**הרב יובל אברהמי 14**

**רכב שנפגע מדלת שנפתחה**

**שלום לרב! נסעתי ברכב בנתיב התנועה שלי, ולפתע נפתחה דלת רכב שחנה בצד הכביש לכיוון הכביש, ושני הרכבים ניזוקו – הדלת שלו והרכב שלי. האם פותח הדלת חייב לשלם על כל הנזקים שנעשו או שמא הוא פטור מלשלם?**

**תשובה:** בגמרא (בבא קמא כו.) מבואר במשנה שאדם מועד לעולם, בין שוגג בין במזיד. ובנושא זה יש כאן שני נידונים המתחלקים לכמה נושאים שונים בהלכה, ונפרטם אחד לאחד:

**א. החיוב על הדלת של הרכב החונה** – כאן **פשוט שיש לחייב את פותח הדלת** לכיוון הכביש, שהרי הוא כמי שהשליך את ממון חבירו לאש, וכמבואר בתוספות בבא קמא (נו. ד"ה אלימא), שאין חילוק אם מקרב את האש לדבר או מקרב את הדבר לאש. וגם כאן, הרי הוא מקרב את הדלת אל המכוניות הנעות בנתיב שלהן, והרי הוא כמשליך דבר לאש.

**ב. החיוב על הרכב שנסע ונפגע** – אם הרכב נפגע **תוך כדי פתיחת הדלת**, יש לחייב את הנוסע שפתח את הדלת מדין אדם מועד לעולם, שהרי הזיק בידיים (גם אם לא החזיק את הדלת בידו, ורוח מצויה סייעה לה לפגוע, הרי זה "אישו משום חיציו", כמו אש שלו). אבל אם הרכב נפגע מהדלת **לאחר שהדלת כבר נפתחה ועמדה במקומה**, נראה שהדלת דינה כבור ברשות הרבים, וגזירת הכתוב שפטור על כלים שניזקו בבור (חו"מ סי' תי, סעיף כא. ויש שכתבו לפשר, בקובץ הישר והטוב ח"ט, ולענ"ד לא נראה כן כלל ואכמ"ל).

**העולה מהאמור:** יש לחייב את הנוסע שפתח את הדלת על הנזק שנגרם לדלת שפתח. ולגבי הרכב החולף בנתיב התנועה, חייב על הנזק שנעשה לו תוך כדי פתיחת הדלת, אבל אחרי שהדלת נפתחה ועמדה אינו חייב.

**כשרות המזון הרב רווח 14 300/330 מילים**

**פלפל טרי, צנון/צנונית**

**פלפל טרי**

פלפל **עלול להיות נגוע בחרקים**. חלקם פוגעים ישירות בפרי הפלפל, כגון זחלים של עש הפרודניה, ואחרים מצויים על עלי צמח העגבנייה, כגון כנימות עלה ואקריות, ועלולים למצוא מקום מסתור תחת גבעול הפלפל או לעיתים נדירות יותר בשקע שבחלק התחתון של הפלפל. להבדיל מחרקים קטנים אלו, שבדרך כלל אינם חודרים לתוך הפלפל, זחל העש חודר לתוך הפלפל מאזור גבעול הפרי, ולא תמיד מקום הכניסה ניכר, אולם בתוך הפלפל הוא משאיר סימנים של גללים וכיוצא בזה, כנראה בתמונות.

**אופן הבדיקה והשימוש:**

חותכים את החלק העליון של הפלפל, **מוציאים את הגבעול יחד עם הגרעינים** **ומתבוננים בתוך הפלפל.** אם הפלפל נקי ואין בו זחלים או סימנים מחשידים, **שוטפים אותו היטב בזרם מים,** ובעיקר יש להקפיד לשטוף היטב במקומות השקועים שבצד החיצוני של הפלפל. גם את פנים הפלפל שוטפים היטב בזרם מים, ודי בכך.

הבדיקה האמורה בפלפל היא בכל סוגיו וצבעיו, הן המוארכים והן הרגילים, הן המתוקים והן החריפים.

**צנון/צנונית**

פרי הצנון (וכן הצנונית, הגם שבדרך כלל היא נקייה יותר) **לעיתים נגוע בזחלים של עש**, ובדרך כלל צבעם לבן וראשם כהה. הזחלים חודרים לפרי מאזור העלים. סימני הנבירה לא תמיד נראים לעין. סימני נבירה גסים בצנון אינם סימני נבירה של זחל העש, אלא כרסום של נובר שדה שאינו חודר פנימה. כמו כן, קיימים **פגמים טבעיים** בגידול המותירים כתמים על גבי הצנון, ואינם סימן לנגיעות.

**אופן הבדיקה והשימוש:**

יש להתבונן סביב כל הפרי ולראות אם יש סימני מחילות לתוככי הפרי. לחתוך את הצנון חתך רוחבי בראשו ולראות אם יש סימני נבירה מכיוון ראש הצנון. **אם נמצא סימן, יש לחטט עד לעומקו ולראות אם נמצאים שם זחלים. אם לא נראה כל סימן, מותר להשתמש בצנון.** אולם רצוי לפרוס את הצנון לפרוסות ולהתבונן שאין מחילות או סימני נבירה.

**שמירת העיניים 15 250-300 מילים**

**שמירת העיניים – דרש בחוכמה – הגאון רבי ראובן שלום שרבאני זצ"ל 15**

**מה שמר בליבו רבי סלמאן מוצפי שלושים שנה?**

אחד מחבריי, שהוא תלמיד חכם גדול, בא בצעירותו לפני **חכם סלמאן מוצפי**, וכנראה חשד בו חכם סלמאן שהוא בעל עבירה, כי נדמה היה לו לחכם סלמאן שהוא הסתכל על דבר שאסור להסתכל ופגם את עיניו בראייה אסורה. אומנם מחמת שהיה זה רק חשד, לא אמר לו כלום. אחרי שלושים שנה, כשדיבר אותו תלמיד חכם עם חכם סלמאן, אמר לו חכם סלמאן: "עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. **לפני שלושים שנה ראיתי אותך, והיה נדמה לי שהסתכלת במראה אסור".** ואז הוא אמר לו בערבית: "תאמין לי שבאותו רגע רציתי לייסרך בשוטים של אש, אך לא הייתי בטוח בזה ולא אמרתי לך כלום. עכשיו שאנחנו מדברים, תגיד לי, איך עשית עבירה כזו?" **וחברי אמר לו שבאמת לא ראה שום ראייה אסורה ולא פגם וכו', ואז נחה דעתו של חכם סלמאן, והיה שמח מאוד שהתברר לו שלא היה שום חטא.** תראו מה זה ערך של ראייה אחת אסורה, ומהי קדושתו של חכם סלמאן, שלא היה יכול לסבול דבר כזה, וכשראה חטא כזה מול עיניו הוא רצה לייסר אותו, כי הוא חשב שהוא רואה אותו חוטא, ושלושים שנה שמר זאת בליבו והיה בצער על חטא שהיה בעולם. לא ייאמן כי יסופר.

**עובדות מחכמי ישיבת "פורת יוסף"**

עוד אספר לכם מה שראו עיניי בצעירותי בישיבה, כשהתחיל שמו של **רבי יצחק כדורי** להתפרסם ורבים באו לבקש ברכתו, והוא היה חסידא קדישא, ואמר לנו **חכם בן ציון** שארבעים שנה היה שרוי בתענית דיבור, והוא ישב בישיבה אחת עם חכמי הקבלה בישיבת "עוז והדר" שעל ידי ישיבת "פורת יוסף". ובאותו הזמן כבר היה **חכם יהושע שרבאני** זקן מופלג בן למעלה ממאה שנה, וטרח כל יום להגיע ללמוד בישיבה. ומה מאוד היה מחבב את רבי יצחק כדורי, כי בזמן שהגיע רבי יצחק בבחרותו לארץ ישראל פגש אותו חכם יהושע וראה שהוא בודד ללא משפחה והזמינו לביתו, ובמשך שלוש שנים סעד על שולחנו וגם למדו יחדיו תקופות ארוכות.

