## HITLER OR STALIN?

By DR. CHAIM ZHITLOVSKY

Published by the "ICOR"
New York, 1938

Second Edition . . 30,000 Copies
Price: One Cent

## HITLER OR STALIN? By DR. CHAIM ZHiTLOVSKY

The unexpected turn in England's international politics, which led to Eden's resignation, entails the danger of a conflict between Germany and the Soviet Union, if not, indeed, a world war. Several American newspapers in the West have already predicted that such a war is imminent, and that it is merely a question of several months before it occurs.

Naturally we do not believe in auguries, even when they are announced by the most respected newspapers in the East.

But the danger of a war between Germany and the Soviet Union hangs in the air nevertheless, thanks to the new drift in British politics.

Officially England is supposed to be still striving to renew the Locarno pact which Germany has renounced. According to the four great powers of Central and Western Europe-England, France, Germany, and Italy-they solemnly take it upon themselves to prevent the shedding of even a single drop of blood during the next decade. But it is an open question, as to whether human blood generally or the human blood which pulsates between Germany's eastern boundary and the Western European coast is meant.

Just this open door is an invitation to the above-mentioned dangerous eventuality. England wants to insure peace in Central and Western Europe, and in the Mediterranean. Britain seems to feel that this peace has to be ransomed, as though it were a hostage in the hands of Hitler and Mussolini. With Mussolini alone, one might perhaps reach a peaceful understanding, which shall not contain in it the possibility of a war in the East. But what
about Mussolini's partner, Hitler?
During the last few years Hitler made two proposals in his two most important political speeches-both clearly addressed to England and France. The present master of the world's peace gives them a choice. In the first speech he demanded that he be given the Ukraine, in return for which he will leave the world unmolested. But France and England (under Eden) replied with an emphatic "No." So he put forth his second proposal: If not the Ukrainereturn our German colonies.

Actually Hitler wants quite a number of things: not only the colonies, but parts of the Soviet Union, Austria, the German provinces of Czechoslovakia, and a little more for dessert. (Since this article was written, new developments have made Hitler virtual master of Austria, -Editor's note.) But in the meantime he will agree to accept one of two things: either colonies or expansion in the East. Which of these is England, under Chamberlain's conservative direction, ready to grant?

To return the colonies would weaken the British Empire. To permit Germany to engulf parts of the Soviet Union would weaken England's "hereditary enemy," Russia. It is therefore clear, which pan of the scale in Chamberlain's poltical calculations is to be tilted.

It is true that France's calculations are entirely different. Chautemp has already declared, in the name of France, that her pact with the Soviet Union and Czechoslovakia will not be relinquished. But the internal situation in France is an undetermined one. In no other people is the natural craving for peace as great as in the French. One should not, therefore, disparage them. But they should be considered very carefully.

Should Chamberlain's horse trade with Hitler (of the
latter relinquishing all claims to the colonies, in return for a free hand in Eastern Europe) succeed, and should he (Chamberlain) say to France: Accept these terms or go your own way-there would surely be the danger that popular feeling among the people would discard the present government which is disposed to be friendly toward the Soviet Union, and replace it with a government which would accept the proposal, as long as it is veiled in meaningless phrases concerning the interests of general peace throughout the world.

At that time a war between Germany and the Soviet Union would most certainly be imminent.

What shall OUR attitude be in this situation? And by "our" I mean, first of all, our attitude as Jews. Will we once again become "pro-German," as once upon a t'me, during the world war?

Even the mere thought of such a thing is hopelessly removed from sanity. "Pro-German?" "Pro-Hitler?" But remember: in these insane times nothing is too insane to be impossible. Listen to the voices of our press, in regard to the Soviet Union. Has not, in fact, our press already declared war against the Soviet Union, because of its opposition to the Stalin regime? Has not Stalin, instead of Hitler, been declared "public enemy number one?" Not far removed from this is the angry outburst of "Serves him right!"

And should this anger be modified, our stand might be: "We are against all wars of aggression. But after all, this is a war of one dictator pitted against another. Why should we risk our skins for the triumph of one or the other despot? Isn't Stalin the same as Hitler?" And the capitalist element has long ago accepted the notion that a Hitler is preferable-oh, very preferable-to Stalin.

Such a position on the part of the Jews would be the
greatest insanity, the greatest betrayal of our people's interests. But our press, through its fanatic blindness, IS BENDING EVERY EFFORT TO PREPARE THE GROUND FOR THIS ATTITUDE.

And right now is the time to warn that world politics is being driven more and more to face the alternative of either Hitler or Stalin. No other way out is evident. To remain neutral in this historic conflict is impossible. If we have the interests of our people at heart, we must at present be not only anti-Hitler, but pro-Stalin.

Do not forget: should a war against the Soviet Union occur, its enemies will undoubtedly include such fraternal states as Hitler's GERMANY, Rydz-Smigly's POLAND, King Carol's RUMANIA, and, as an additional portion, overly humane Japan. And against what nation will this esteemed combination be pitted? Against a country where antiSemitism is officially proscribed; where our people have not only equal, civil and political rights, but also equal national rights; where a large territory has been designated for the establishment of an autonomous Jewish republic; and where the government is using every means in its power, so that the Jewish republic may develop as quickly as possible.

