## רבית; ההפקעה מארץ ישראל

[א] ויקרא כה, לה-לח



(1) מצינו קשר מיוחד בין איסור רבית לתחיית המתים, וכדלהלן;
[ב] מפי השע מועה

## מעשה ביהודי שנפום בחו"ל, והובא לקבורה בירושלים. כאשר כרו את קברו, מיד נתמלאה הגומא בעכרושים אימתניים. כך אירע שלש פעמים. הגר'ש אלישיב זצ׳ל הורה לבדוק באם הנפטר עסק בעויני רבית, וכך הווה, והוצרכו לעשות תיקון מיוחד בעד הנפטור.

[ג] מסילת ישׁרים פרק יא

 4


 א׳תא המלוה ברבית איבו קם לתחית המתים. והנה איע הזה כל פרנסתו ועערו היה רק מרבית. והנה כאער ימות איע [אחר],
 עומש בתחתית המתים, הרי מוכרים לו הקרקע לעולמים, לכן הקרקע עוה כל הכסף עמבקעשים, והוטב הדבר בעיני הנסיך, וצוה לתת ללי מגרעת.
(2) שׁאזּה ראּבונה; מדוע עורנשר של המלוה ברבית הרא מניעת תחיית המתים? מה המדה כנגד מדה בזה?
(3) בפּסוקנו מובלטת ארץ ישראל. הדבר בולטט עבעותיים כאשר נשוה פסוק זה לנאמר בסוף פרשת ציצית; ]

## 

(4) הרי שהוזכר פסוק כמנט זהה לפסוקנו בפרשת רבית, מבלי להזכיר את ארץ ישראל
(5) שׁאצּה שׁניה; מדוע הוזכרה כאן ארץ ישראל, הרי אין זו מצרה התלויה בארץ, ומאי שנא ממצרת ציצית?
(6) כדי להשיב על כך, ננוירן בדברי המהר"ל אחות איסור חמור זה, כאשר תחילה מבאר מצרת הלואה;
[1] נותיב הצדקה פ"ו


#### Abstract

        ולפיכך יותר הוא אחד עם העכי שעהוא בך עירו, משכעשׁה אחד עם שאיכו בך עירו. ובמדרשׁ (שמו"ר לא, טו) בא וראה, כל בריותיו שיל הקב"ה לוויך זה מזזהו היום לוה מן הלילהח, והלילהה מך היום. הלבנה לוה מך      כי זה מקבל מזה וזה מקבל מזהו, א"כ העולם הוא אחחד, וזה מורה אשר ברא אות בם הוא ג"כ אחד יחיד ומיוחד.


(7) הרי שמצות הלואה נועדה לחבר את יעראל להדדי, בבחינת "כורת כרית" (כורת מעצמן דבר היקר לן ונרתן לחברו). לכך השם הוא "הלואה", מלשון ליורי, שהמלוה נמצא כבן ליווי ללוה, ואו ואומר לו

באנגלית loan שמצלצל כמו לבד. אך צדקה אינה בגדר זה, כי לאחר נתינת הממון אין יותר קשר בין הנותן למקבל.
(8) כהקדמה להמשך דבריך, נשים לב שאיסור רבית הרא האיסור הממרני היחקי, הנוהג גם כאשר שני הצדדים מסכימים בלב שלם לעסקה