וכאמור, לאחר שנים רבות, כשהתחיל שמו של רבי יצחק לצאת בעולם, התחילו לבוא לישיבה הרבה אנשים לקבל ברכתו ועצתו, ולפעמים היו מגיעות גם נשים ונכנסות מדלת צדדית ליד חדרו, והוא היה מקבלן ומעתיר להן את ברכותיו. **וכשראה חכם יהושע שנשים מגיעות לבניין הישיבה, מיד הטריח עצמו ללכת עד לחדר שבו היה רבי יצחק, ולמרות האהבה הגדולה שהייתה ביניהם חגר חרבו כקנאי, נכנס לחדרו וסימן לו במקלו שיעזוב את הישיבה, וממש נזף בו בחומרה** ואמר לו: "וכי באת לישיבתנו בשביל להביא לכאן נשים? והרי יש פה בחורים ויכולים להיכשל במראות אסורים!" ולא זז משם עד שהבטיח לו רבי יצחק שלא יקבל עוד נשים בישיבה.

ופעם הייתי נוכח באירוסין של בחור מישיבת "פורת יוסף", וקרובות הכלה הגיעו בלבוש קצר שלא בדרך הצניעות, והיה שם מו"ז חכם יהושע שרבאני, וכשכיבדו אותו לדבר מיד התחיל להוכיח את הנשים על הדרך הרעה שהן הולכות בה, ובתוך דבריו אמר להן: **"שמא חסר לכן כסף לקנות בד ארוך יותר לבגדים? אני מוכן לשלם לכן!"** ואחר כך אמר חכם יהושע, שאף שהוא היה מוזמן מצד החתן, והיה בזה כביכול אי נעימות להוכיח את המשפחה השנייה, מכל מקום לא מנע את עצמו מלהוכיח אותן, כי דברי אמת נשמעים בכל מקום.

**שמירת העיניים – פינה מתחלפת 15**

**הרה"ג מאור דגן שליט"א**

**הבעיה היא לא החטא, אלא איך להתמודד איתו**

בדרך כלל, כשאדם נכשל וחוטא הוא מרגיש רע עם עצמו ונכנס לצער ולחרדה ממעשיו הרעים. כתוצאה מכך, הוא מפסיק ללמוד ומחפש לעצמו כל מיני סיגופים ומעשי צדקות שיכפרו לו על החטאים הנוראים שעשה.

**רבי אייזיק שר** זצ"ל דיבר איתי הרבה מאוד ואמר לי שהוא קיבל **מהסבא מסלבודקה** שהבעיה היא לא החטא, אלא איך להתמודד איתו. זה שהאדם נכשל – זה טבעי! "כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא" (קוהלת ז, כ). אינך צריך לחשוב על החטא ולהצטער: "אוי ויי, מה עשיתי". במקום זה **תכניס את הראש שלך ללימוד התורה**, וזו התרופה האמיתית.

**במקום להצטער ולהרגיש אבוד – תחפש את הדרך לתיקון.** הקב"ה חידש את הסוד של התשובה. תאמין שאדם יכול להתקדם ולהשתנות, תתמקד בתיקון בכיוון החיובי ואל תחשוב על החטא.

(ועדים מהרב שלמה הופמן זצוק"ל פרק ב עמוד 23)

**עיקר שכר העולם הבא בזכות התקופות הקשות**

אמר פעם הצדיק **רבי זושא מאניפולי** זצ"ל: איני מצפה לזכות לעולם הבא מחמת תקופות עבודתי את הקב"ה במוחין דגדלות ובכיסופין נפלאים, כי זוהי מתנה שזיכוני משמיים. **את שכרי בעולם הבא מקווה אני לקבל בזכות התקופות הקשות של מוחין דקטנות שהיו לי,** שהייתה עולה לי בקושי רב כל שעה של לימוד, כל תפילה וכל ברכה.

(חובת האדם בעולמו ח"ט עמוד 491)

(מתוך הספר "מלך ביופיו תחזינה עיניך")

**שיעור תורה לשבת 17- 16** **1500/1600 מילים**

**שם הרב:** הרב גואל אלקריף שליט"א

**שם הספר: דורש טוב**

"וְכִי תֹאמְרוּ מַה נֹּאכַל" (כה, כ)

**אמונה בלי שאלות**

**כשהמקרר מלא – אין לדאוג על העתיד**

יהודי סוחר עצים ניגש אל **הנצי״ב מוולוז'ין** זצ״ל בבקשה לעצה וברכה להצלחה. הוא סיפר כי לצורך מסחרו עליו להעביר משלוח גדול של עצים בנהר הדנייפר, ולשם כך עליו לבנות רפסודות. לבניית הרפסודות נדרש הוא להשקיע את כל כספו. אם העיסקה תצליח, עתיד הוא להתעשר ממנה עושר רב ויהיה בידו להחזיק הרבה תורה, ואם חלילה לא – ייפול לדלי דלות. אמר לו הנצי״ב: "אם רצונך לעשות באמת ובתמים את רצון ה', ובכוונתך לתמוך בתורה – עשה זאת, ואני מברך אותך שתצליח".

אולם למרות הברכה המפורשת, התקשה היהודי להירגע. **הוא ביקש עצה לביטחון בה' וסיפר כי מרוב לחץ סביב העיסקה הזו אינו מצליח לישון בלילות.** התבונן בו הנצי״ב ואמר: כשהקב״ה מצַווה על שמירת השמיטה, הוא מבטיח: "שֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְרַע שָׂדֶךָ", ולא תהיינה לך בעיות פרנסה. גם בשנה השביעית תאכל, וגם בשנה השמינית לא יחסר לך דבר. ואז ממשיך הכתוב ואומר: "וְכִי תֹאמְרוּ" – כשאדם ישאל: רגע אחד, מה אוכַל? או אז מבטיח הקב״ה: "וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי" – לשלוש שנים.

הקשה **הספורנו**: מדוע כותבת התורה שהברכה תגיע כתוצאה מהשאלה: "וְכִי תֹאמְרוּ מַה נֹּאכַל"? האם הברכה אינה ניתנת באופן אוטומטי? האם צריך לשאול מה נאכל כדי להתברך?

הוא תירץ, שהברכה מגיעה בכל מקרה, אך יש בה דרגות שונות: **מאמין אמיתי,** שאינו שואל שאלות ואינו מקשה קושיות, **לו ניתנת פרנסה באיכות –** **הוא אוכל מעט, והאוכל מתברך במעיו.** אדם כזה מסודר תמיד; מלכתחילה אין לו שום בעיה ולכן אינו זקוק לפתרונות. לעומת זאת, **מי שבא ושואל שאלות** ורוצה לראות את הברכה בעיניים, לו אומר הקב״ה: "וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי". אדם כזה **מתברך פי שלושה**, ולצורך כך יצטרך לקצור פי שלושה, לשכור מחסנים פי שלושה ולעבוד פי שלושה. אם כן, **יוצא שהשואל מזיק לעצמו ומביא על עצמו טרחה מיותרת.**

לכאורה הדברים תמוהים – המשיך הנצי״ב מוולוז'ין ואמר לסוחר – עומד אדם בבית ושואל שאלה פשוטה וטבעית: איך יהיה לי אוכל? גם ביום יום אני בקושי מסתדר, ובשמיטה איני עובד כלל! איך אסתדר בשנים הקרובות? מה רוצים מאותו אדם מסכן? האם לא טבעי שהוא יהיה מודאג? **מדוע תובעים אותו על ששאל?**

אלא כך אומרים לו: **כעת, כשאתה שואל את השאלה, המקרר שלך מלא או ריק?** המקרר מלא. המחסנים ריקים או מלאים? מלאים. כעת יש לך מה לאכול? יש. **אז אינך שואל על היום, אתה שואל על מחר!** מי שהמקרר בביתו ריק והוא מודאג, הקב״ה מקבל את השאלה המודאגת שלו: מה יהיה. עליו אין שום תביעה, הלא כעת באמת אין לו כלום.אך מי ששואל שאלות כשהמקרר שלו מלא מפסיד לעצמו, שכן אז הקב״ה אומר לו: "וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי" – תקבל ברכה, אך תצטרך להתאמץ ולעבוד קשה בעבורה.