We surely cannot blame the Soviet government because we Jews, twisted out of shape by an ideology of assimilation, do not avail ourselves, with all the energies at our disposal, of that provision for an autonomous Jewish state which the Soviet government has presented (regardless of who is at its head-a Lenin, a Stalin or anyone else). Nor should we lose sight of the fact that the development of minority rights, for us Jews as well as for other nationalities in the country, is due primarily and principally to Stalin himself.

How can we Jews take the stand that Hitler and Stalin are cut from the same cloth? If these two historic figures (and I hope I may be forgiven for mentioning both in the same breath) were stood up before the entire Jewish people; if every Jew turned to them with the question: Are you our friend or foe-what answer could a Jew expect from one or the other? We may have complaints and criticisms concerning Stalin, accordnig to the dictates of our respective political allegiances and social status; according to our general humanitarian morals, in a period of one of the greatest revolutions in the world. But if a Jew has the interest of his people at heart first of all, he will answer the question of Are you our friend or foe-without hesitation. With respect to Stalin, he will say: You belong with the friends of our people, and we are therefore obligated to help you in your fight against OUR ENEMIES, who are YOUR ENEMIES as well.

And this question of Are you our friend or foe, the Jews should also put to the Jewish press, and to Jewish public opinion. It is now high time for an honest consideration of whether the Jewish press has the right to prepare the groundwork (even if it is only in the minds and hearts of Jews) for the triumph of Hitler over Stalin.

## A BETTER ANSWER TO THE JEWISH QUESTION COULD NOT BE IMAGINED

## By DR. CHAIM ZHITLOVSKY

The tenth anniversary of Biro-Bidjan is most certainly the foremost event in the modern history of the Jewish people.

The creation of a Jewish autonomous territory in the

Soviet Union, and the opportunity for a native Jewish republic in that country, serves as an example of how the Jewish question ought to be solved in all countries containing large populations of Jews.

A state with a concentrated Jewish population, with an autonomous government, and freedom to work and build a social and economic life; a state consisting of its own Jewish towns and cities, a native agrarian economy, and its own industries! A settlement where Yiddish is the official language of the entire area; a state which does not stifle the cultures and languages of non-Jewish groups, but gives to all the opportunity to live and develop their respective national lives! For this purpose no better answer to the Jewish problem can be pictured in all the civilized lands throughout the world, than a Biro-Bidjan.

Such a solution is the surest protection against antiSemitism, and against assimilation. It is probably the most potent prerequisite for national self-preservation, and for unhampered national growth.

That is why all Jews throughout the world should be interested in the development of Biro-Bidjan, and see to it that this growth shall proceed as rapidly and as fully as possible. Let Biro-Bidjan become, in the next five or ten years, the true "Promised Land," a true example for all nations and all lands containing large numbers of Jews, of how, in a humane and fraternal fashion, the long overdue debt incurred by generations of suffering may be repaid with justice to the Jews.
(Reprinted from "Nailebn")

# הּטצ פון דר. חיים ושיטזאחוּםקי 

צוויטע אויפלאגע - 30,000 עסועמםיארן

ארויסנעגעבן פון ,איקאר" ניי יארק, 1938

פרייז - 1 סענט

## היטּ




 גער צייטוגגען פון דער ווייטער ״וועסט＂איז שוין צרויא אויסגעואגט
 שוועל，און עם איז טגר צ פראגע פון עטליכע חדשים，ווען ער וועט אויסברעכן．

 ．＂ロロハ，
קֶבער די געפאר פון א דוֹ הענגט זיכער אין דער לופטן，א דצנס דער יצייער שטעאונג פון דער






 נצרר יענעם מעטשלעך באוט，וו\＄ם פואסירט צווישן דער דייטשער מזרחזגרעניץ און דעם ענד פון מערב־אייראפעע．
 דערמאנטער סכנה．ענגאצנד ווי5 פארזיכערן דעם פרידן אין




 צ קריג אין מזרח. אָבער וואם איו מיט מוסקאיני'ם שותף, כיט היטאער'ן

 אויף דעם קאצרן צדרעם פון עוֹ ענלאנד און פרצנקרייך. דער איצ־ טיגער הצר איבער דעם פרידן פון דער וועלט גיט זיי צ וברירה.


 מאכט ער איצטער דעם אנרערן צנבצטם : אויב ניט אוקרציעינע, איז - גיט צוריק די דייטשע קאלאצניעם ! אייגנטליך, וויל היטלער עד היום צ היפש ביסל זוצבן: אי

 צו פצרבייסן. אבער דערווייל איז ער מרוצה צו באנוגענען זיך

 טיווע ענגלאגד, אונטער טשעמבעראייג'ם פירוטג, זיין גרייט איינ־ צוגיין


 קאצרר, אויף וועלכער זייט עם מוֹ זיך נויגן די שאז פון דער ווצג

אין טשעמבערליינ'ם שאריטישישע חשבונות.





