בס"ד

גיליון מס' 533 כ' שבט תשע"ו

**יתרו**

 רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

פרשתנופותחתבביאתיתרואלהמדברשבניישראלחונים, ומתארתאתקבלתהפניםבה התקבל על ידימשה ואהרון, נדבואביהווכלזקניישראל(רש"י שמותיח, ז) ואתהתפעלותוהגדולהבשמעואתכלאשרעשהה' לפרעהולמצרים.

נחלקו חז"ל בגמרא(זבחיםקטז.)האםיתרובאלפנימתןתורה, כפישנראהמסדרהכתוביםאולאחרמתןתורה, והסבר המקרא הוא על פי הכלל 'אין מוקדם ומאוחר בתורה'.

הרמב"ן מביא את דברי האבן עזרא שפרשה זו נכתבה שלא במקומה כדי להצמיד את פרשת עמלק לביאת יתרו *''בעבורדברעמלק, כיכאשרהזכירהרעהשעשהעמנועמלקוצוהשנגמלהוכרעתו, הזכירשעשהלנויתרוטובה, להורותינושנשלםלוגמולטוב, וכשנבואלהכריתאתעמלקכמְצֻוהעלינושניזהרבבניהקיניהעומדיםעמהםולאנוסיפםעמם''*ואכן כך שלח שאול לומר לבני יתרו: ''וַיֹּאמֶרשָׁאוּלאֶלהַקֵּינִילְכוּסֻּרוּרְדוּמִתּוֹךְעֲמָלֵקִיפֶּןאֹסִפְךָעִמּוֹוְאַתָּהעָשִׂיתָהחֶסֶדעִםכָּלבְּנֵייִשְׂרָאֵלבַּעֲלוֹתָםמִמִּצְרָיִם''(שמו"א טו, ו) דהיינו, פרשת יתרו נכתבה שלא במקומה כד להסמיכה למלחמת עמלק, ללמדנו שכשם שעלינו לזכור לדורות את הרעה שעמלק גמל עם בני ישראל, כך עלינו לזכור לדורות את טובת יתרו שהטיב עמנו, וכשם שחייבים להילחם עם עמלק ולאבד זכרו מן העולם, כך חייבים להימנע מפגיעה בבני יתרו אשר גמל טובה לישראל.

אולםבהמשך הפרשה מתוארת סוגייתמינויהשופטים, שריהאלפים, שריהמאותוכו' פריעצת יתרו, שלפיכלהדעותהיתהאחרימתןתורה, כפי שמדייק רש"י על הפסוק: ''וַיְהִימִמָּחֳרָתוַיֵּשֶׁבמֹשֶׁהלִשְׁפֹּטאֶתהָעָם''(שם יח, יג) *''מוצאייוםהכפוריםהיה...ומהוממחרת?למחרתרדתומן ההר''.*

שואלמו"ר הרבנבנצלשליט"א: מדועהתורה הקדימהאתפרשתמינויהשופטיםלתיאורהמעמד הגדול של מתןתורה? אםאכןיתרובאלפנימתןתורהכפישמשתמעמסדרהפסוקים, אפשרלומרשהיותוהתורהמספרת עלביאתוהיא גםמוסיפהלתאראתעצתו - מינויהשופטים. אולםאםיתרוהגיעלאחרמתןתורהלמהנכתבה סוגיה זולפנימתןתורה? אמנםכפי שאמרנו 'איןמוקדםומאוחרבתורה', אך אין זה דבר אקראי שמוקדמת פרשת לחברתה, ממילא אם הסדר הכרונולוגי הופר עלינו לנסות להבין מדוע ומה טעם הדבר.

אומרהרבבשםאביוז"ל,פרשתמנויהשופטיםקדמהלמעמד הר סיניכדיללמדאותנועלענוותנותוהיוצאת דופן שלמשהרבנואשר בגינהזכהלהוריד את התורהוללמדה לישראל. היכן מדויקרעיון זה?

ובכן, יתרוהגיע אל חתנו והחל להציעלו עצות"לֹאטוֹבהַדָּבָראֲשֶׁראַתָּהעֹשֶׂה...נָבֹלתִּבֹּלגַּםאַתָּהגַּםהָעָםהַזֶּהאֲשֶׁרעִמָּךְ...וְאַתָּהתֶחֱזֶהמִכָּלהָעָםאַנְשֵׁיחַיִל"(שםיז-כא)והנהמשההיהיכוללהשיב ליתרו: 'ראה חותניהיקר, אניהוצאתיאתעםישראלממצריםלאחרשניצחתיאתפרעה ואת כל חילו, קרעתיאתהים והנהגתי את בני ישראל בתבונה עד הלום, בזכותי יורד מן לעם ישראל מדי יום, ועוד כהנה וכהנה,וכעת אתהבאלהציעעצות? אינני זקוק לעצות כלשהן, אני יודע להסתדר בכוחות עצמי היטב בכל הקשור להנהגת העם...'