כזו היא שאלתך – סיים הנצי"ב את דבריו לסוחר העצים – אתה, ברוך ה', סוחר עצים, והמקרר בביתך מלא. אם כן, מדוע אתה דואג את דאגת השנה הבאה? כשהמקרר מלא, יהודי לא צריך לדאוג ולשאול שאלות. וכשהוא שואל, הוא גורם לעצמו נזק. אם המקרר בביתך יהיה ריק חלילה, אז יהיה עליך לבוא ולבקש עצה לביטחון בה', אך **בינתיים המקרר שלך מלא, ולכן אל תשאל כלום, סמוך על ה' בלי שום שאלות, וכך תקבל ברכה שלימה.**

**מעקמי הצינורות זקוקים לציווי חדש**

**רבי זושא מאניפולי** זצ״ל היה אומר, שהקב״ה מזרים דרך צינורות שפע משמיים לכל עניין. **כשאדם שואל שאלות על הקב״ה, הוא מעקם את הצינור שלו.** הכול יודעים כי צינור עקום מעביר את מה שיש בו באופן טוב פחות. כך יוצא שעל ידי שאדם שואל על הקב״ה, הוא גורם לעצמו נזק.

לפי זה, הוא מפרש את דברי הספורנו כך: מאחר ששאלתם: "מַה נֹּאכַל", עיקמתם את הצינור והפסדתם לעצמכם, לכן אומרת התורה: "וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי" – צריך ציווי חדש על הברכה. זהו שאומר דוד המלך עליו השלום בתהילים (עח, כב-כג): "כִּי לֹא הֶאֱמִינוּ בֵּאלֹקִים וְלֹא בָטְחוּ בִּישׁוּעָתוֹ. וַיְצַו שְׁחָקִים מִמָּעַל וְדַלְתֵי שָׁמַיִם פָּתָח" – כשאדם אינו מאמין בה', ה' סוגר לו דלתות שמיים ונועל בעדו שערי ברכה, ואז צריך לצוות מחדש שחקים ממעל ולגרום שדלתות השמיים ייפתחו. **ככל שהיהודי סומך יותר על הקב״ה – כך הוא מתברך יותר, אך כשהוא אינו סומך ומתחיל לשאול שאלות – אז מתחילות הבעיות.**

החידוש הנפלא הזה צריך להיות לנגד עינינו תמיד. נזכור כי כששואלים על הקב״ה מעקמים את הצינור וממעטים את הברכה. יהודי צריך לסמוך על הקב״ה בלב שלם.

**האוטובוס 'ברח' לו**

הנהגת ה' נסתרת מעינינו. לפעמים נדמה לנו שהתרחשות מסויימת היא **לרעתנו**, ורק לאחר זמן מתברר כי בעצם טמונה בה **ברכה עצומה**. משום כך צריך יהודי להרגיל את עצמו לסמוך על הקב״ה בכל מצב בלב שלם, בלי לפקפק ולהקשות על הנהגתו.

בספר **״שיח יעקב״** מובא בעניין זה סיפור מופלא: יהודי אחד סבל מקשיי פרנסה, נוסף על עוד אי אלו קשיים בחייו. באחד הימים היה עליו לנסוע לעיר אחרת, בתקווה להשיג שם עבודה כלשהי, אולם **האוטובוס 'ברח' לו**, ולא נותר לו אלא להמתין בתחנה לאוטובוס הבא, שהיה עתיד לבוא שעתיים מאוחר יותר. ברגע הראשון הוא התמרמר: ריבונו של עולם, לא מספיק שקשה לי בפרנסה, גם את הקושי הזה שלחת לי?... אך מיד תפס את עצמו ונזכר בעובדות הפשוטות הידועות לו: האוטובוס שנסע – נסע ברצון ה'. הקב״ה רצה שכעת אישאר פה, ואם כך רצונו – אינני שואל כעת שום שאלה. **זה קשה לי, אני באמת לא מבין מדוע נתקעתי כאן, אך איני שואל שאלות.**

הדקות עברו לאט. בתחילה ישב היהודי בתחנה, אך מרוב שעמום קם והתחיל להסתובב באזור התחנה. רגליו הובילו אותו **לדוכן פיס**. מעולם לא קנה כרטיס הגרלה של מפעל הפיס, מעולם לא האיר לו המזל פנים והוא אף פעם לא זכה בהגרלות, אך כעת, מרוב שעמום, החליט לעשות זאת. הוא מילא כרטיס, **ולא חלף זמן רב עד שקיבל הודעה כי הכרטיס שלו זכה בסכום עצום.**

כמעט שבאתי בטענות אל בורא העולם – אמר היהודי – על שהוא מערים עליי קושי ועוד קושי, וכלל לא הבנתי שרצונו יתברך להוציא אותי מכל הבעיות ולהוביל אותי לקנות כרטיס. רק מרוב תסכול ושעמום יצאתי מגדרי ועשיתי מה שמעולם לא העליתי בדעתי לעשות.

**הוא אשר אמרנו: יהודי צריך לדעת שכאשר הוא חי בלי שאלות על הקב״ה, תהיה לו ברכה.**

**הקב״ה לא עובד אצלך...**

שלמה המלך עליו השלום אומר: **״אִישׁ אֱמוּנוֹת רַב בְּרָכוֹת״** (משלי כח, כ) – מי מקבל ברכות מרובות? מי שהוא איש אמונות! ומיהו "איש אמונות"? אדם העומד פעמים רבות בפני נסיונות של אמונה. הוא עושה משהו אחד, ולא הולך לו. עושה משהו שני, וגם זה לא הולך. עוד משהו – וגם זה נכשל. למרות כל זאת הוא ממשיך להאמין ומקבל את רצון ה' באהבה! **לפי מידת היותך איש אמונות – כך יהיו לך רב ברכות.**

לא מספיק לעמוד פעם אחת בניסיון. החוכמה היא לעמוד בזה פעם ועוד פעם, **לעבור קושי ועוד קושי, ולמרות זאת לא ליפול.** לחיות באמונה מתוך ידיעה שתמיד ממשיכים הלאה. יהודי שמצליח בכך זוכה לקבל את הברכה ואת ההצלחה!

אישה אחת שבנה ירד מן הדרך, לא עלינו, התמרמרה ואמרה לי: "נסעתי למירון, בכיתי שם ארבע שעות בכיות נוראות, והנה – לא רק שהתפילה לא עזרה, אלא הבן התקלקל עוד יותר... לימדו אותי שתפילה נענית, ואיני רואה את זה. אני מרגישה שכל האמונה שלי מתערערת..." אמרתי לה: ״הכול טוב ויפה, אלא ששכחת דבר אחד: **הקב״ה לא עובד אצלך, את עובדת אצלו... את יכולה לבקש, את יכולה להתחנן, אבל הוא לא חייב לתת לך.** זה לא עובד כך".

הדרך לפתוח שערי שמיים היא לסמוך על הקב״ה ולא לשאול שאלות! כך נושעים!

**הקב״ה לא נשאר חייב**

יש פעמים שאדם מצפה לישועה ועושה כל שביכולתו כדי לזכות בה, אך הקב״ה אינו נותן לו כפי תקוותו. זוהי שעת הניסיון, זו עת המבחן. כאן נמדדת מידת בטחונו בה' יתברך. אם הוא מצליח להחזיק באמונתו ולא לפקפק – יזכה לראות בישועת ה'.

**רבי חיים פינחס שיינברג** זצ״ל, ראש ישיבת "תורה אור", היה בעל ביטחון מופלא. על כתפיו הונח עול כבד של בניין הישיבה, אך הוא היה תמיד רגוע. כששאלו אותו: "כיצד ראש הישיבה רגוע כשצריך לעשות כל כך הרבה?" היה עונה: **"אל דאגה,** **אם אנו זקוקים לזה – הקב״ה יסדר לנו".** ואומנם, כל צורכיהם אכן הסתדרו על הצד היותר טוב.

באחד הימים ניגש אחד מתלמידיו לשאול שאלה: הוא מקדש בכל שבוע על מיץ ענבים, שמחירו עשרים שקלים. האם מותר לו לקנות לצורך הקידוש יין יקר בכסף שאין לו, על מנת לכבד את השבת באופן משובח יותר? האם ייחשב לו הדבר להוצאות שבת, שעליהן נאמר: "לוו עליי ואני פורע"? פסק לו הרב שיינברג, שאם ישתה את היין רק לכבוד שבת ולא בשאר ימות החול, ויכוון לעונג שבת – יזכה לראות שיקבל את היין משמיים.

