ilepsze przymierze iak bylo pierwsze. Albowiem slowo Bože samo przez się wyiaśni się, agdy Bóg ieszcze w czasie zupelnéy powagi prawa Moyžeszowego przyobiecal nam w piśmie Świętém, iz takowe, przez nowe duchowne przymierze spelnione i zniszezone zostanie, tedy wniosek Żydów sam się obala. Zmiana zaś izniesienie wspomnionego prawa, wyraźnie nam-iest przepowiedziane, w rozdziale 31. \%. 31. i następnych u Jeremiasza,
gdzie iest napisano: ,31. O to dni idą, mówi Pan, których uczynję z domem Izraelskim i z domem Judzkim przymierze nowe. 32. Nie takie przymierze iakiem uezynil z oycy ich w on dzién, któregom ie uią za rękę ich abym ie wywiód.' z ziemi Egipskiéy: albowiem oni przymierze moie wzruszyli, chocia\% Ja byl madzonkiem ich, mówi Pan. 33. Ale to iest przymierze, które postanowię z domem Izraelskim po tych dniach, mówi Pan: dam zakon móy do wnętrzności ich, a w sercu ich napiszę go i będę Bogiem ich, a oni będac ludem moiem." Tu więc przymiot i sposób nowego przymierza wyraźnie iest opisany, t. i.: iź to przymierze nie będzie tyczącém się ustaw cieleśnych iak bytoowo, które Bóg uczynil zIzraelitami przy górze Synay, lecz przymierzem duchowném, gdzie prawo Boze wsercu wyrytém zostanie. A poniewaz̃ wspomnione wiersze inaczéy tlómaczone bydź nie mogą, tedy i Kommentatorowie Żydowscy zgadzaią się na to. Rabi Salomon Jarchi iKommentarz pod tytul'em Psykta, odnoszą tę przepowiedną, i 9 ty

## $-30$

wiersz 26 go rozdzialu w 3ciéy księgi Moyíeszowéy, który brzmi: „B o obrócę siędowas, a rozkrzewię was, irozmnoze was, i utwierdze przymierze moie z w a mi" do dni Messyasza. Podobniez znayduiemy w księdze Jalkut iak następnie: „Bóg w późniéyszych czasach nada nowe prawo przez Messyasza, ize pod czas dni Jego wszystkie ofiary, oprócz dzięk czynienia, ustuną." Inny Kommentarz mówi: ,iž na ten czas ustaną wszelkie Święta, oprócz Święta Purym i Jom Kipurt. i. dnia poiednania. Inni ieszcze mówią: ,i\% wów czas mięso wieprzowe wolno będzie požywać." W ogóle moźna 2 księgi Jalkut Chadasz wyczerpać, iẑ pod czas dni Messyasza ustawy ceremonialne zupelnie zniszczone zostaną, iak mówi: ,iz Messyasz przyimie na siebie karé, która miaja spaść na ludzi, i ze On będzie w mieyscu ofiar które w czasie bytności śviątyni swoie lby zradością wyciągnęly, ioczekiwaly Jego przybycia. Gdy więc On zastąpi mieysce ofiar, rozumi się samo przez się, iz one ustaną. Skorośmy więc z proroctwa Jeremiasza iwyzéy
namienionych Kommentatorów poznali, is prawo ceremonialne przez Messyasza na duchowne zamienioném będzie, trudno więc docieć, dla ezego Żydzi niechcą wierzyć, iz̊ Jezus tym Messyaszem iest, z przyezyny iẑ On ustawy ceremonialne zniosl, gdy podilug proroctwa Jeremiaisza, i wlasnego ich miniemania Messyasz, kiedy bądź kolwiek, przyidzie inowe przymierze uczyni. A dlatego więc, czy to Jezus iest Messyaszem czy nie, Żydzi niemogą iednak nieuznawać go ztego powodu, iz nowe przemierze (które my za doskonalsze od pierwszego poczytamy) uczynil, gdy podikug wspomnionego proroctwa, i zdań ich Kommentatorów, Messyasz to uezynić miał. Z tego wszystkiego widziemy, i乞̀ Jezus prawdziwym Messyaszem, iako te乞̃ i Aniolem, przymierza iest, o którym Malachyasz prorokowal.
8. Z resztą dla zmierzonéy krótkości, iest tu tylko kilka przytoczonych dowód, na okazania, že czesś, którą Chrześcianie Jezusowi oddaia, nie iest bez zasadną, iak Żydzi powodowani nienawiścią utrzymywać chcą.

## - -32

Nim iednak zakończę, sądzę rzeczą konieczną Żydóm (których nawrócenie oraz oswobodzenie podlug mego i pewnego Żydowskiego Autora *) bliskiem iest) przedstawić, ižby uznaiąc slowa Proroków za slowa ¿̌ywego Boga, zechcieli zwrócić uwagę na znaki izdarzenia czasu, idobrze się zastanawić nad tém co się powiedzialo, ieželi niecheą wlasnego i wiecznego szczęścia zaniedbać.

Nayprzód ich napomnę, ažeby sklonili uszy swoie na wažne i przerǎ̌aiace slowa Proroka Ozeasza, które w roz. 3ciem w. 4.i 5. brzmią: 4. „Przez wiele dni będą Synowie Izraelscy bez Króla, bez Kziąfięcia, bez Ofiary, bez balwana, bez
*) Tym Autorem iest Dawid Lewi, iakǐe piękne są iego slowa, któremi wyiaśnie proroctwa w sposób Chrześcianski, one brzmią: „Gdy widzę wielu narodów walczących zsilią niepodobna do okrzéslenia, pustoszących kraie bez liczby inapadaiagcych na siebie ztaka zapalczywością, iakiéy na ziemi niewidziano, zdaie mi się: iz patrzę na zdarzenia przepowiedziane od Proroków przy koncu niewoli Z̆ydćw stać się maiące, i že uwolnienie Zydów bliskim iest. Dla tego powinien kądy rostropny na okrótne ziawiska i przestrogi zwrócić całą swą uwagę."

Efoda ibez Terafim. 5. Potém nawróca się synowie lzraelscy iszukać będą Pana Boga swego, i Dawida Króla swego, a przestraszeni będąc póydą do Pana idobrotliwości Jego w ostatnie dni." W tém proroctwie iest wyložone, ¿ृe Żydzi długi czas pozostaną bez wlasnego Państwa świątýni i ofiar i pomimo tego nie oddadzą się podług zwyczaiu swych przodków balwochwalstwu. Nikt zaprzeezyć nie moze, Ze to proroctwo od dawna się spelnia, czego polozenie. Żydów blisko od 18. wieków iest dostatecznym dowodem. Jednak nie zawsze tak pozostanie, albowiem w ostatnich dniach nawrócą się i szukać będą Pana Boga, iDawida Króla swego. Dowiodlszy wyżéy že przybycie Messyasza przed ustaniem ofiary palonéy i śniednéy, zburzeniem świątyni iodięciem berla od Judy nastapi; twierdzié naležy, že zdarzenia wymienione w proroctwie Ozeasza, po przyściu Messyasza przepowiedzianém, przez Jak 6 ba, Danie1a, Aggeusza, i Malachiasza ziścić się maią, co wszystko nas prowadzi do nay: pierwszego dowodu: i乞 Messyasz iuz̃ przyisć musial; inaczéy bowiem niemoglibyśmy slów dopiero wymienionych Proroków z proroctwem Ozeasza porównywać. Nie koniec na tém, albowiem gdy

## - 34 -

powiedziano: ǐ wostatnich dniach sieq nawrócąiPana Boga swego szukać będą, widziemy, iž dopóki wtym stanie iak Ozeasz przepowiedzial pozostaną; bez Boga swego \%yią, gdyí nawrócić się tylko mozina do rzeczy opuszczonéy i szukać rzeczy zgubionéy. Jak smutném iboleśnem więc iest položenie Żydów, iez̃eli slowa Ozeasza z natchnienia Ducha świętego pochodzą, o których prawdziwości spelnienie ich wątpić nie dozwala. Zamiast co byli ludem od Boga wybranym, odlaçeyli się teraz od niego inie uznaia swego prawdziwego Pana; albowiem napisano w proroctwie: iž nie tylko Pana swego ale iKróla Dawida szukać będą. Wyraz ten Dawid nieda się tlómaczyć w wlaściwém znaczeniu, iest bowiem rzeczą niepodobną szukać go; lecz Dawid ten w tém mieyscu wyobraźa Messyasza Syna Dawida, iak znayduiemy w Targum Jehonatana, który te slowa wyiaśnia, mówiąc: „i poslusznie będa Messyaszowi Synowi Dawida owemu Królowi." A poniewą̃ maią się nawrócić iMessyasza szukać, iasnąiest rzeczą iź się nawrócą do tego, od którego się dawniéy odszczepili; i będa tego szukać którego zgubili; iako tě̌, že Messyasz ten, októrym wspomnionouOze•

