בס"ד

גיליון מס' 532 יג' שבט תשע"ו

**בשלח**

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

בשירתהיםאומריםמשהובניישראל: "זֶהאֵ-לִיוְאַנְוֵהוּאֱלֹקֵיאָבִיוַאֲרֹמְמֶנְהוּ"(שמותטו, ב)ותרגם אונקלוס*''דֵּיןאֱלָקִיוְאֶבְנֵילֵיהּמַקְדַּשׁא''*(זהאלוקיואבנהלומקדש)דהיינו: "אַנְוֵהוּ"פירושו: אעשהלונָוֶה -אעשהלודירה. וכךכותבהספורנו: *''אעשהנוהלשכנובתוכנוובואתפללאליו''*.

והנה הגמראדורשתאת המילה"אַנְוֵהוּ"- *''אתנאהלפניובמצוות''*(שבתקלג:)כלומרכשאקיים מצוות ה'אקפידלקיימה בצורהנאה כגוןלולבנאהציציתנאהספרתורהיפה, וכן שאר מצוות; וכן מובא בגמרא (בבא קמא ט:) דין הידור מצוה, כלומר מצוה על האדם להוסיף על מחיר לולב מהודר עד שליש ממחיר לולב כשר פשוט יותר, וכן בשאר מצוות - הידור מצוה עד שליש במצוה.

על פי הדברים הללו מיישב מו"ר הרב נבנצל שליט"א את דברי הרמב"ם בנושא בניין המקדש הטעונים ביאור. הרמב"ם פוסק: *''וּמִצְוָהמִןהַמֻּבְחָרלְחַזֵּקאֶתהַבִּנְיָןוּלְהַגְבִּיהוֹכְּפִיכֹּחַהַצִּבּוּרשֶׁנֶּאֱמַר*(עזראט, ט) *'וּלְרוֹמֵםאֶתבֵּיתאֱלֹקֵינוּ'. וּמְפָאֲרִיןאוֹתוֹוּמְיַפִּיןכְּפִיכֹּחָןאִםיְכוֹלִיןלָטוּחַאוֹתוֹבְּזָהָבוּלְהַגְדִּילבְּמַעֲשָׂיוהֲרֵיזֶהמִצְוָה''*(הלכות בית הבחירה פ"א ה"יא) הרמב"ם לא הזכיר שהמצוה לפאר את המקדש היא עד שליש ומשמע מדבריו שיש לפארו אף אם ההשקעה תהיה יותר משליש. והנה גם לגבי כלי שרת פוסק הרמב"ם באותה דרך: *''הָיוּהַקָּהָלעֲנִיִּיםעוֹשִׂיןאוֹתָןאפילוּשֶׁלבְּדִילוְאִםהֶעֱשִׁירוּעוֹשִׂיןאוֹתָןזָהָבאפילוּהַמִּזְרָקוֹתוְהַשִּׁפּוּדִיןוְהַמַּגְּרֵפוֹתשֶׁלמִזְבַּחהָעוֹלָהוְהַמִּדּוֹתאִםיֵשׁכֹּחַבַּצִּבּוּרעוֹשִׂיןאוֹתָןשֶׁלזָהָבאפילוּשַׁעֲרֵיהָעֲזָרָהמְחַפִּיןאוֹתָןזָהָבאִםמָצְאָהיָדָם''* (שם ה"יט) והדבר תמוה, שכן ההבדל שבין מחיר הזהב למחר הכסף או הבדיל הינו גבוה יותר משליש, מדוע אם כן כותב הרמב"ם שאם יכולים הציבור לעשות את כלי השרת מזהב יעשו מזהב?

אומר הרב, אפשר לומר שמצוות בניית בית המקדש ועשיית כלי השרת מוטלות על הציבור ולא על היחיד, ואילו דרשתחז"לשלאלהוסיףעלההידוראלאעדשלישמתייחסתליחידשמאיעני, אולם לגבי ציבור אין חשש כזה שכן 'אין ציבור עני' וממילא אפשר לדרוש מהם תוספת גדולה יותר משליש. אולם לפי תרגום האונקלוס והברייתא דלעיל אפשר להסביר אחרת: הרי עיקר הלימוד של הידור מצוה הנלמד מהפסוק "זֶהאֵ-לִיוְאַנְוֵהוּ'' *''אתנאהלפניובמצוות''* על המקדש נאמר, ועל כן למרות שחז"ל הגבילו את גובה ההידור בשאר המצוות עד שליש, הרי שבמקדש וכליו לא הגבילו, ואדרבה - מצוה לפארו *''כְּפִיכֹּחָן''* כלשוןהרמב"םואפילו יותר משליש.

ואם עדיין ישאל השואל מדוע כל כך חשוב להדר במצוות? התשובה היא מפני שאדםהמהדרבמצוהמגלהדעתושמקייםאותהמאהבהולאמהכריח, אשר על כןהואלאיעשהרקאתהמינימוםהמחויבאלאהרבה יותרמכך. כדוגמתהמעניקמתנהלאוהבו, הרי שמגישלואותהבצורההיפהביותר שהואיכול.הרמח"ל ב'מסילת ישרים' אמנם מייחס את עניין נוי מצוה במושג היראה ולא בעניין האהבה, אך מכל מקום המהדר במצוות מגלה דעתו שמקיימה מתוך רגשי כבוד כלפי קב"ה.