הלך התלמיד, ובפעם הראשונה בחייו **קנה בקבוק יין במאה וחמישים שקלים**. השבת הסתיימה, ושום כסף שאינו מתוכנן לא נכנס לחשבון הבנק... השבוע הסתיים, ואחריו חלף שבוע נוסף, ומאומה לא קרה. כעבור שבועיים וחצי מאותה שבת פגש האברך חבר מארצות הברית. הלה שמח לקראתו ואמר: "אבא שלך פגש אותי ואמר שהוא חייב לך כמה דולרים. הוא ביקש שאעביר לך את הכסף". **ובו במקום שלשל לידו דולרים בשווי מאה וחמישים שקלים...**

"מתי קיבלת מאבי את הכסף?" נזכר האברך לברר. והחבר השיב: "זה היה ביום שישי לפני שבועיים וחצי..." מתברר, כי באותה שעה שבה הוציא את הכסף, כבר שלח לו ה' את הישועה...

הקב״ה לא נשאר חייב, אלא שמאיתנו נדרש לעמוד בניסיון בלי לפקפק ובלי לשאול שאלות, שכן שאלות סוגרות את שערי הברכה. **מי שאינו שואל אלא סומך על הקב״ה בלב שלם – מקבל.**

**נושעו למפרע בשנה השלישית**

ישנה סגולה לחשוכי בנים, לשלם שכר לימוד עבור ילד שאין מי שישלם עבורו שכר לימוד. סגולה זו מקורה במדרש רבה: ״מִי הִקְדִּימַנִי וַאֲשַׁלֵּם״ – כשהקב״ה רואה שאדם שאין לו ילדים דואג ללימוד תורה של ילד זר, הוא דואג לתת לו ילד משלו. זו סגולה ידועה, ורבים עשו אותה ונושעו על ידה.

בלונדון התגורר זוג שלא זכה לילדים שנים רבות. לא היה להם כסף מיותר, אולם כאשר שמעו על הסגולה הזו החליטו להתאמץ לעשותה. הם ניגשו לאחת הישיבות בלונדון וביררו אם יש שם תלמיד שאין לו כסף לתשלום שכר לימוד. **תיווכו להם תלמיד מצויין שהגיע מבית עני במיוחד, ובני הזוג שילמו עבורו שכר לימוד למשך שנה שלימה.** כידוע, לא מדובר בסכום מבוטל, וכך המשיכו במשך כמה שנים.

**והנה, באותה שנה** **נפקדו בשלישייה!...** או אז הבינו למפרע, שהקב״ה נתן להם גם על השנה הראשונה וגם על השנייה. אומנם היה עליהם להמתין לישועה, אך מי שיש לו שאלות עוצר את הברכה. רק אדם הממשיך לחיות מתוך אמונה זוכה לכל הברכה.

(דורש טוב)

**הרב עידן בן אפרים הלכות והליכות שיעור תורה הלכתי 18-19**

***ראיית חילול שבת – ד***

**מגורים במקום שיש חשש שיבוא בו לחילול שבת**

**נסיים היום לדבר בעניין ראיית חילול שבת.** רבייהודה החסיד **זצ"ל כתב שאל ידור אדם במקום שבו יום השוק של הגויים חל להיות ביום שבת, כי אי אפשר שלא יחטא בדיבורו או במעשיו (ספר חסידים סימן רסב) כאשר יצטרך לעבור שם בשבת. כל זה כשיום השוק של הגויים הוא בשכונת היהודים, אבל אם אינו בשכונת היהודים, מותר (כנסת הגדולה, כמובא במשנ"ב סס"ק טו ועוד). ומבואר מזה שאם מקום השוק היה בשכונת היהודים, היה אסור לדור שם אף שבכל יום יש שוק, כיוון שעדיין יש לחוש שיחטא בשבת, בפרט שהגויים דרכם לפנות לאנשים ולהציע את סחורתם.** רבי יצחק פלאג'י **זצ"ל[[1]](#footnote-1) כתב שזהו שרָמַז הכתוב:** "וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת, לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם", **ודרשו** בזוהר **הקדוש שכתוב** "לְדֹרֹתָם" **חסר וי"ו,** מלשון דירה **(פ' פינחס רלח:), והיינו** שידורו במקום שראוי לעשות בו שמירה לשבת ולא במקום שיש חשש שיבואו בו לידי חילולשבת **(אבות הראש ח"ג מע' ש, מז).**

**מכאן נלמד שיש לאדם להימנע מלהסתובב בשווקים של גויים, ולא ילך לכותל המערבי דרך שוק הערבים... כי יש לחוש שמא כשיעבור שם ייכשל באיסור דיבור חול במקח וממכר או ייגע בחפצים מוקצים, כי כל האווירה שם היא כאווירת יום חול.[[2]](#footnote-2) כל שכן אם מדובר במקומות קנייה של יהודים, ה' ירחם.[[3]](#footnote-3)**

בית מלון / בית כנסת / משחקי כדורגל

**יש להתרחק לא רק ממקום המיועד לקניות, אלא אף** בית מלון **שיש בו אווירה של חילולי שבת – שומר נפשו ירחק ממנו, מלבד הבעיות של שמירת שבת וצניעות. ואף** בית כנסת **שמחללים בו שבת בפרהסיה, מוטב לאדם להתפלל ביחידות מלהתפלל בבית כנסת כזה (שו"ת דברי יואל סי' ח).**

גם מצווה רבה להוכיח את ההמון הנכשלים בהליכה למשחקי כדורגל, בפרט בשבתות ובמועדים. **ועל כיוצא בזה אמרו (מכות ה:): עָנַשׁ הכתוב לַנִּטְפָּל לעוברי עבירה כעוברי עבירה. ואין ספק שיש בזה חילול השם לעמוד ולהסתכל בשוויון נפש איך אנשים מבני עמנו רומסים ברגל גאווה את קדושת השבת על ידי משחק הכדור, שהוא אסור בהחלט בשבת קודש, ונוכחות קהל צופים במשחק יש בה עידוד למשחקים. מלבד זאת, יש בזה איסור, שנאמר: "וּבְמוֹשַׁב לֵצִים לֹא יָשָׁב" (עבודה זרה יח:). ובתלמוד ירושלמי (תענית ד, ה) אמרו: טוּר (הר) שמעון (זהו שם המקום) נחרב על ששיחקו בו בכדור בשבת (ילקוט יוסף, שבת ג עמ' עא).[[4]](#footnote-4) אף ביום חול אסור לקנות כרטיסי "טוטו" על הימור תוצאות המשחקים, שנמצא מסייע בידי עוברי עבירה, וזה אסור לכל הדעות (שו"ת יביע אומר ח"ז חו"מ, ס"ס ו).**

**בספר** משך חוכמה **כותב שחילול השם היוצא מן העבירה גדול יותר מן העבירה עצמה. מעשה שהיה באדם שהתקרב ליהדות והחל לקיים מצוות ולחבוש כיפה, אבל לא היה מסוגל להתגבר על יצרו לראות משחקי כדורגל, ומרוב חשקו הלך לשם גם בשבת קודש. הוא שאל אם כדאי שילך למשחק בשבת בלי כיפה, שלא ייגרם חילול השם כאשר יראו שיהודי שומר מצוות בא לצפות במשחק בשבת. והשיב הגאון** רבי יוסף שלום אלישיב **זצ"ל שילך למשחק עם כובע קסקט... (עלינו לשבח, שמות, תקנח). ובדברים אלו אין הוראה קבועה, והכול כפי ראות עיני המורה (ראה בילקוט יוסף שבת ה, נח-סא).**

בחירת בית חולים

**גם** **בבתי חולים, במידת האפשר, כשאין חשש מצד איכות הטיפול,** יש להעדיף בית חולים שומר שבת, **כי לצערנו בתי החולים בארץ, על אף היותם מקומות ציבוריים, השבת אינה נשמרת בהם כראוי. ישנן טלוויזיות ומעליות פעילות, דלתות חשמליות ומערכת כריזה, והרופאים כותבים בשבת בחופשיות, זאת מלבד בעיות אחרות. לפעמים אדם נכנס לבית חולים חולה בגופו ויוצא משם חולה בנפשו מהקרירות שספג שם. זו הייתה הסיבה להקמת מרכזי הרפואה:[[5]](#footnote-5) ביקור חולים, שערי צדק, לניאדו ומעייני הישועה.**

