Το Γκόλεμ

Η Εβραϊκή πόλη ήταν στην Πράγα, όπου σήμερα βρίσκεται το Ιόσεφοβ στην Πράγα 1. Ένας ραβίνος, Ιέχουδα Λεβ μπεν Μπέζαλελ, έζησε εκεί την 17ος αιώνα. Ήταν πολύ σοφός, ήξερε την καμπάλα, το ταλμούδ και ασχολήθηκε για τον μαθηματικό, για την αστρονομική και για τις φυσικές επιστήμες.

Ο καίσαρας Ροδόλφος B´. έστειλε στην Εβραϊκή πόλη ένα μήνυμα που έλεγε ότι όλοι οι Εβραίοι πρέπει να φύγουν από την Πράγα. Πρέπει να πάρουν τα πράγματά τους και μείνουν σε μια άλλη πόλη. Ο ραβίνος Λεβ ήταν πολύ θλιμμένος και ήθελε να μιλήσει με τον καίσαρα. Αλλά οι άνθρωποι που εργάζονταν για τον καίσαρα του είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Ο καίσαρας δεν έχει χρόνο. Ο ραβίνος δεν ήταν ικανοποιημένος αλλά είπε στον εαυτό του ότι θα πάει στο σπίτι και αύριο θα πάει στον καίσαρα πάλι. Ενώ το ταξίδι στο σπίτι είδε την άμαξα με τον καίσαρα. Ήθελε να μιλήσει μαζί του και στάθηκε στον δρόμο. Τα άλογα μπροστά του σταμάτησαν. Ο καίσαρας ήθελε να ξέρει γιατί την άμαξα του στέκεται. Ο ραβίνος πλησίασετον καίσαρα, του είπε όλα και τον παρακάλεσε να μην πρέπει οι Εβραίοι να φύγουν από την Πράγα. Του καίσαρα άρεσε ότι ο ραβίνος είναι τόσο θαρραλέος. Του υποσχέθηκε ότι οι Εβραίοι μπορούνε να μείνουν στην Πράγα. Όλοι οι Εβραίοι ήταν πολύ χαρούμενοι και σεβάστηκαν τον ραβίνο τους.

 Μία φορά ο καίσαρας Ρούδολφ επισκέφτηκε τον ραβίνο Λεβ. Το σπίτι του ήταν μικρό και άσχημο από έξω και δεν άρεσε στον καίσαρα. Αλλά όταν μπήκε μέσα στο σπίτι με τους ανθρώπους του, έμεινε πολύ έκπληκτος. Παντού ήταν ακριβά χαλιά, όμορφα έπιπλα, ενδιαφέροντες πίνακες, χρυσά πιάτα και μαχαιρικά είδη. Για το βραδινό ήταν νόστιμο φαγητό, ο ραβίνος και ο καίσαρας μιλήσαν για την κουλτούρα, την πολιτική, αλλά επίσης για την ζωή των Εβραϊκών στην Πράγα και στην τσεχική χώρα. Ο καίσαρας Ρούδολφ είπε στον ραβίνο ότι οι εβραίοι δεν πρέπει/δεν χρειάζεται να φοβούνται στο μέλλον. Οι Εβραίοι σεβάστηκαν τον ραβίνο τους ακόμη περισσότερο.

Ο ραβίνος Λεβ ακόμη εξέπληξε τον καίσαρα και άλλους ανθρώπους όταν δημιούργησε έναν τεχνητό άνθρωπο, το Γκόλεμ. Το έφτιαξε από το πηλό. Το Γκόλεμ ζωντάνεψε όταν ο ραβίνος του έβαλε/τοποθέτησε στο στόμα το Σεμ, δηλαδή ένα μαγικό κείμενο που έγγραψε στα εβραϊκά σε ένα κομμάτι χαρτιού. Το Γκόλεμ δούλευε στο σπίτι του ραβίνου και δεν έπρεπε να τρώει, πίνει ή ξεκουράζεται. Κάθε Παρασκευή βράδυ άρχισε το Σάββατο – ο χρόνος/o καιρός κατά τον οποίο οι Εβραίοι δεν δουλεύουν. Ο ραβίνος πάντα πήρε το Σεμ από το στόμα του Γκόλεμ και αυτός στεκόταν σαν κολόνα. Όταν το Σάββατο τελείωσε, ο ραβίνος πάλι του έδωσε το Σεμ και το Γκόλεμ ζωντάνεψε. Μία φορά ο ραβίνος πήγε στην συναγωγή το Σάββατο και ξέχασε να πάρει το Σεμ από το στόμα του Γκόλεμ. Προσευχόταν στην συναγωγή όταν οι άνθρωποι έτρεξαν κοντά του. Φοβήθηκαν πολύ και ήθελαν ο ραβίνος να γύρει γρήγορα στο σπίτι. Το Γκόλεμ ήταν πολύ έξαλλο/επιθετικό, έσπαζε τα πράγματα στο σπίτι και σκότωσε όλα τα ζώα που ζούσαν εκεί. Ο ραβίνος ήρθε κοντά στο Γκόλεμ και πάντα κοίταξε τα μάτια του. Το Γκόλεμ στεκόταν. Ο ραβίνος πήρε το Σεμ από το στόμα του και το Γκόλεμ έπεσε στο έδαφος σαν νεκρό. Ο ραβίνος γύρισε στην συναγωγή να τελειώσει την προσευχή του. Όταν το Σάββατο τελείωσε, ο ραβίνος δεν ξαναζωντάνεψε το γκόλεμ. Μετά οι άνθρωποι το πήραν στην σοφίτα στην συναγωγή. Ο θρύλος λέει ότι το πηλό του Γκόλεμ έμεινε εκεί μέχρι σήμερα.