והנה בהמשך הגמרא (שבתקלג:)אבאשאולאומרהסברנוסףלמילתאַנְוֵהוּ*''הוידומהלו,מה הוא*

*חנוןורחוםאףאתההיהחנוןורחום''* דהיינואנוהומלשון'אניוהוא', כלומר*''אעשהעצמיכמותולדבקבדרכיו''*(רש"ישם).

במבטראשוןנראהשאבאשאולחולקעלתנאקמא, אולםאםנתבונןהיטבנגלהשבעצםאיןכאןמחלוקת;גםלתנאקמאוגםלאבאשאולפירושהמילהאנוהוהואמלשוןנתינתנוילקב"ה, אלאשתנא קמאסוברשנתינתהנוינעשיתעלידי'שאתנאהלפניובמצוות'ואילואבאשאולסוברשהיאעל ידי'שאתנאהלפניובמידות'.

האדםנבראבצלםאלוקיםוהוא מיועדלשקףאתהאלוקיםעדכמהשהדבראפשריבבשרודם;אשר עלכן, עלידישהאדםיתנאהבמידותהרי שייצגצלםאלוקיםבצורה נאה יותר, שכןישקףבאופןמדויקיותראתהקב"ה. משללמההדברדומה? כשמסתכליםעלציור, כיצרניתןלקבועהאם הציורמוצלח? התשובה היא כשהציורמשקףבמדויקאתהנוףאואתהדמותהמצויריםבו;ככלשהתמונהתהייהיותרמדויקתכךהיאיותרמוצלחת. הואהדיןלגביהאדםשהואצלםאלוקים, ככלשהואדומהיותרלקב"ההואיותרנאה. מדרגהזוניתנתלהשגהעלידיהליכהבדרכיהקב"הכאמור: מההואגומלחסדיםאףאתהתגמולחסדים, מה הוא ארך אפים אף אתה ארך אפים. אםנקפידלקייםאתהמצוותבצורהחיצוניתנאה- סוכהנאה,לולבנאהוכו' - אבלהלבלאיהיהנאההרי שלאקיימנואתחובתנובשלמות. כשמתארחאורחמכובדואהובמגישיםלוארוחהמכובדתכראוילו, אולם היאגםמוגשתבכליםנאים. הואהדיןבמצוותשמקיימיםלכבודהשי"תחייביםלהגישאותםלפניובכליהכינאהשאפשר, והכלי שלנוהואהלב- 'רחמנאליבאבעי',ולכןשיפורהמידותהואעיקרהנוילדעתאבאשאול.

חז"ל אמרו (ויק"ר ז, ב) שמלך בשר ודם משתמש בכלים שלמים, וקב"ה משתמש בכלים שבורים, שנאמר: ''לֵבנִשְׁבָּרוְנִדְכֶּהאֱלֹקִיםלֹאתִבְזֶה''(תהלים נא, יט), וכבר אמר הרבי מקוצק: 'אין יותר שלם מלב שבור'. נמצא שתיקון המידות הינו הנוי היסודי ביותר שהשי"ת דורש מהאדם.

הרבחייםויטאלשואלב'שעריקדושה'מדועאיןבתורהציווימפורשעלהמידות? אמנםחלקמהמידותאכן מוזכרות כגון: "וְלֹאיֵרַעלְבָבְךָבְּתִתְּךָלוֹ"(דבריםטו, י)שהצדקהתינתןבעיןטובה, או"לֹאתַחְמֹדבֵּיתרֵעֶךָ"(שמותכ, יד)וכד'. אולםרובהמידותאינןמוזכרותבתורהאלארקמדבריחז"ל. יש ריבוי מצוות עשה ולא תעשה, ואילו ציווי על המידות כמעט ולא קיים. מדוע?

מסבירהרבחייםויטאל: המידותהריהןההכנההעיקריתשלתרי"גמצוות,ההקדמהוהבסיסלתורה;בשבילשיהיהמקוםלתורהלחול, האדםחייבלהיותבעלמידותטובות. משללאדםהרוצהלשאובמיםמןהמעייןהריהו חייבלהכיןכליקיבול, אחרתהואלאיוכללהביאמיםלביתו.

מאידך בליתורהאיאפשרלהגיעלשלמותהמידותהטובות;רקהתורהיכולהלסייעבפיתוחמידותטובותבאופןמושלם. כשהאדם לומד תורה מידותיו מזדככות, וגם אם טרם זכה להגיע לשלמות, התורה מסייעת לו להגביר את השכל על מידותיו, וכך הוא יצליח להשתמש בהן בזמן הראוי ובכמות הראויה.

חז"ל אמרו: *''אםעםהארץהואחסידאלתדורבשכונתו''* (שבת סג.), כלומר עדיף לגור ליד תלמיד חכם עם מידות לא כל כך טובות מלגור ליד עם הארץ עם מידות טובות, כיון שמידותיו עשויות להשתפר על ידי תורתו. נמצא שלימוד תורה דורש מידות טובות, ובד בבד התורה משפרת ומתקנת את מידות האדם.

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**