ישיבה בשולחן עם אנשים מעשנים

**מי שנקלע בשבת לשולחן שיושבים בו אנשים המעשנים סיגריות, אף אם הוא רגיל לעשן בימות החול,** מעיקר ההלכה מותר לו לישב עימהם בשבת בשולחן אחד, ואין לחוש שמא יבקש מהם סיגריה לעשן, **כיוון שהוא דבר איסור שאנשים בדלים ממנו (ורק בשני אנשים שאחד מהם אוכל בשר והשני חלב הצריכו חכמים שיניחו ביניהם היכר, כיוון שהמאכלים כשרים ועלולים לאכול זה מזה. שו"ע יו"ד סי' פח). ולכן, כשעורכים סמינרים לאנשים חילונים על מנת לקרבם אל חיק היהדות, מותר להסב עימהם בשולחן אחד בשבת, אף שהם מעשנים (ילקוט יוסף או"ה ג סי' פח, לד ושבת א-א סי' רמו, ל).**

**כל זה** מצד הלכות שבת**, אם יש לחוש שיבוא לעשן,** אבל מצד הלכות מחאה אין לו לשבת עם אנשים מעשנים **ובוודאי צריך למחות בהם, ואם לא תועיל תוכחתו מצווה רבה שיעזוב וילך מעימהם (ראה בחפץ חיים, לשה"ר ו, ה ובאמ"ח ט), אף אם הסתלקותו מחבורתם תיראה כיוהרה וגאווה או שתיגרם בושה ליושבים שם, ואין להתחשב בזה כלל משום "דרכי שלום" (ח"ח "דרשו" שם הערה 33) או כיבוד הורים, כדי שלא ייראה שלא אכפת לו מחילול השבת שלהם, מלבד מה שדיברנו, שכל ראיית חילול שבת מחלישה את הרגש הראוי לשבת, ואם נהנה מריח העשן נוסף בזה איסור של הנאה ממעשה שבת, כפי שדיברנו בשיעור הקודם.[[6]](#footnote-6) ואנשים עם מעט דרך ארץ, גם בהיותם בסמינר, אינם מעשנים לעין כול כי אם בהצנע.** והוא הדין **אם מתעסקים לידו במה שקרוי טלפונים חכמים, שיש לנהוג כאמור.**

**יהי רצון שנזכה לייקר את שבת קודשנו ולעמוד על משמרתה, אמן.**

שאלות לשינון:

1. **האם מותר לגור במקום שיש חשש שיבוא בו לידי חילול שבת?**
2. **האם יש עניין לפנות חפצי מוקצה ממקום מושבו בשבת או לכסותם?**
3. **האם יש להימנע מלנפוש בבית מלון שיש בו חילול שבת?**
4. **אילו איסורים כרוכים בהליכה למשחק כדורגל בשבת? והאם מותר לקנות ביום חול כרטיס "טוטו"?**
5. **אדם שמתחזק בשמירת מצוות, האם אפשר להקל שילך לצפות במשחק כדורגל בשבת או שמא יש בכך חילול השם?**
6. **האם במידת האפשר יש להעדיף בית חולים שומר שבת?**
7. **אדם מעשן, האם מותר לו לשבת בשבת עם אנשים מעשנים באותו שולחן?**
8. **האם על פי ההלכה יש לחוש לא לעשן בקרבת אנשים? והאם יש על האדם חובה להיגמל מעישון?**

**חידון הרב חותה 20**

כללי

**1. ציון ראה בבית הכנסת כמה ספרדים המתעטפים בטלית שיש בה חוט תכלת, ולא ידע אם יש לעשות כמוהם. מה כבודו היה מורה לו בזה?**

**א.** אין לעשות כן משום לועז למעשה אבותינו, שלא נהגו בזה.

**ב.** יש בזה חשש להלכה משום "המניח קלא אילן" (צבע אחר, שאולי לא זה הצבע).

**ג.** תשובות א' וב' נכונות, ומי שאבותיו נהגו כן יעשה כמותם.

**ד.** ראוי להחמיר בזה.

**2. משה רצה מִסיבה כלשהי להתעטף בטלית בבוקר לאחר שיניח תפילין, ולא ידע מה ההלכה בזה. מה כבודו היה מורה לו?**

**א.** אין לעשות כן, ובמקום צורך אם יש עליו טלית קטן יש להקל.

**ב.** אסור בכל מצב.

**ג.** מותר בכל מצב.

**ד.** בצנעה יש להקל.

**3. יחזקאל הסתפק אם כיסוי הפלסטיק שעל התפילין נחשב לחציצה בהנחת התפילין. מה כבודו היה פוסק לו?**

**א.** הוא חציצה.

**ב.** אין בזה חשש כלל.

**ג.** מעיקר הדין מותר להניחו, והמחמיר להוציאו בזמן הברכה תבוא עליו ברכה.

**ד.** תלוי במנהג אבותיו.

**4. לאחר שהניח תפילין של יד התחיל יהודה לספור את הכריכות שעל ידיו לפני שהניח תפילין של ראש, ולא ידע אם יש בזה חשש. מה כבודו היה מורה לו?**

**א.** מותר לספור לא בפה, ואם ספר בפה חוזר ומברך על תפילין של ראש.

**ב.** אסור לספור כלל.

**ג.** ראוי לא לספור הכריכות בזמן זה.

**ד.** תלוי במנהגי העדות.

**5. מחמת חיבוב מצווה נוהג חיים לנשק את התפילין של ראש לפני שמניחן על ראשו, לאחר שמניח תפילין של יד. אחד המתפללים בבית הכנסת העיר לו שזה הפסק, וחיים לא ידע מה לעשות. מה כבודו היה משיבו על שאלה זו?**

**א.** מותר לצורך חיבוב מצווה.

**ב.** מותר, שזה חלק מצורת ההנחה.

**ג.** אסור לנשקן בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש.

**ד.** תשובות א' וב' נכונות.

**6. מידי בוקר בהנחת התפילין בבית הכנסת נוהג עובדיה לברך בקול כדי לזַכות את הרבים בעניית אמן, ומישהו העיר לו שיכול להיות שאסור לעשות כן. מה כבודו היה מורה לו לעשות?**

**א.** בכל מצב ראוי לעשות כן.

**ב.** אין לעשות כן.

**ג.** הכול תלוי בהחלטת הגבאי.

**ד.** ראוי לעשות כן אם אין בכך הפרעה למתפללים.

**7. אליהו שכח להניח תפילין של רבינו תם ונזכר סמוך לשקיעה, והייתה לו התלבטות מה עליו לעשות – להתפלל מנחה במניין ולהפסיד הנחת תפילין של רבינו תם או להניח תפילין של רבינו תם ולהתפלל ביחידות. מה כבודו היה משיבו?**

**א.** עדיף שיתפלל מנחה במניין.

**ב.** עדיף שיניח תפילין של רבינו תם.

**ג.** יעשה מה שירצה.

**ד.** תלוי במנהגי העדות.

**8. נחמן מיהר בבוקר לדרכו, ומרוב לחץ נפלו מידיו התפילין של רבינו תם עם הנרתיק לרצפה, ולא ידע אם דינן כתפילין של רש"י ועליו לתת צדקה או לא. מה ההלכה בזה?**

**א.** ראוי שייתן משהו לצדקה.

**ב.** הן שוות לתפילין של רש"י, וייתן צדקה.

**ג.** אין צריך ליתן כלום.

**ד.** אם לא ראו אחרים שדבר זה קרה, פטור מלתת צדקה.

**9. יוסי קם בבוקר לתפילה ולא מצא את משקפיו, ועלה רעיון במוחו לומר את הסגולה הידועה: "אמר רבי בנימין, הכול בחזקת סומין, עד שבא הקב"ה ומאיר את עיניהם", ולא ידע אם מותר לומר סגולה זו לפני ברכות התורה. מה כבודו היה משיבו?**

**א.** אם מכוון רק לסגולה יש להקל.

**ב.** ראוי לא לומר.

**ג.** מותר.

**ד.** אסור כשאר דברי תורה.

**10. רבי נחמיה הוא אברך בכולל חשוב בגדרה, וכיוון שתמיד יש עומס בבוקר הוא אינו מצליח להגיע לכולל בזמן. הפתרון היחיד שמצא הוא להתפלל שחרית במניין פועלים. לא ידע רבי נחמיה אם מותר להתפלל במניין זה כדי לא לאחר לכולל. מה כבודו היה משיבו?**