ומזה יש לך להביך כמה גדול עוכשׁו מי שלוקח רבית, כי התורה אמרה שהמצוה שיהיה מלוה לחבירו ישׁראל, שבשביל כך כעשׁו ישראל לעם אחד לגמרי, כאשׁר מקבל זה מזה, ואיכם גוזלים זה מזה. וזה מלוה לו ברבית וכושׁך אותו, וכל כשיכה הוא העדר לאותו שכושׁך, והוא כמו בשיכת כחשׁ. וישש להבין עוכשׁ הרבית, כי על הגזל הגמור יטשעל זה לאו אחד "לאתגזול"דויקרא יט, ייר], ועל רבית יטש על זה כמה לאויך [ב"מ עה:]. ואצל בן כח הוא הפך זה; כי בן כח דיכו מיתה על הגזל [סכהדריך כו.], ובודאי על הרבית איכו חייב כלום. ועוד תדע חומר של רבית, כי אע"יג שכותך הלוה מדעתו עובר בלאו, וזה לא מציכו בשוּם מקום. אבל דבר זה כמו שאמרכו, כי ישראל הם עם אחד, ובשביל כך יש להם אל אחד. ולכך ציוה שיהיה מלוה זה לזה. וזה לוקח רבית וכושך חבירו, לכך הלוקח רבית מהפך המתוק למר, שמורה לקיחת הרבית הפך זה שמורה ההלואה. ולכך אף הכותן עובר, דסוך סוף הרבית והכשׁך מורה שאין האחדות בישׁראל, שאין אחדות בהם, כי שׁכי דברים שׁהם אחד משלים זה את זה, והרבית הוא הפך זה, שכוששך אותו, והוא העדר אל האחדות. ולכך הלוקח רבית מאחיו יששראל, לא די שאיך אחד השלמה לששבי, רק האחד הוא העדר השבי.
(10) הרי מבואר טעם איסור זה, שהוא פגיעה באחדות ישראל. כי הלוה הוא אדם הנתון במצוקה מסויימתו, והשאלה היא; האם להשתתף בצערו [הלואה], או לנצל את מצרקתו כדי לגרוף רודוחים נאים [רבית]. אותירת "רביה" הן אותיות "ברית", רק בסדר שרנה, לאמר אתה כ"כ קרוב ליצירת קשר אמיתי, אך במקום זאת יש כאן יציאה מהברית, ורבוי ממון גרדא. ולכך אין בהסכמת שני הצדדים להתיר איסור זה, כי אין בידי שני הצדדים להסכים לפלג את ישראל. ומייושבת הששאלהה השולישית.
[ח] המשׂך נתיב הצדקה שעם
 את ארץ כבען להיות לכם לאלקים".ומה עכיך זה לכאך שאממר "לתת לכם את ארץ כבעך להיות לכם לאלקים". אבל הפירוש הנראה, כי כאשר ככנסו ישראל לארץ היו ישראל עם אחד לגמרי, וראיה לזה שהרי כל זמן שישראל לא עברו הירדן, ולא באו לארץ, לא בעכשו על הנסתרות, עד שעבררו וכעשׁו ערבים זה בעד זה [סכהדרין מג:]. הרי שלא כעשוּ ישראל ערבים זה בעד זה, כי כקרא "ערב" שהוא מעורב עם השכי. ולא כעשו ישראל מחוברים להיות עם אחד ליגמרי עד שבאו לארץ, והיו ביחד בארץ, והיה להם מקום אחד, הוא ארץ ישראל, ועל ידי ארץ ישראל הם עם אחד ליגמריה ולכך כתיב יל"כ "להיות לכם לאלקים", כי יש להם א-ל אחד, ולפיכך "את כספך לא תתך בנשׁך ובמרבית לא תתך אכלך".
(11) הרי שרבית עומדת באופן הפוך לאחדות ארץ ישראל. ארץ ישראל שייכת לאיסור זה, כי ארץ ישראל אומרת, שאין לנו סבה לקחת רבית, כי אנשים אחים אנחנו, ומדוע שננשוך איש את רעהו. לכך הוזכרה ארץ ישראל כאן, כי נתינת הארץ היא סבה לאיסור רבית, וציוישבה השטאמּה הישויה.
צרף לכאן דרשות הצל"ח [דרשה כב לעשי"ת] שבהעדר אחדות אין ישראל נקראים "בנים". עם דברי המגלה עומוקות [ארפג רכד] שרק בא"י נקראים בנים, אר בחו"ל נקראים עבדים!
(12) הבה נבחון את השייכות שבין תחיית המתים לארץ ישראל;
[0] זברים יא, כא

(13) הרי שהמקור לתחיית המתים נאמר בקשר להבטחת הארץ דווקא. וכן מתבאר מדברי הגמרא שלפנינך;
[יא] כהובות קיא. [ורש"י]
 וחיין שםם]... מהילות נעשות להם בקרקע [ועומדים על רגליהם והולכים בבחהילות עד א"י, ושם צבבצרצין ויוצאים].
(14) הרי שישנו קשר בין ארץ ישראר לתחיית המתים. ובגו"א נמצא המקום המדוייק שממנר יקומו המתים;


