

## נשמת כל חי

 (בראטיח ל,
חרפתי: שהייתי לחרפה שאני עקרה, והיו אומרים עלי שאעלה לחלקו של עשיו הרשע. ואגדה, כל זמן שאין לאשה בן, אין לה במי לתלות סרחונה, משיש לה בן תולה בו.
מי שבר כלי זה, בנך. מד אכל תאנים אלו, בנך. (רש"י)
הנה פירוש קמא דרש"י השכל וההגיון מעיִידן עליו, שהרי מי יוכל לתארר את גודל החרפה במי שנופלת בידי עשו הרשע. אולם דברי האגדה שהוסיף רשט"י הם פליאה נשגבה, שכן היאך יעלה על הדעת שיעקב היה מקפיד כל כך על רחל בשבירת כלי או באכילת תאנה, עד שבלידת יוסף מצאה לנכון להודות לה'על שהסיר ממנה 'חרפה'זו ולא עוד אלא שהטביעה הודיה זו בשם 'יוסף'. ברם לכשנתבונן נראה דיסוד גדול באה רחל ללמדנו בזה, והוא שעל בעל הנס להודות לא רק על עצם הנס שחננו השי"ת, אלא שעליו להודות גם על כל התוצאות שבאו עליו בעטיו של אותו הנס ובכללם גם הדברים הזוטרים ביותה ובזה נמצאנו דברי רחל כאומרת: אודה לך ה' על לידת בני כי בזה הסרת ממני את החרפה הגדולה שלא אפול חלילה בידי עשו, אולם לא אשכח ביום זה גם את החסדים הנלווים לנס הזה ואפילו הזוטרים ביותר שביניהם כמו אכילת תאנה או שבירת כלי שיש בהס מידה מועטת של חוסר נעימות. ומעתה י"ל דפי' האגדה המובא ברש"י אינו פירוש נפרד, אלא רק להוסיף הוא דאתא, ולעולם 'החרפה' האמורה בהאי קרא קאי רק על ענין הנפילה בידי עשו, והבן. וצא ולמד עד היכן הגיעה 'הכרה' זו אצל יעקב אבינו ע"ה, וכה הס דבריו בבואו לברך את יוסך: 'יברך את יוסף ויאמר... האלוקים הרועה אותי מעודי עד היום הזה' (בגאשי מח, טו), חזה לשון התרגום על המילים הרועה אותי מעודי עד היום הזה: 'ה' דזן יתי מדאתיני עד ימוא הדין' (ה' טהמצא את מחונוחי משודי ועד היום). והלב משתומם, הרי יעקב אבינו עבר אין ספור תלאות בימי עלומיו עלי אדמות, וכל מסכת חיו היתה רצופה ניסים ונפלאוח על אד אין חקר: התגושש עם מלאך אלוּ אלוקים - שרו של עשיוי, וגבר עליו. ניצל מציפורניו של לבן הארמי, וכן מעשיו אחיו אשר רדף אחריו להורגו. גבר - על כל מלכי כנען כמבואר במדרשים, וזכה לשמירתו של הקב"ה בכבודו ובעצמו 'ושמרתיך בכל אשרך תלך' וכ'ו' וגם השפע אשר חננו השי"ת היה עצום ורב, כמבואר במדרש (ב"ר עג, א): 'מאה ותרתי ריבואאין ושתין אלפין (מיליזון ועשרים ושטה אןך) עדרים היו ליעקב. שתין ריבואין (ששמחוח אלן) כלבים היו שומרין על עדריו של יעקב', עי"ש. חאת מלבד אוצרותיו הרבים של אביו יצחק ע"ה אשר ככל הנראה חלקם עבר אליובירושה, וכה הם דברי רש"יעה"פ ויגדל האיש וילך הלוך וגדל"(בראשית ט,יז): 'שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו חהבו של אבימלך', עכ"ל. ואם כן איה הסופר אשר יוכל לאמוד את רכושו של יצחק אבינו ע"ה, שכן אם זובל" פרדותיו היה גדול מכל אוצרותיו של אבימלך, אזי כמה היו הפרדות עצמן! ועם כל זה, בבוא יעקב להזכיר את חסדי השי"ח עליק, ראה לנכון להקדיס את... המזון הבסיסי והטבעי ביותר אשר זכה לו בחקדי השי"ת. והדברים מופלאים ונשגבים הם מבינתנו. ועל פי זה אמרתי ליששב קצת את תפילת נשמת כל חיּי'ואילו פינו מלא שירה כים... אין אנחנו מספיקין להודות לך... על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו... עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך. על כן איברים שפילגת בנו... הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפצרו' וגו'. תצ"ב מדוע הפליגו כל כך עד שנמצצא לפי חשבון זה שאין אנחנו מספיקין להודות ולהלל לה'. וביותר יפלא שהרי תפילה זו סותרת לכאורה את עצמה בחדא מחתא, דמתחילה פתח שאפילו אם פינו מלא שירה כים וכו' אין אנחנו מספיקין
 נאמר בסוף הפרשה הקודמת תולדות 'יששמע יעקב אל אביו ואל אמו חילך פדנה ארם'. מבאר ח'בן לאשרי' שכאן הייתה יציאה שניה של יעקב אבינו ע"ה לאחר ששהה י"ד שנה בבית מדרשו של שם ועבר, 'rילך חרנה' שהלך למקום בֵּ
 מלשון "חרון אף" ששם חרון אף של מקום, די לסלק את החרון אף מן העולם על ידי כוחה של תורה, ורמז לזה "ויצא יעקב מבאר שבע", גימטריה "תתק"ד", "יצלד", עם האותיות גימטריה "ע"', הרי הכל ביחד גימטריה "תתקע"ד", דדאיתא במסכת חגיגה שהם תתקע"ד דורות של רשעים שהיו לפני מתן תורה, ויעקב הלך לחרן כדי