**א.** אסור בכל מצב.

**ב.** מותר בכל מצב.

**ג.** אם ראש הכולל או החברותא שלו מקפיד על איחורים, מותר להתפלל במניין זה.

**ד.** אם מכוון יותר במניין הפועלים, יתפלל במניין זה.

**תשובות לחידון**

**1.** ג **2.** א **3.** ג **4.** א **5.** ג **6.** ד **7.** א **8.** ב **9.** ד **10.** ג

**טריוויה משפחתית 21 390/410 מילים**

**מרדכי**

**תשובות לטריוויה**

**הרב זאיד 22**

**הקב"ה מוליך אותנו – אמונה**

מי שמתבונן ומעמיק בדרכי הבורא יתברך נדהם לראות את מהלכי ה' יתברך על כל צעד ושעל. בני היקר שמואל התחתן לאחרונה בשעה טובה ומוצלחת. **יום לפני החתונה הוא מצלצל אליי ואומר לי שקיבל מכה חזקה ברגלו** ואינו יכול להזיז את הרגל. נסעתי אליו, וכמובן החזרתי אותו הביתה במהירות. נסענו ל"טרם" – רפואה דחופה – לעשות צילום ולבדוק אם זה שבר, סדק או מכה יבשה. לאחר בילוי של שעתיים מתברר שמכונת הרנטגן מקולקלת... חזרנו הביתה בשתיים בלילה, ערב חתונה, ללא תוצאות.

בבוקר טסנו לאורתופד, והוא בדק אותו ועשה לו צילום, ומתברר שזה **חשד לשבר**. מה עושים ערב חתונה? איך ילך ואיך ירקוד?! ומה רצון בורא עולם? ברוך ה' אחת מבנות המשפחה הציעה **אחות אורתופדית** מיוחדת שעזרה לנו מאוד וקיבעה את המקום, וביום החתונה, כמה שעות לפני החופה, רצנו לקנות נעליים מיוחדות. וראו זה פלא – **ברוך ה' הלך בנוח ללא כאבים ורקד בעוז ובתעצומות כאילו לא היה כלום!**

בשבת שאחרי החתונה דיבר בני לפני הקהל בהתרגשות רבה ואמר: "עכשיו אני מבין מדוע זה קרה לי. הקב"ה פשוט רצה לומר לנו לפני הכניסה לחיים: **אני, בורא עולם, מוליך אותך.** תלך ותרקוד רק איתי באמונה גדולה!"

**השגחה פרטית 22-23**

**מי האיש החפץ חיים**

אינני נוהגת לכתוב סיפורים לגיליון ולשתף במרחב הציבורי את הגיגיי, אך הפעם קרה לי מקרה שבשלו החלטתי לסור ממנהגי ולנצל את הבמה החשובה הזאת כדי לספר את סיפורי.

לפני כארבעה שבועות הסתיימה אצלנו סעודת השבת מוקדם, שבת חורף... כל אחד מבני הבית פנה לעלות על יצועו, וגם אני עליתי לישון כשאר בני המשפחה. **בחלומי אני רואה את סבי** עליו השלום, שנפטר שנה קודם לכן. **הוא הסתכל עליי במבט שלא הצלחתי לפענח.** **הסתכל ונעלם.** התעוררתי מהורהרת מאוד, וכל השבת ניקרה בי השאלה: למה הוא הגיע אליי? מה הוא רצה לומר לי? לפני כן לא חלמתי עליו ולא חשבתי עליו. מה הוא ניסה להעביר לי במבט שלו? הגעתי למסקנה ששמח הוא לא היה.

במוצאי שבת יש לנו מנהג משפחתי יפה, להתאסף עם בני הדודים ולאכול סעודה רביעית. לפני כן אנו נוטלים ידינו לסעודה ומדליקים נרות לצדיקים ולקרובי המשפחה שנפטרו. החלטתי לומר פרק תהילים בכוונה לעילוי נשמתו, ובזה חשבתי שתמה הפרשה. אך לא ידעתי שהפרשה רק התחילה...

חלף שבוע, ואני שכחתי מהחלום וממה שקרה. המשכתי בעיסוקיי. בערב שבת אני עולה בשלווה על יצועי, **ופתאום מגיעה אליי** **סבתי עליה השלום,** אימו של אבי, שהיא אחותו של סבי שהגיע אליי בערב שבת בשבוע הקודם. (הוריי הם בני דודים). אני רואה אותה עומדת באמצע שכונת גאולה בתחנה מרכזית מאוד. הייתי בהלם, כי אני יודעת שהיא נפטרה לפני שש שנים לפחות! מה היא עושה פה בעולם שלנו? באמצע גאולה?

אני בוהה בה בתדהמה מוחלטת ואומרת לה: "ס-ב-ת-א???" כלומר, זאת את??? אני מנסה להתקרב אליה, והיא מתרחקת. הבנתי שיש לי מעט מאוד זמן לדבר איתה, ושאלתי אותה בקול שכל העצב שבעולם נמסך בו: "סבתא, **את יודעת שבעוד שבועיים אני נכנסת לגיל 36 ואני עדיין רווקה?** מה יהיה איתי? למה אני ככה תקועה בשידוכים?" והיא עונה לי בעברית שוטפת (היא הייתה דוברת מעט מאוד עברית בימי חייה):"יש עלייך תביעה גדולה בשמיים!" ואני מסתכלת עליה בתדהמה. "תביעה? על מה?" (בראשי עברו עבירות שעשיתי. נכון, אני לא צדיקה גדולה, אבל בכל זאת, מהו הדבר שבשלו אני מתעכבת כבר חמש עשרה שנים ושום דבר לא עוזר, לא סגולות, לא תפילות ולא עשרות השתדלויות וברכות מרבנים... הכול נעצר!) והיא אומרת לי משפט שלא אשכח כל ימי חיי: **"את מדברת לשון הרע!"** (היא אמרה לי עוד כמה דברים שמעכבים אותי, שאינני זוכרת מהם). אמרתי לה: "הרבה מאוד אנשים מדברים לשון הרע, ובכל זאת הם נשואים". **"את לא כל האנשים! ממך דורשים יותר!"** אמרה ונעלמה.

קמתי מזועזעת. אבי כבר חיכה לי כדי שיוכל להתחיל לקדש על היין, אך ביקשתי ממנו לחכות. הייתי חייבת זמן להתאושש. לאחר שהתאוששתי מעט סיפרתי לבני משפחתי את החלום, והם הזדעזעו מאוד! ארכו לי שבועיים תמימים שבהם התלבטתי עם עצמי: האם לפרסם? האם להשאיר את המסר הנוקב הזה בחלקתי או להפיצו בעולם? בעצת רב הבנתי שנשלחתי לתפקיד והייתה לי זכות עצומה שנפטר התגלה אליי עם מסר ברור כל כך! כדאי לציין, ולא בשביל להתגאות חלילה, אלא כדי שנלמד מזה: **אני עוסקת בצורכי הרבים, וידוע שזו מעלה גדולה מאוד, וכל זה לא עמד לי.** כמה ה' מדקדק! ביררתי גם מבחינה הלכתית והבנתי **שאדם שמדבר לשון הרע, תפילתו אינה נענית ארבעים יום.** הוא צועק ומתפלל לה', ותפילתו נמצאת בממתינה. עומד מלאך ומקטרג על אותו אדם שדיבר. זה התחבר לי עוד יותר עם המסר של סבתי.

קוראים יקרים, לא סתם סיפרתי לכם את הסיפור שלי. כולי תפילה ותקווה שנשים לב מה אנחנו מדברים ומוציאים מהפה, **וכל אחד ישאל את עצמו איך הוא יכול להפוך את העולם למקום נקי יותר מבחינת הדיבור,** מה הוא יכול לעשות למען זה. אולי לפתוח חוג לשמירת הלשון? אולי לימוד? אני מתפללת ומבקשת מה' שהזכויות של הקבלות וההתחזקות שלכם יצרחו באוזני המלאכים וישתיקו את המקטרגים, ויבקשו זיווג הגון וראוי לכל אחד ואחת מעם ישראל, ותעמוד לי הזכות – מוריה בת יפה – בתוך שאר כל מי שזקוק לישועה זו. תודה לסבי וסבתי שטרחו להגיע אליי עם מסר חד וברור. תהא נשמתכם צרורה בצרור החיים. אוהבת, נכדתכם מוריה.