אולם משהאינו מתבטא כך, לא מינה ולא מקצתיהאלאלהיפך, הוא מקשיב היטב ואף מיישם את עצת חותנו: "וַיִּשְׁמַעמֹשֶׁהלְקוֹלחֹתְנוֹוַיַּעַשׂכֹּלאֲשֶׁראָמָר"(שםכד)וכלכךלמה? כיוןשהאיש משהעניומכלהאדםאשרעלפניהאדמה, ועל כןהואמוכןלקבלעצהגם מיתרולמרות שרק עכשיו הוא התגייר;אם סברתיתרונכונההרי שישלשקולאותהואםאכן טובה היא אףליישמה.ואכןמשהרבנומבצעאתמינויהשופטיםשריהאלפיםושריהמאותוכו' למרותשעלידימינוי זהיאבדמשהחלקגדולמסמכותו, אךמשהאינוחוששלכבודעצמו,הואמתבטלבפני האחרים.

הליצניםאומרים שלכן נאמר בסוף הסוגיה: "וַיְשַׁלַּח מֹשֶׁה אֶת חֹתְנוֹ וַיֵּלֶךְ לוֹ אֶל אַרְצוֹ"(שם כז)שמשההזדרזלשלוחאתיתרואלביתולפנישימשיך לתתלועצותנוספות (?!) אך ברור שאינו

כן אלא משההתחנןאליושיישאראיתם"אַלנָאתַּעֲזֹבאֹתָנוּכִּיעַלכֵּןיָדַעְתָּחֲנֹתֵנוּבַּמִּדְבָּרוְהָיִיתָלָּנוּלְעֵינָיִם"(במדברי, לא)*''איןנאאלאלשוןבקשה''*(רש"י); רואיםאם כן שאכןמשהרבנו מאוד מעריךאתעצתחותנו,ועל כןנכתבהפרשהזולפניפרשתמתןתורה, על מנתללמדנובזכות מהזכהמשהלמסור אתהתורהלעםישראל,בזכותענוותנותו היוצאת דופן הנלמדת מפרשת מינוי השופטים; בהיות משה עניו מכל אדם, מובטח שימסור את התורה בדייקנות כפי שקיבלה, ומבלי לערב דמיונות משלו.

המשנה אומרת: ''כָּלהָאוֹמֵרדָּבָרבְּשֵׁםאוֹמְרוֹמֵבִיאגְאֻלָּהלָעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר(אסתרב), וַתֹּאמֶראֶסְתֵּרלַמֶּלֶךְבְּשֵׁםמָרְדְּכָי'' (אבות פ"ו מ"ו) כלומר, לא הצדיק וירא שמים והקדוש הם שיביאו את הגאולה לעולם, אלא האומר דבר בשם אומרו; מה הסיבה לכך? מדוע האומר דבר בשם אומרו זוכה למעלה שאף אחד אחר אינו זוכה?

מסביר הרב (בשם המהר"ל בפירושו לפרקי אבות) אם מי שאינו מקפיד לומר דבר בשם אומרו היה מביא את הגאולה, הרי שלא יתלה את הגאולה בקב"ה, אלא הוא יטען שבזכות חוכמתו וצדקותו הצליח להביא את הגאולה לעם ישראל; לעומת זאת מי שהענווה היא מנת חלקו, ובגינה מצטט דבר בשם אומרו מבלי לתלות את הדבר בחוכמתו הוא, מובטח לנו שייחס את ביאת הגאולה במי שבאמת הביא אותה - מלך מלכי המלכים הקב"ה. מרדכי מייחס את הגאולה לקב"ה, אסתר מייחסת את הגאולה לקב"ה, ועל כן ראויים הם שעל ידם תבוא התשועה לישראל; אולם מי שאינו אומר דבר בשם אומרו עלול לייחס את הגאולה אל עצמו.

הוא הדין במסירת התורה לעם ישראל: מי שאינו בתכלית הענווה עלול לערב בתורה שיקבל בנבואה חלק מעצמותו מבלי לשים לב, דבר שעלול לגרום פגם ח"ו בתורתנו הקדושה, ועל כן רק משה רבנו שהתורה מעידה עליו ''וְהָאִישׁמֹשֶׁהעָנָומְאֹדמִכֹּלהָאָדָםאֲשֶׁרעַלפְּנֵיהָאֲדָמָה'' (במדבר יב, ג) הוא הראוי ביותר למסור את התורה וללמדה לישראל מבלי להוסיף דבר אפילו כלשהוא משלו. זהו אחד הלקחים הגדולים ביותר הנלמדים מגדול האומה משה רבנו.

שבת שלום יצחק חלבה

**לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ריוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב אברהם צוקרמן בן שרה,אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסףדוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה,מרדכי שמעון בן דאדא, שלמה בן פורטונה,מאיר ירחמיאל בן שמחה,מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה,אילן בן יחזקאל,מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר,שלמה בן שמחה,אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי,שמעון בן דינה,**

**שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה,יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה,פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'ה, שרה בת מריםת.נ.צ.ב.ה.**

**המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:**jalabe@neto.net.il**ללא תשלום לזיכוי הרבים**

 השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.

 ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר

 <http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl>

 **עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר**