I

**Today’s day**never felt like that. My favorite day came to the world. Saturday. Shabbos. I went as usual to sleep, letting my husband to do what he wants. But today, after sleep-no sleep I finally fell asleep but then I saw a very strange dream. I was sitting in my dream with my husband, on a very “comfy” couch in the center of the living room but suddenly there was a flash! “That hurts!” I said. And then blank! And I was gone. “Where are we?” I asked my husband (that’s still the dream) “Let’s see!” he said. I saw myself near um… someone pretty old that was dressed just like my husband (when he think I don’t see although I sometimes do) and he said something in a language I didn’t understand and before I could say something I was pushed out and then once again flash! blank! And I was once again in the living room. “What was that?” I asked my husband (still in the dream). “Hhmmm” he said “I don’t know but let me tell you a story” “About that?” I asked “Yes” said my husband “I’m listening” I replied “So…in one little house, somewhere in USA, there was a little girl. That family was just like us. That girl was the only child in the family and her parents gave her absolutely everything. One day, on a long dark Friday the girl returned home. “Mommy you can’t believe what happened today in school!” she said, dropping her backpack nowhere in the large living room. “Today, some women came to school! And they told me the power of Shabbos candles! Mommy, can I light one? Pleeese!” “No my dear” this time mommy needs to refuse “We won’t do things of Judaism” But the little girl don’t give up, she starts to cry:”But mommy, why not? Only I, just one minute, just one candle! Pleeese!””Alright, go and light your candles and don’t make unnecessary noise” the brave woman needs to give up. The happy girl hurried to the living room (before she was in the kitchen) and put the candle there on the table. When the lighting time came, she rushed to her candle and lit it with tremendous excitement. Then, her mother thought “Hmmm…” I didn’t hear the end. I fell in shook! The girl little girl was my friend! I really knew the end of the story, that they began being religious. And then I heard my husband’s soft voice near me:”Jenny, wake up! That’s already 7:45 pm” “Th…that’s was only a dream?” I asked, rubbing my eyes. “Yes” he said

ב"ה

ל

**היום של היום**

עולם לא הרגשתי כך. היום האהוב עלי הגיע לעולם. שבת. הלכתי כמו תמיד לישון, נותנת לבעלי לעשות

 כרצונו. אבל היום, אחרי השינה - ללא שינה נרדמתי לבסוף, אבל אז ראיתי חלום מוזר מאוד. ישבתי בחלומי

על ספה "נוחה" מאוד במרכז הסלון, אבל פתאום היה הבזק! "זה פוגע! "אמרתי. ואז בום! ואני נעלמתי. "איפה אנחנו? "שאלתי את בעלי (זה עדיין החלום) "בוא נראה!" אמר. ראיתי את עצמי ליד מישהו אמממ ... די זקן שהיה לבוש בדיוק כמו בעלי (כשהוא חושב שאני לא רואה אם ​​כי לפעמים אני כן) והוא אמר משהו בשפה שלא הבנתי ולפני שיכולתי להגיד משהו שאני מצאתי את עצמי בחוץ ואז שוב הבזק! בום ! ושוב הייתי בסלון. "מה זה היה? "שאלתי את בעלי (עדיין בחלום). "המממ" הוא אמר "אני לא יודע אבל תני לי לספר לך סיפור" "על זה?" שאלתי "כן" אמר בעלי "אני מקשיבה" עניתי "אז ... בבית קטן אחד, אי שם ארה"ב, הייתה ילדה קטנה. המשפחה הזאת הייתה בדיוק כמונו. הילדה הזאת הייתה הילדה היחידה במשפחה והוריה נתנו לה הכל. יום אחד, ביום שישי ארוך וחשוך, חזרה הילדה הביתה. "אמא, את לא יכולה להאמין מה שקרה היום בבית הספר! "אמרה, ושמטה את התיק שלה לשום מקום בסלון הגדול. "היום הגיעו כמה נשים לבית הספר! והם סיפרו לנו על הכוח של נרות שבת! אמא, אני יכולה להדליק אחד? פלייייזזזז! ""לא יקירתי" הפעם האימא נאלצה לסרב "אנחנו לא דתיים " אבל הילדה הקטנה לא מוותרת, היא מתחילה לבכות: "אבל אמא, למה לא? רק אני, רק רגע, רק נר אחד! פלייייייזזזזז! ""בסדר, לכי להדליק את הנר שלך ואל תעשי רעש מיותר." האשה האמיצה צריכה לוותר. הילדה המאושרת מיהרה לסלון (לפני כן היא הייתה במטבח) והניחה את הנר על השולחן. כשהגיע זמן ההדלקה, מיהרה אל הנר והדליקה אותו בהתרגשות עצומה. ואז, אמא שלה חשבה "המממ ..." לא שמעתי את הסוף. נפלתי בשוק! הילדה הקטנה היא חברתי! הכרתי את סוף הסיפור, שהם התחילו להיות דתיים. ואז שמעתי את קולו הרך של בעלי לידי: "ג'ני, תתעוררי! זה כבר 7:45 בערב." "זה ... זה רק חלום? "שאלתי ושפשפתי את עיני. "כן, "אמר.