## דבר העוורך <br> התורה מגינה על העולם





## צורות הכשרות

להודות על אחת מאלף אלפי אלפים，ואח＂כ סיים על כן איברים שפילגת בנו וכו הן הס יודו ויברכו．וכברר עמדו הדרשנים בהערה זו，וכל אחר אחד מבארה כיד ה＇הטובה עליו．ולדידי חזי לבאר תפילה זו כפשוטוטה עפ＂י המבואר לעיל，והוא שעל האדם להודות לא רק על גופו של נס אלא גם על כל התוצאות הבאים בעקבותיו．ולפי＂ז אתי שפיר，שהרי מי האיש החכם אשר יוכל לאמוד את גודל החסדים שבאו עלינו בעקבות יציאת אבותינו ממצרים，או בשל הצלתו של האדם מחולאים רעים וכו＇．ובאמת על אלו החסדים אשר אין להם מספר－אין אנחנ יכולים לאמוד ולשער את כולם כדי להודות עליהם．חזה מדוקדק במ＂ש＇עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונט חסדיך＇，לאמור שעלינו להודות בתרתי：על עצם הניסים הנז＇והיינו－＇עד הנה עזרונו רחמיך＇，ועל כל החסדים שבאו בעקבותם והינו＇ולא עזבונט חסדיך，ולכן אין אנחנו מספיקין להודות，וכדפי．ומעתה אין סתוּירה ביר בין הפתיחה של תפילה זו לסיומה，שכן מאחר ואנו מצווים להודות על＇רחמיך ועל＇חסדיך＇－היא הנותנת שיש לנו להודות בכל אחד מאברינו הגם שלא נעשה בהם נס גלוי，מפני שעצם קיומם ותפקודם הוא תוצאה מכל הניסים

הנז＇，והבן． דוגמאא מופתית להנהגה זו，היה ניתן לראות ברבינו הגדול מרן＇מאור ישראל＂זצוק＂ל．שכן ידוע עד כמה היה מקפיד להודות ולהכיר טובה לכל אדם，גם בפרטים הקטנים שעשו למענו．שמעתי מנכדו הרה＂ג יעקב סיני שליט＂א，שאחרי כל סעודה נהג לברך מי שטרחה בהכנת הסעודה יבורכו ידייך＇．כל העוחרים שטיפלו בו בערוב ימיו，זכו להכרת＇תודה＇על כל פעולה שעשו בשבילו אפילו הקטנה ביותר כגון להגביהו מכסאו עקב יסוריו הנוראים．בני הבית סיפרו，כי מעולם לא הסכים לפתוח בסעודה בטרם ידע שהמטפל הנכר שטיפל בו קיבל את סעודתו．גם הצוות הרפואי שטיפל בו， זכָה בכל עת להכרת תודה וברכות מאליפות，גם בשעות הקשות ביותר． לאחר שנודע דבר פטירתו，היה מדהים לראות כיצד צוות האחים והאחיות בבית החולים（כלל הנברים שברם），עמדו בצד והתייפחו בבכי．אכן מרן הוכיח

שגם במצבים הקשים ביותר，אדם＇גדול＂ניכר בעיקר בפרטים הקטנים！


הרב הראשי וראב״ד באר－שבע


תnmun hyth
הנגו שמחים לבשר לציבור הרחב כי בימים אלו הצטרפו למעגל＂




לטאלת רבים
הרינו להבהיך בזגת בי （בוגנים）＂ ברח＇חן 2 באר שבע
 שע＂

## המלאך גבריאל משובה על מנחה

והביאור בזה מבאר הצדיק מרענוה זיע＂א על פי מה שכתב בספר קהלת יעקב על תפילות שחרית מוחה וערבית יש שלושה מלאכים עלס ממונים להעלות את התפילות מכל העולם כולו，על תפילת שחרית שאז משוך חוט של חסד שתיקן אברהם אבים ע＂ה שהוא מידת החסד ממונה המלאך מיכאל，שהוא שר המים שהם מידת החסד， ועל תפילת מנחה שאז הרינים מתגברים שתיקן יצחק אבים ע＂ה שהוא מידת הגבורה ממונה המלאך גבריאל שהוא שר האש מידת הדין，כמו שכתב במדרש אמר ריש לקיש המלאך מיכאל כולו שלג והמלאך גבריאל כולו אש．ועל תפילת ערבית שתיקן יעקב אבימ ע＂ה שהוא מידת הרחמים שכלולה מחסד וגבורה ממונה המלאך אוריאל שהוא כלול מחסד וגבורה，שתחילת שמו＂א＇ורי＂גימטריה＂גבורה＂， וסוף שמו＂אל＂שהוא השם הקדוש אל מידת החסד，והאות א＇ היתירה בתיבת＂א＇ורי＂היא המחברת יחד את מידת הגבורה והחסו

שנעשה שלום ביניהם מידת הרחמים．

## המלאך אוריאל ממונה על ערבית

 כן היו צריכים מלאכי השרת לומר בשני לשונות，ובדווקא פער ראשונה בלשון הקודש＇בא השמש＇ואחר כך השני בלשון ארמית ולית ＇אתא שימשא＇，כדאיתא במסכת שבת שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי חוץ מהמלאך גבריאל．וכדאיתא במסכת סוטה שיוסף במצרים בא אצלו המלאך גבריאל ולמדו בבית האסורים ע＇ לשון ובכללם גם לשון ארמית．ועל כן כששמע יעקב אבינו תחילה בלשון הקודש＇בא השמש ואחר כך בלשון ארמית＇אתא שמשא＇， הבין שעלה לרצון והתקבל בשמים התיקון של תפילת ערבית בסדר התפילות．שהרי המלאכים מיכאל ואוריאל הממונים על קבלת תפילות שחרית וערבית אינם מכירים בלשון ארמי כי הם מלאכי חסד ורחמים，ולכן זה היה המלאך אוריאל שאמר תחילה ראשון בלשון הקודש＇בא השמש＇כי התפילה הראשונה הייתה בשביל תפילת ערבית，ואחר כך שמע את המלאך גבריאל שיודע ארמית שאומר בלשון ארמית＇אתא שמשא＇，כיוון שהשניה הייתה בשביל תפילת תשלומין של מנחה，וחיכה אפילו ששקעה החמה כדי להעלות את תפילת התשלומין של מוחה．