**המתנה – מתנה**

בעלי ואני ציפינו לבשורות טובות כשלוש שנים. התפללנו לבורא עולם הטוב והמיטיב שישלח לנו ישועה בעזרת ה'. ביקשנו ברכות מצדיקים, התפללנו בציונים קדושים והתחזקתי בצניעות. התחברתי לקו הצניעות, ובכל יום למדתי שתי הלכות (עדיין לומדת ברוך ה'). **התחזקתי מאוד והבנתי** **עד כמה יופייה של בת מלך הוא בתוך הבית, לבעל!** שיניתי את סגנון הלבוש שלי לגמרי. בהתחלה היו ביקורות פחות נעימות, אך **ידעתי שבורא עולם שמח בכל קבלה וקבלה!** פיתחתי רגישות לצניעות לא רק בלבוש, אלא גם בהתנהגות ובדיבור.

לאורך כל התהליך בחרנו ללכת **לרופאה דווקא ולא לרופא**, למרות מרחק הנסיעה של כשעה וחצי הכרוך בכך! בכל בדיקה התעקשנו על רופאה, גם אם זה היה כרוך בתוספת תשלום. לאורך התקופה השתדלנו להתחזק באמונה, בעיקר מדבריו של **הרב אייל עמרמי** שליט"א. עשינו את **הסגולה של רבי** **מתיא בן חרש** זי"ע – להכין שמונה עשר נרות, ולפני שמדליקים כל נר לומר: "נר זה לכבוד רבי מתיא בן חרש, שיתקבלו התפילות". לאחר מכן לקרוא פרק פו בתהילים, וכך שמונה עשרה פעמים.

ובסייעתא דשמיא גדולה, הלא ייאמן קרה! **התבשרנו בבשורות טובות ברוך ה'!** תודה לבורא עולם על מתנת חינם ענקית! אין ייאוש בעולם. הקב"ה שומע את התפילות ושומר אותן לזמן המתאים ביותר בעזרת ה'.

(ה"ח)

**מתנת הביזיון**

השלום והברכה למערכת "משכן שילה" היקרה, ממזכי הרבים ככוכבי השמיים לרוב.

ברצוני לספר את סיפורנו המיוחד, שניתן ללמוד ממנו מוסר השכל גדול: בעירנו יש בית כנסת קהילתי. בכל בוקר לאחר תפילת שחרית מוסר רב בית הכנסת שיעור תורה קצר. בוקר אחד ביקש הרב מאחד האברכים למסור במקומו את שיעור התורה לאחר תפילת שחרית. האברך הצעיר החל למסור את שיעור התורה, ולפתע נכנס אחד מוותיקי בית הכנסת וראה את האברך מוסר שיעור במקום הרב. האיש לא היה מודע לכך שהרב ביקש מהאברך למסור את השיעור, הוא חשב שהאברך עלה על דעת עצמו. **הוא כעס מאוד והחל לבזות את האברך בזיונות קשים מכיוון שחשב שהוא תפס את מקום הרב ללא רשות.** אנשים ניסו להסביר לו, אבל הוא לא שמע.

האברך לא ידע את נפשו מרוב בושה. הוא הפסיק את השיעור, וממש עמד על סף בכי. הייתה אי נעימות גדולה בבית הכנסת. באותה העת נכח בבית הכנסת קרוב משפחתי, שהיה לו בן בוגר בן 35 שטרם זכה להשתדך. למרות הבושה, ניגש קרוב משפחתי אל האברך המבוייש ואמר לו: "אני מתנצל שאני בא בזמן כזה, אבל **תדע לך שבשמיים זו שעת רצון גדולה מאוד עבורך, וכל מה שתבקש יתקבל. אני רוצה לבקש שתברך את הבן שלי לזיווג הגון בקרוב".** בתחילה היה האברך מבולבל, אך לאחר מכן בירך את הבן מכל הלב שיזכה לזיווג בקרוב. מתפללי בית הכנסת שראו זאת החלו לעמוד בתור לקבל ברכה גם הם, והאברך הרגיש כמו סנדק או רב גדול. דבר זה הרים את רוחו של האברך בהבינו את גודל זכותו. אנחנו, שידענו שברכה זו קרובה להתגשם, **הבטחנו לפרסם ב"משכן שילה" את הישועה** כשתגיע.

ממש באותו הזמן הגיעה הצעת שידוך, והלא ייאמן קרה – **הבחור התארס לאחר שנים של המתנה,** לשמחת כולם.

ברצוננו להעביר מסר חשוב לכל עם ישראל: כאשר מביישים או מבזים אותנו זה מצב מאוד לא נעים, אבל צריכים לדעת שזאת **מתנה גדולה מאוד**, שלא כל יום זוכים לה. באותו הרגע שערי שמיים נפתחים, וכל מה שמבקשים מתקבל. כמו שכתוב: "הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים".

(י"ב)

**״קָרוֹב ה' לְכָל קֹרְאָיו לְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָאֻהוּ בֶאֱמֶת״**

למערכת "משכן שילה" ולקוראים היקרים. אנו שמחים לקבל בכל שבת את הגיליון הנפלא שלכם. כל המשפחה, כולל הילדים והנכדים, מרותקים לתכנים הנפלאים. בעלי הוא אחד מהמפיצים שלכם, ואני קוראת במיוחד בנשימה אחת את המדור "מזמור לתודה".

רבות עברנו בעלי ואני עד שזכינו לשוב בתשובה, על כן אנו – ובמיוחד אני – ניזונים ומתחזקים מסיפורי ההשגחה הפרטית. **לאחרונה עברנו מבחנים לא פשוטים שהגיעו אלינו בצרורות,** ברוך ה'. התפעמתי ממסירות הנפש של הכותבים במדור "מזמור לתודה", כיצד בטחו בה' וזכו לישועות. למדתי ואף ביצעתי את הסגולות והתפילות. **הקפדנו על ברכת המזון, "מזמור לתודה", קריאת תהילים ועוד.** היו רגעים לא פשוטים שהספק חלחל, שכן הישועות לא מיהרו לנחות אצלנו, אבל עם זאת בטחנו בה' ושמחנו על כל מה שיש, במיוחד בעלי הצדיק.

ואכן פתאום זה קרה, **שערי שמיים נפתחו:** הציעו לי עבודה טובה, קיבלנו החזר נאה של מיסים, ואפילו תנור הבישול, שפתאום הפסיק לעבוד, חזר לחיים.״קָרוֹב ה' לְכָל קֹרְאָיו לְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָאֻהוּ בֶאֱמֶת״.

וזאת פנייתי הנרגשת אליכם, קוראים יקרים: בטחו בה' והתמידו בתפילות, שכן הישועה תגיע כהרף עין בזמן ובאופן המתאימים לכם במיוחד. ובעיקר נתפלל לביאת משיח צדקנו, שיגיע במהרה בימינו.

(ע"ר)

**הרב אייל עמרמי שליט"א 23**

**"ובעבור בטחונו בה' ישלם לך מנה אחת אפיים"**

סיפר לי יהודי שביקשו ממנו למסור שיעורים באיזה בית כנסת, אמרו לו: "תבוא, נשלם לך". שילמו לו פעמיים, ומאז **במשך שנתיים לא שילמו לו**, אבל הוא היה בשקט, לא דיבר כלום. יום אחד הגיע אליו אחד משומעי השיעור ואמר לו: "לא משלמים לך... אני נותן לך את כל הכסף". אמר לו: "לא צריך, בסוף ישלמו לי". אמר לו: **"אני משלם לך הכול!"** ונתן לו את כל הכסף. עברו כמה שבועות, ובא אליו הגבאי ואמר: "אני מתבייש, לא שילמנו לך שנתיים. הנה, קח את כל הכסף". אמר לו: "כבר שילמו לי הכול". אמר לו הגבאי: **"מה אכפת לי מה שילמו לך? אני גבאי בית הכנסת, אני משלם לך".** נתן לו את כל הסכום. חזר היהודי לראשון ששילם לו ואמר: "הגבאי שילם לי, אני מחזיר לך את כל הכסף". אמר לו אותו יהודי: "מה אכפת לי מה שילם לך הגבאי? אני נתתי לך מתנה..." **קיבל כפול.** אומר **החפץ חיים**:"ובעבור בטחונו בה' ישלם לך מנה אחת אפיים". וכשיתנהג במידת הביטחון יזכה לראות בטובו ובחסדו של ה', כמו שכתוב: "טַעֲמוּ וּרְאוּ כִּי טוֹב ה' אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר יֶחֱסֶה בּוֹ".