## - 35 -

asza, î́ ma przybydź w ostatnich dniach, nie pierwszy raz sie obiawi, lecz musi bydź tym Messyaszem, który iuz̊ się obiawil a którego Żydzi nie chcieliuznaći porzucili. Otym wlaśnie powiedziano, iz̃ ostatnich dniszukać go będac, inaczéy bowiem tlómacząc, niepodobną byloby zrozumieć wyrazy nawrócić i szukać. I za prawdę powiadam, gdy czytam to proroctwo, boiaźn i przestrach mi przeymuie, zastanawiaiąc się nad połoženiem Żydów, Żyiaccyh bez swego Boga iodrzucaaących Syna Dawida, Króla swego.
9. My Chrześcianie przekonani nawet iesteśmy, iz iedno wyplywa zdrugiego, t. i. poniewa z opuścili Messyasza, Bóg ich też opuści. Gdyby się chcieli gorliwie zastanowić, dla czego ich uwięženie po tylu iuz̃ wiekach ieszeze nie przestaie, iže niew ola Babylońska, któréy przyczyną byla balwochwalstwo, naywiększy grzech podlug Pisma Świętego, tylko 70 lat trwala, a dzisiéysza, iakkolwiek od uwolnienia z pierwszéy niewoli, bynayminiéy bal'wochwalstwu się nie oddali, atoliiu¿̃ blisko o 18 stu wieków się rozciąga; nad to, iz w Babylonie mieszkali zlączeni w ieden Naród, a dzisiay zaś rozprosze-
ni sac, po caléy powierzchni kuli ziem. skiéy, tedy by się .przekonali, i乞̃ nierównie większe popelnili nad balwochwalstwo, gdy sady Boskie zawsze są sprawiedliwe J Jakiż zaś może bydź inny grzech tảk wielką karę za sobą pociągaiący, ie¿́eli nieten, iak mówi Ozeasz, iž odwró• cili się od prawdziwego Boga izaparli się swego Króla Dawida. Widziemy więc, iakośmy wspomnieli wyżéy z tych slów Ozeasza, į̀ się nawrócą i szukać będą, Pana Boga i Dawida Króla swego, ze chociá podługich mniemania zdaią się služyć prawdziwemu Bogu, woczach Tego to przyiętém nie iest, poniewaz, ¡už przybylego Messyasza, którego niegdyśszukać będą, zaparli się i dotąd nie Hznaią.
10. Dalekim iestem od tego, abym to wszystko mial rozbiérać dla wyszydzenia niedoli Żydów, lecz napisalem to, aby w nich ozoywić ducha do śledzenia i dochodzenia wielkiego sporu który między nimi a nami zachodzi. Mocno w prawdzie przekonany iestem, i乞 czas ich pokuty niedalekim iest, iednak twier-- dzić niemożemy, aby Bóg to uczyniz bez uर́ycia stósownych środków, a pomi = mo tego, że ciągle iza nichsię modlemy,
iest równię̃ obowiązkiem naszym prze= konać ich, o istotnéy prawdzie, dowodami pisma Świętego ionychže naylepszych Kommentatorów; aby Bóg ostatnich dni spellnil co przyobiecal u Zachariasza mówiąc: „Bo się- stanie dnia op nego, Że szukać będę wszystkich Narodów, które przyciągną przeciwko Jeruzalemowi, abym ie wytracil. I wyleię na dom Dawida, i na Obywatele Jeruzalemskie Ducha laski i Mudlitw, a patrzać będą na mnie, którego przebodli, i plakać będag nad nim placzem iako na iednorodzonym, gorzko mówię, plakać będą nad nim iako gorzko placzą nad pierworodnym;" daléy : „W on dzień bece dzie otwórzona Studnia domowi Dawidowemu i Obywatelom Jeruzolemskim na omycie grzechów i nieczystości." *)Amen!
*) Nauczyciele Żydowscy twierdzą z tego. proroctwa i乞 Messyasz będzie zabitym, lecz mówią: i乞̌ to będzie Messyasz ben Jozef. Rabi Salomon ben Jarchi pisze: ${ }_{2}$ „Nauczyciele nasi wyiaśniaią to iako ściągaiace się do Messyasza ben Jozef, i chelpią się z tego, ce tam iest napisane.


$$
\square
$$



$\qquad$


 vely





## ache incter

$\qquad$


[^0]:    Nadczém ka¿́dy Jzraelita powinnien się zastanowić i glębićto dokladnie.

    WARSZAWA
    1829.