שֶ－בני הבית הסמובים על שולחן אביחם אך אינס מצויים תדייר בנית בגון תלמודי ישיבות וחיולים，האם רשאים להדליק בנרכה


ת－מנהג הספרדים，שכל בני הבית הסמוכים על שולחן אביהם יוצאים ידי חובה בהדלקתו，ואינם רשאים להדליק בברכה בפני עצמם，ואפילו אם אינם נמצאים בבית בשעת ההדלקה או שהם לנים במקום אחר， לפיכך תלמידי ישיבות הלנים בישיבה וכן חיילים הלנים בצבא，אינם מדליקים בפני עצמם וגם אינם צריכים להשתתף בהוצאות ההדלקה עם אחרים，הואיל ומדליקים עליהם בתוך ביתם．אבל מנהג האשכנוים， שהבנים מדליקים כל אחד בפני עצמו אפילו אם היו סמוכים על שולחן אביהם ולנים בביתו

ת－המתארח בבית חברו，אם ידוע לו בבירור שאשתו או בניו מדליקים עליו בביתו，אינו צריך להדליק נרות חנוכה וגם אינו צריך להשתתף בשמן．אך אם אין ידועלו זהת בבירור，ידליק בלא ברכה．וטוב שישתתףף עם בעל הבית בשמן ובפתילות，ויכוין לצאת ידי חובה בברכתו，כדי לצאת ו＂ח כל הדעות．

ש－ומה תדין בוּה？למי שמתארח בנוקום אחר יחד עם כל בני ביתו באוכן שאין מי שמדליק בניתו！

ת－המתארח בבית אחר יחד עם כל בני משפחתו באופן שאין איש המדליק עליו בביתו，צריך להשתתף עם בעל הבית בהוצאות השמן והפתילות או שיקנה לו בעל הבית חלק בשמן והפתילות，ויכוין לצאת ידי חובה בברכת בעל הבית．

ת－סומא חייב בהדלקת נרות חנוכה אף על פי שאינו רואה，משום פרסומי ניסא，אולם עדיף שאשתו תדליק עליו בברכה．ואם היה רווק וגר במוסד עם אחרים，ישתתף בנרוטוטה והם ידליקו עליו．ואם הוא מתגורר בדירה לבדו，ידליק את הנרות בעצמו，אך לא יברך מדין ספק ברכות להקל．
שט－שולה שאינו יכול לקום ממיטתו，האם רשאו לברך על החדלקה בזמן ששלוחו מוליק נר חנוכה？

ת－חולה שאינו יכול לקום מהמיטה כדי להדליק הנרות במקומם， יעשה שליח שידליק במקומו ורשאי החולה לברך את כל הברכות， ומיד אחר כך ידליק השליח．

ש ש－ערב שבת של חמנובה，חהם יש להקדים נר חנוכה קודם הדלקת נרות של שבת，או להופך

ת－בערב שבת יש להקדים הדלקת נרות חנוכה，ומיד אחר כך תדליק האשה נרות שבת．וכן ראוי לנהוג על פי הסוד．ואין האשה צריכה להמתין עד שישלים הבעל את הדלקת כל הנרות，אלא מיד אחר הדלקת הנר הראשון，יכולה להדליק נרות שבת．
 הכוכבים，גס בערב שבת？

ת－בהדלקת נרות חנוכה של ערב שבת，יש להקפיד להוסיף שמן שיספיקו לדלוק חצי שעה אחר צאת הכוכבים．

ש ש－שמוצאי שבת של חנוכר，האם יש להקדים גר חגוגה קודם

ת－במוצאי שבת יבדיל תחילה על הכוס ורק אח״ב ידליק נרות חנוכה， אך בבית הכנסת כבר פשט המנהג להקדים הדלקת נרות חנוכה לפני

אותה שעה היה הצדיק הקדוש עומד, כדרכו בכל יום שישי, אוחז בידיו את גביע הקידוש שלושו ומצחצחו לכבוד שבת. היה זה גביע נהדר, כולו עשוי זהב טהור, מעוצו עב לתפארת ומעוטר בפיתוחים ערו עדינים ומרשימים נופי ארץ־ישראל נחקקו עליו : מגדל־דוד, הכותל המערבי, אלו הר־הזיתים שמועות רבות התהלכו בין החסידים אודות גביע זה. ההנחה המה הכללית אמרה, שמקורו של הגביע באחד הצדיקיאים מהדורות הקודמים. היתה תחושי מהו ודאית אצל כל החסידים כי מי שמברךך על גביע זה ושותה מתוכוכו, זוכה לדברים הרבה, איש, מלבד האחוהי עצמו, לא השתמש בגביע. במשך כל ימי החול ולו היה הגביע מוצנע בארון סגור. רק ביום שישי בצהריים היה הצוּ האחוזה' מוציאו ומצחצחו לכבוד שבת שת אז או היה ניצב הגביע על המפה הצוצחו לורורה במלוא זוהרו, בוהק ונוצץ "כמה דורש אתה תמורת הבצלים?", שאל הצדיק את האיכר שנבנס לביתו. "ירגע, רגע״י", השיב האיכר, "יעצמותי קפואות. ברצוני ללגום תחילה לגימה הגונהי "הגש לו כוסית י"יש", ציווה הצדיק על משמשו. "מה! בוּי, הרים האיכר את קולו קולו בזעם, כנעלב, "כוסית קטנה כזו! זה הכול!י" "תן לו את כל הבקבוק, ויילך לו", הפטיר היחוזהי לעבר משמשו כוק האיכר שם עצמו בנעלב עד עמקי נפשו: "וכי שיכור אניו!"י, הטיח בועם, "אלך הביתה. לא אמכור לכם". הוא ארז את שקיו ועשטה עצמו כרוצה לעזוב את המקוס שוס החסידים מיהרו לפייסו ולדבר על
 "אתן לכם את הבצל רק אם אקבל מלוא הגביע הזה י״י"שי", ובדברו הצביע עלל הגביע שעל השולחן. הכול הזדעזעו למשמע דבריו, האס הוּ בגביע הקדדוש הזה, שאישׁ אינו נוגע בו זולת הצדיק, ישתה גוי שיכור יייש?! ניסו להציע לו גביעים אחרים, אך הוא בשלו; "רק בזה, אחרת אלך הביתהי" לא הועיל דבר. האיכר עקשן הוא ואינו מוותר. בידיים רועדות מילא הצדיק עצמו את הגביע ביטייש ומסרו לאיכר. והאיכר - אך קיב קיבל את הגביע לידיו, מיד נעצמו עיניו, והוא פתח וכר את פיו וקרא בקול רם ובכוונה עצומה: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהככול נהיה בדברו" כל הנוכחים עמדו עפעמים על בלו מקומותיהם. רק ה׳חוזהי הקדוש הביט ב'איכרי וחיוך רחב השתפך על פניו : "לחיים, רי נפתלי", בירכו "פיקח אתה, וראוי לשתות מגביע

זה. לחיים, לחיים ולברכה:"'



לידיד נפשנו ומכובדנו איש יקר ורב פעלים העושה לילות כימים למען הפצת והרחבת שרותי הדת בעירונ באר שבע ברוב חכמה ותבונה ונועס הליכות

מר'הושע (שוקי) דמריהי"ו ממונה המועצה הדתית דית

## בהכנסבנואביב אברהםהי״ו

בברית הנישואין עב״ג עיר שתחי
מייתן ויזכולהקיםבית נאמן בישראל בקדושה ובטהרה ברוב אושר נחת ושמחה וחרעשלקימא בנרכת
בורא עולס בקנין השלס זה הבנין
ויהיהזה בנין עדי עד הרב 'הודה דרעי
הרב הראשי וראב"ד באר שבע

## שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית
רבני השכונות והקהילות ועובדי הרבנות והמועצה הדתית

## לקיים בנו חכמי ישראל

הציבור מתבקש להעתיר בתפילה עבור
הרה"ג ״וסף דההאן שליט"א בן רחל
בתוך שאר חולי עמו ישראל והן אל כביר לה ימאס את תפילותינו.