1. **בנו של** רבי חיים פלאג'י **זצ"ל. חיבר עשרים ספרים, וספרו הנפוץ ביותר הוא** "יפה ללב" **על השולחן ערוך, "יפה" ראשי תיבות: יצחק פלאג'י הי"ו. לרבי חיים היו שלושה בנים: רבי אברהם, רבי יצחק ובן זקוניו רבי יוסף. מלבדם היו לו עוד שלוש בנות.** [↑](#footnote-ref-1)
2. אם כי מעיקר הדין הדבר מותר, שיש לנו גמרא ערוכה (פסחים נא.) שיושבים על ספסלי גויים שמוכרים עליהם סחורה בשבת, ולא חוששים שיחשדו את היושב עליהם שסוחר בשבת. **אם כן,** מוכרח לומר שמה שכתב ספר חסידים: **"אל ידור" אדם במקום שיום השוק של הגויים חל להיות בשבת, כי "אי אפשר שלא יחטא" –** אין הכוונה לאיסור אלא להנהגה הראויה. **ומה שכתבו הפוסקים על דבריו שאם יום השוק אינו בשכונת היהודים "מותר", אין הכוונה שבלי זה "אסור", אלא שביחס להנהגה הראויה זה מותר. שוב ראיתי כן** בשולחן ערוך רבי זלמן **(שז, ט), שמיתֵן את לשון ספר חסידים וכתב: "**וטוב **שלא לדור כלל בעיר שיום השוק הוא בשבת כי אי אפשר שלא יחטא, ואם השוק אינו בשכונת היהודים –** אין לחוש**"**. [↑](#footnote-ref-2)
3. **פינוי חפצי מוקצה** – גם בבית יש לדאוג לאווירת השבת. כמה חיסרון יש כאשר בחדרים על השולחן ועל המדפים ישנם חפצי מוקצה, כסף וכדומה, כל זה מפחית את הרגש הראוי לקדושת השבת. ומצינו שרב נחמן כהכנת צורכי שבת היה מתקן את צורכי הבית ומכניס כלים שזקוקים להם לשבת ומפנה את כלי החול (שבת קיט.; שו"ע רנ, א). אנשים שעדיין לא התנתקו ממכשיר הטלוויזיה, יכסו אותה בשבת במפה. **ישנם** בעלי תשובה שהוריהם או אחיהם עדיין לא זכו לשוב בתשובה, ויש להם נסיונות קשים של שמירת השבת, כי מכשיר הצפייה או שיר מופעל ברקע, ואווירת חול מוחלטת שׂוררת בבית. לא לחינם אמרו חז"ל (ברכות לד:) שמקום שבעלי תשובה עומדים – צדיקים גמורים אינם עומדים בו. [↑](#footnote-ref-3)
4. זהו משחק שכבש את העולם. לא מזמן התקיים "מונדיאל", אליפות העולם בכדורגל, והמדינה המארחת השקיעה 220 מיליארד דולר!!!... אלו מספרים הזויים שאינם נתפסים, בסכום כזה אפשר להציף את כל הארץ בישיבות. מיליארדי אנשים בכל העולם היו רתוקים למסכי צפייה כדי לחזות במשחקים... דבר טוב שיצא מזה, שלפי הנתונים באותה תקופה ירדו פלאות אחוזי הפשע בעולם, כי אנשים היו שקועים במשחקים ולא בבטלה המביאה לידי עבירה.

   **מי ראוי להערצה?** – אנשים היום מעריצים שחקנים ועושים אותם כמו אלילים. ואם השחקן הוא גוי, יש בכך גם איסור "לֹא תְחָנֵּם", שאסור לשבחו (עבודה זרה כ.). ידוע שבבלגיה ענף הספורט הוא תחרות אופניים. היה שם ספורטאי שנסע כמה קילומטרים ב-14.5 דקות וזכה באליפות. כעבור זמן הוא ניסה לשבור שיא חדש, ובאמצע הדרך נתקע בקיר בטון ונהרג במקום. בלוויה השתתפו כמעט מיליון איש, ואווירת האבל הכללית סחפה גם יהודים שומרי מצוות. פלצות אחזה את **רבי שלום שבדרון**, ששהה שם, ואמר להם: **"אתם רוצים ללכת ללוויות של ספורטאים?! בבקשה, אצלנו בשכונת 'שערי חסד' בירושלים יש חתול שמטפס על העץ הגבוה ביותר מלמטה עד למעלה במהירות הבזק. אתמול הוא מת – לכו ללוותו!...** אתם מחליפים כישרון בחוכמה. כישרון זהו דבר טבעי שהקב"ה נתן לאדם, חנן אותו בכֹח מיוחד לקפוץ או לרוץ, ובדברים טבעיים יפה כוחו של בעל החיים מכֹח האדם. **מהו אפוא תפקיד האדם? לעבוד על עצמו ועם עצמו, לעבוד על אישיותו, להתעלות ולהתרומם עוד ועוד, זהו האדם!** בואו נא ועשו תחרויות כאלה, שם נראה מי ינצח!..." סיים רבי שלום את דבריו. [↑](#footnote-ref-4)
5. כך הם קרואים, וכפי **שהאדמו"ר מחב"ד** זצ"ל היה אומר, שלא כדאי להשתמש בשם "בית חולים" אלא בשם "בית רפואה", שיש בכך להביא עידוד לחולים. ועוד, שזה מתאים יותר לאמיתתו של בית זה, שתכליתו ומטרתו להביא רפואה, ולמה ייקרֵא בשם שאינו הולם יפה את עניינו?! (אוצר מנהגים והוראות, רסג). [↑](#footnote-ref-5)
6. **עישון פסיבי / סכנת העישון** – ידוע שיש בזה גם סכנה, זה נקרא "עישון פסיבי". מחקרים קובעים כי הימצאות בקרבת אנשים מעשנים גורמת לסרטן. **רבים מהמעשנים אינם יודעים שלא פחות ממה שהם מזיקים לעצמם, הם מזיקים לאחרים שעשנם מגיע אליהם.** מרן **הרב עובדיה** זצ"ל התריע בשיעוריו ובספריו על סכנת העישון והשפיע רבות על הציבור, והטיף לחתנים שבשמחת האירוסין מחלקים לחבריהם סיגריות, והיה אומר: "במקום שיחלק להם סיגריות, שיחלק להם סוכריות (בהיגוי מלעיל)..." וכן הגאון **רבי בן ציון אבא שאול** זצ"ל אמר, שהמנהג שחתן מחלק סיגריות לחבריו הוא מנהג מגונה שראוי לבטלו (אור לציון, מוסר עמ' רכא).

   לצערנו גם בישיבות פָּשָׂה נגע זה, ובחורצ'יק צעיר כבר מתחיל לעשן. זה נובע גם מהשפעת רבנים צעירים בישיבה שמעשנים בחופשיות, והבחורים מחקים אותם. בזמנִי היה בישיבה רב אחד שעישן, והיה עושה כן בשירותים. בשנת תש"ס כתב הגאון **רבי** **שמואל הלוי וואזנר** זצ"ל, שהיות שנתברר בחקירה ודרישה למעלה מכל ספק שמאות אלפים מתים טרם זמנם מעישון סיגריות, על כן **ברור להלכה שאיסור גמור להתחיל לעשן בימי הבחרות ובגיל צעיר, ועל ההורים, המורים והמחנכים מוטל חוב גמור על פי התורה למונעם מזה.** **וכל מי שכבר הרגיל עצמו למנהג לא טוב זה, למען עתידו ישתדל מאוד להפחית ממנו בהדרגה ואז טוב לו.** וחלילה לעשן במקומות ציבוריים, שגם הריח עצמו מזיק גמור כאשר נתבאר בחקירה (שו"ת שבט הלוי י, רצה). וכן פורסם בעיתונות פסק הלכה בזה מאת גדולי הרבנים (הגאונים רבי יוסף שלום אלישיב, רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן, רבי משה שמואל שפירא, רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, רבי ניסים קרליץ ורבי שמואל אוירבך זצ"ל). [↑](#footnote-ref-6)