(15) ובאמת מהפסוק שהובא למעלה ("למען ירבו") משמע כן, שנתבאר שם שהמקור לתחיית המתים נאמר בקשר להבטחת הארץ, ובקשר לאבות עצמם, שהם יקומו לתחיה. והרי האבות הם אלו הטמרנים ראשרנה במערת המכפלה, וכנראה הם יהיו הראשרנים שיקומו לתחיית המתים
נמצא שא"ר מחייבת אחדות וגם נצחיות, רשניהם תולדות מ"בנים אתם לה'"; זה מחייב שכולנו אחים ומאוחדים [כמבואר כאו], וזה מחייב נצחיות, וכמבואר בהקדמה שניה לדר"ח [ע:-עג.]!
(16) עכ"פ מבואר שישנר קשר בין ארץ רשראל לתחיית המתים. קשר זה נתבאר ירתר למעלה בפרשת כי תשא, שנתבאר שם שארץ ישראל היא המבטיחה את נצחיות עם ישראל. וברור שאחד מהבטורים של נצחיות ישראל הוא תחיית המתים. והנה המלוה ברבית מפקיע את עצמו מאחדותה של ארץ ישראל, וכמו שהתבאר למעלה ולכך דין הוא שאינו קם לתחיית המתים, שאינו נהנה מפירות ארץ ישראל. ומיוישכה הששלּה הרזישונה.
(17) אך יש בזה העמקה נוספת. והיא; מאיזה שלב בקבורה מתחיל התהליך של תחיית המתים? האם זה רק רגע אחד לפני התחיה, או בשלב קחם יותר? כדי לעמד על כך, עלינו לברר מדוע מת נקבר בעפר דוקא? נעמד על כך מתוך תפילת שמרנה עשרה;
[יג] תפילת עעוחנה ענשרה


(18) מדוע דווקא כאן מוזכר ענינה של אמרנה? הרי היה אפשר לומר כן בכל ברכות שמונה עשרה, כמו "רנאמן אתה לבנות את ירושלים", "רנאמן אתה לשמרו תפלה", וכיר"ב! המפתח נמצא בדברים שלפנינר;
[י] יצשעיה לג, ו

(19) הרי שכר זריעה היא "אמרנה". ומתוך שבברכת תחיית המתים מרוכרת אמרנה פעמירם, בנול כרחך שהנך עוסק בזריעו. אמור מעתה, כל קבורה אינה אלא זריעתו של המת באדמה, ומשם יחזור בתחיה במהלך של "מצמיח ישרעה", בדירק כפי שכל זרע הנקלט באדמה מצמיח לבסוף את יבולו.
(20) יסח זה מבואר מתוך דברי הגור אריה שלפנינך;


] [יח] רע"י יעם
עפפר צן האדצה - צבר עפרו עכל האדמה בהרבע רוחות, שבכל עהקום שיבהות שם תההא קולטותו לקבורה. [יט] גור אריה עים
שםם תהא קולטתו וכו', אבל בהמה אף על גב דלא עראה מכל העולם, האדמה קולם אותה, דאין קבורה שייך בבהמה, אבל באדם שייך קבורה, דכתיב (דברים כא, כג) "כי קבור תקברנו", ובסנהדרין ילפינן מזה דקבורת עפר מצוה, שנואמר (להלן ג, יטו) "כי עפר אתה ואל עפר תשוב", ואם לא שנוברא מן כל עולם, לא היה שב האדם אל אותה העפר להיות עמה דבר אחד. והוא דבר נפלא למבין סוד הקבורה לאדם... כי האדם ראוי לקבורה, כי ענין הקבורה הטומנה לדבר שיהיה בעתיד, ומפני שהאדם הוא בכח להיות חי לעתיד, יש לו קבורה בעפר, כי הקבורה, שהוא הנמנה, מורה שהוא בכח לדבר העתיד כשיחיו המתים, כי הדבר הנגלה הוא בפעל, והדבר הנומן הוא בכת.
(21) הרי שקבורה היא השלב הראשון בתהליך של תחיית המתים. המלוה ברבית הפקיע עצמר מתהליך זה, ולכך הפקעה זו תהיה כבר בשלב הראשרן של קליטתו בארץ ישראל. לכך אותם עכברושים אימתניים מנון מאותר נפטר את האפשרות מעיקרא להקלט בארץ ישראל.