## קדיק ש שחתחש לאיכר

זה שבועות אחדים שהשלג והסערות משבשים את הדרכים ומותירים את הרחובות ריקים משים מאדם. האיכרים מהכפרים
 סחורתם, ומצרכים רבים חסרו לתושבי העיר הגדולה לובלין. אך לא היה דבר שציערם כמו המו המחסור בבצלים לכבוד שבת כי זאת יש לדעת : בלובלין תפסו הבצלים מקום נכבד ביותר. אחד המאכלים החשובים של יוס השבת

היה מין תערובת של ביצים ובצלים. קרה שחסר בשר ולא היו דגים לתושבי העיר, אך מעולס לול לא קרה שיהודי בלובלין לא יאכל ביום השבת את מאכל הבצלים. מסורת ביו חסידית אמרה, שיש בזה עניין

המחסור בבצלים ציער מאוד אתת יהודי העיר, ובמיוחד את בני־ביתו
של הצדיק 'החוזה מלובלין
דרכים שונות להשיג בצלים לשווא. גם לאיכרי הסביבה לא היו בצלים.
ביום שישי בבוקר, כשהשכים תלמידו הגדול של היחוזהי, רבי נטתלי מרופשיץ, לעבודת הבורא, טגש בכיכר השוק איכר מן הכפר הסמוך, ועימו שקים אחדים וכים מלאים בבצל. ידע האיכר את ערכם של הבצלים וקיווה לעשות עסק

טוב.
 הבצלים הבריק במוחו רעיון נועז "זוהי ההודמנות"', אמר בליבו. בלי להתמהמה פנה אל הנוכרי וביקש לקנות ממט את כל הבצלים הל הלה

התפלא מעט, אך לא הא הירבה בשאלות, נקב בסכוס, ורבי נפתלי שילם מיד כפי שטתבקש. "אני רוצה לקנות גם את פרוות

הכבשים שעליך והכובע שעל
ראשד", אמר לאיכרו. הכפרי הזדעזע בתחילה מהמחשבור שיהיה עליו לחזור לביתו בכפור שכזה ללא פרווה וכובע, אולם שטרות הכסף שבידי היהודי עשו את שלהם לא לא חלפו דקות ספורות ורבי נטתלי כבו לבו לבו צעד לביתו, ועמו שקי־הבצלים, פרוותו וכובעו של האיכר שעות אחדות לאחר מכן עמד מול

ביתו של ה'חוזהי איכר כפרי ביט שהכריז בקול רם: "בצלים! בצלים למכירה!י". פרוות איכרים כיסתה אתת גופו וכובע גדול הסתיר את את מחצית פניו. רגליו היו נתוטוטו וכות במגפיים מלאי בוץ, וכל דמותו

הותה בשל איכר מהכפרים. מכל עבר התקבצו החסידודים. הכול רצו לזכות בבצלים לשבת. נוצרו מוֹה המולה גדולה, האיכר מתמקוֹ לעח על המחיר, ופתאום הוא מודריע שהוא מתחרט ואינו מוכר עוד "אטא", התחננו החסידים, עורים "אנו צריכים בצלים עבור איש קדוש, צדיק גדול. ברכה תחול על ראשד"י "אם כד", השיב האיכר, "ילא אמכור את הבצלים הלים אלא לצדיק בכבודו ובעצמו", החסידים נבוכו לצו בתחילה, אך מה לעשותות בלית ברירה הכניסוהו הביתה אל