 צויזישן. פאראיבל האבן אויף אים דערפאר טאר מען ניט. צמבער רעכענען זיך דערמיט מוז מען.

 האנט אין מזרח" און פאר דער אומאפּהענגיקייט פון טשעבאף


 צז די עפנטאיכע מיינונג פון דער באפעלקערונג וועט אהעם ועוּווארפן די איצטיגע ראטאצנד־פריינדאיכע רעגירונ: און אוועקשטעאן אויף

 דיגע פראזן וועגן די אינטערעםן פון דען דעם צאגעמיינעם פרידן איבער גֵר דער וועאט.
 דער שוועל פון צן צגמענער טיר.

 וועאן מיר ווידער ווערן , פרצ"דושוירמען" ווי אמאל־אמאל, אין דעם וועאט־קריג ? אפיאו גאר ם טראכט טאו צו טאן עפעם אזוינם איז אין פאוג
 - ציטזאויף : אין אונזער משוגענער צייט איו מיו קיין משוהעת ניט




 עם איו ניט ווייט דערפון דער צארגדיגער איינשטעל: „א מצוה אויפ אים" !











 איז גראד איצט די ציציט צו ווארענען:



 רעםן פון אונוער פאלק אין אויג, מוזן מיר איצטער ֶיין ניט נצר צנטי־היטאער, נצר אויך פהצ־־טםאין.

פצרגעסן מיר ניט: דער קריג אנטקעגן ראטגלאנגד וועט
 דייטשלאנו, רידז־סמיגלי'ס פוילו. עעניג קאראלא'ם רומעניע. און




 רעכט, וואו עם ווערט אויסגעטייאט \& גרויסע טעריטאֵריע פאר רער
 ווענדעטזאן אלע אירע מיטלען, די אידישע רעםובליק וצאל זיך אויסבויען ווצם גיכער. מען קאן דאך באמת ניט באשואדיגן די ראטן־רעגירוגנ, וואם
 גיע, בוצן ניט אוים מיט אונזער אייגענער גאנצער סרצבט יענע
 באֶלשעוויסטישער רעושים אֹאוט צו, אלץ איינם, ויער עם זהא ניט


 אידן; סאי פאר אצע פעלקער פון דעם לאבד, דצרח מען פארדאנ־ קען אין דער ערשטער און דער וויכטיגסטער לייציע טאקי סטאלינ'ען.
ווי קאגעען מיר, אידוֹ, זיך צוועקשטעאן אויף דעם שטצגדּ

 רישע פיגורן, היטאער'ן און סטצאני'ען (צואיב אומשארטיאיאישי קייט לאָּ איך צרוים דעם בארעכטיגטן „אהבדיא"); ווען איטאיך


 אין דעם נצמען פון דעם איינעם און פון דעם אנדערן ?




 ווען א אידיש קינד וועט קודם־כל הצבן אין זינען די אינטערעסן


 חוב צו העלפן דיר אין דיין קאמח מיט יענע שונאים אונזערע, ווצָס ֶיינען אויך דיינע שונאים


 מוח זיך געבן צ אידישו חשבון הפנש: צי האט זי זי צ רעבט צוצוּ
 און והערצער, - פאר דעם טריאומומ פון היטאער'ן איבער סטגצינ'ען...

# קייץ בעםערער ענטפער אויפ דער אידישער פראגע  

> (צום צען־יֵָריגן יוביאיי שון בירֵֶ־בידושאן)
 וויכטיגע היסטארישע דאטע אין דער מאדעערנער געשיכטע פון אונזער אידישן פ\$אלק.

 אין דעם סקוועעטןפארבאנד, ואיז צ מוסטער, ווי אזוי די איד אידישע

:גרעסערער אידישער באפעלקערונג :

 ציאל-עקאנצמישן אעבן, ואויף די יסודות פון דער אצייגענער שםראך אין דער קואטור; צ ישועוב, ווצָם בצשטייט פון אייגענע אידישע דערפער, אייגענע אידישע ש שט ע ט, - א צ א א אייגענע אגראר־ ווירטשצפט און אן אייגענע אינדוסטריע. צ ישוב, וואו די אידי
 געגנט ; צ ישוב, וואם פארגוואלטיגט ניט קואטורעא און שפראכ

 וויקאוגג, - קאוֹ דען געמאלט זיין א בעםערער ענטפער אויף דער אידישער פראגע אין אונזערע וואוין-ערטער איבער ג צ ר דער ?
אט קעגן צ צ צ צ ע, ער איז דער מעגאיך צינסטיגסטער שארבאדינג פאר
 אנטוויקאובג.
אֶט פאר ווצם צאע אידן פון דער גצנצער וועאט דארפן זיין

 ער שוין אין די נעקטטע פינח־צען יארר ווערן דער אמחתרער „נם אגוים", דער אמת'ער מוסטער פאר צאע פעלקער און אענדער מיט



 שטאנען, - און שטייען נצך אויס, - פון זיי.
(געדרוקט אין אפריל נומשר "ני״לעבו")