## 

(22) נתבאר למעוה שארץ ישראל מאחדת את ישראל ליחקד אהחת. ובפשטורת הדבר נועשה משום שהמקום המשרתף מאחד את תרשביך. אך א"כ, אין זה דין מיךחד בארץ ישראל, אלא אר אף צרפת תאחד את הצרפתים, ואנגליה את האנגלים, וברוקלין תאחד את יהחדי המקום. ובדארי משמע מדברי המהר"ל שזהו דין מיוחד בא"י.
(23) שׁאהּה ראשׁוּנה; מדוע דוקא ארץ ישראל היא המאחדת את ירשביה, יךתר משאר ארצות את ירשביהן?
(24) כדי לבאר זאת, נעירן בדברי רש"י על פסוקנך;
[כ] רנֹ"י ויקרא כה, לח

(25) מה הביאור שהיךצא מארץ ישראל כאילן עובד עבודה זרה?


 עבודה זרה, כי "ברוב עםם הדרת מלך" (משלי יד, כח), והדר בחו"יל הוא מהדר ומפאר לאלחי ככר הארץ. [כב] הערה 207 שׂם




חדש [קכט:], בביאור מעלת בנימין עהוא נול בא"י, וכ"ה בגו"א בראשית פי"ז אות ו.

 שיאמר כן עול ארץ ישראל חוץ מהאמור בנתיב הצדקה. וכגרן;



[^0]

 נתחכמה לאחדותו של עם עצד אשר הם בו אחד, וזהו השם יתברך המאח אותם, והרי הלתוב הוא כמשמעו.
(28) ועיין שם בהערה 115, ותראה שזהו יסד נפוץ מאד בספרי המהר"ל. וכן בתפילה אמרינן;
[כו] אנהה שעל שעובת

(29) והרי המלים "אתה אחד רשמך אחד" הורכבו על גבי הפסוק "רמי כעמך", וכמבואר לפנינר;
[ס] דברי היחים א א, כא כא


(30) הרי שבפסוק זה לא הוזכרו כלל המלים "אתה אחד", אלא הן הורכבו עול הפסוק. מדוע נעשתה הרכבה זו? בני כרחך שאחדות ה' היא הסבה לאחדות ישראל, וכמבואר בתוספות שלפנינך;
[כח] תוספות חגיגה ג:



(31) ואף בטעום רבית גופא, ייחס המהר"? את איסור רבית שסותר לאחדות ישראל הנובעת מהקב"ה, ולא הנובעת מארץ ישראל, וכמבואר לפנינך;
[כט] ח"א לב"ח עא:
דע כי הש״י צוה על הרבית, וכתיב "וכי ימוך אחיך אל תקח מאתו נשך ותרבית"... תלה המצוה הזאת במה שוא "אחיך". כי ישראל מצד שהם אחים, יש להם אב המפרנס אותם, ונותן להם חיות, וכאשד לוקח ממנו רבית, הוא לוקח חיותו, ובזה כופרים במה שהוא יתברך אביהם ונותן להם חיות.. כי ישראל הם אחים, מקבלים חיות שלהם מן אביהם, כמו שכל אב מחיה את בניו. ולפיכך אחר כאן ״ויראת מאלקיך וגו"ז, כי העול הוא מן השם יחברך, שלא יקח מאחיו ריבית, הוא מצד שהוא אלקי ישראל מפרנס כל אחד ואחד.
(32) בעו כרחך שהכוונה היא שאחדות ה' מתגלית במיוחד בארץ ישראל, וכפי שביאר הגר"א;



 לעתיד לבוא במהרה בימיכו, כמו שכתב בזוהר אימתי גוי אחד, בזמך שהך בארץ.
(33) הרי שבדאי אחדות ה' היא המאחדת את ישראל. ואחדות זו מבהיקה שבעתיים בארץ ישראל, וכמך שאמר

(34) וזהר הקישור לאיסור רבית; הקב"ה ארמר שנתתי לכם את א"ר, המאחדת אתכם להיות אחים. והראיה שא"י עושה כן היא משום ש"כל היוצא ממנה כאילו עובד ע"ז". ולכךך אל תקחו רבית זה מזה, כי נשיכת רבית סותרת לגמרי לאחדותכם, הנובעת מאחדות ה' המתגלית בארץ ישראל. וציוּשכה השואצלה השוניה.
(35) ברור שאחדות זו קיימת רק בא"ר, ולא בשאר ארצות, כי כאמור לא מדובר באחדות פיסית של מקום משותף, אלא באחדות רוחנית הנובעות מאחדות ה' המתגלית דוקא בא"י. ומיוישכת השטאלּה הראשׁונה.


[^0]:     לעולם:

