# OWondegful OWords 

## 1

Man on earth, and He had heartfelt sadness. ${ }^{7}$ And HASHEM said, "I will blot out Man whom I created from the face of the ground - from man to animal, to creeping things, and to birds of the sky; for I have reconsidered My having made them." ${ }^{8}$ But Noah found grace in the eyes of HASHEM.

רםב"ן



 היה צדיק חמים:



The Mishnah illustrates the laws stated above: ${ }^{[13}$
 not give him the money for it, אינו יְכול לֵחחזור בו - [neither one] can renege, because taking the merchandise

 been legally finalized.
 people of the Generation of the Flood and from the Generation of the Dispersion, ${ }^{[15]}$ הוּא עִתיד להפְרע ממי ${ }^{[15]}$ |"He will ultimately exact retribution from someone who does not abide by his word!"(|6אינו עומד בדכורו

8
שורש מטאם של דור המנול היה נענין



 הפסוק (מצליס ה, 1) מאדר דונרי מנ וגו'. ועל ידי וה צמו אמר כך עד "ומשמק המרב", שעענרו על כל גדרי העולס צעניי קדושה, ביב




עניהס הקצ״ה שממ מי המנון.

איתא צפמס אליה הין צדקי אומ נרימ. וי״ל צדרן מוסר, דמרומו צזה דענין קן שנדך צ7ק ולמו שלך

 בשורז ממגס נטין צדק. וכזה מנולר היטב למה אומרים למי שמינו עומד צדיצורו ניהוא עי״ מעשה של נמינמ כסף, לר״י בדאים ליה ולר״״ל כדאימ ליהן, דייקא מי שפרע לאשתי דוד המנול, פי וה הוא שורש הסטמ, שתה שלהס

 צימוד גדול על חומי הענין של דיצור האדס,
 ו

והגר"א מנלר שנכל אדס יש ג׳ יאודומ אלו, מי האדס נברא מארנע יקודומ
 רומ, ולקן אמנו מז״״ מי שמרע מדור המנול ומדור הפנגה ומאנשי סדום וממארים הוא יפרע ממי שלאיע עומד נדיצורו, כי צריצור הוא פוגם באש מיס רוח, ולמן נסרע על דידי ג' לגיונומ אלו. ויש לההוקיף רמו כי ״לממר" שהּוֹ שורש של ממירה הוא ראשי מינוח משם
 שכמנ דרור המנול היו מלאיס ממס ולא הי עומדיס נדנורס, ודור הסנגה וקט לוגנ דור המנול, ומארחס לא האיו עומדים בדנוריהס米
 שהיה להס פגם צענין שמירם הלשזון.

| צדוע מקמר יאירה שהקצ״ה כרמ נ׳ נרימומ |
| :---: |
|  <br> המעור, וידוע מה דאימא נספס"ק ניצויאור |
|  |  |


 פ״י ולשוגו שומר מצרומ נפשו ניכמו שמרומו

| $\rightarrow(x)$ |
| :---: |
| בתיב צסוף פרשם צראשים ונח מלת סל |
|  <br>  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

5
תגן צריש פרק הזהב כיצד משך הימנו פירומ ולא נמן לו מעומ, מיטו יכול למזר צו, נמן לו מעומ ולא משן הימנו פירומ, יכול למזו צו. אבנ לממו מי שפרע מאנשי דוד המצול ומדור הפלגה הוא עמיד להפרע ממי שאינו עומד בדצורו. ונשולמן ערוך (סו״מ קימן ד סעיף 7) נפסק שאומוריס ״מי שמרע מאנרי
 ועמורה וממצריס שטנעו ציס, הוא יסרע ממי

 לגיונומ של הקנ״י שנהם הוא נסרע מעונרי רתונו, מש מיס רוח. צדור המנול היה עונשס על דיד מים, פדור הפנגה היה העונש על ידי




 מ צנרד נכלנל כל הג׳ לגיונומ שנהן הוא נסרע מעונחי ראונו.
 מציטו צגמרל (סמסיס ג, 6) דילפיין מפסוקיס המדנריס מהצלמ צעלי מים נמיצה דיש לדנר צלזון נקיה, ולל צמנס נרמו לימוד זה כמאן דיק לצמדוט שכל האלמ המיצה הימ ע״י לשיון נקיה, שהפה יהיה שמור בטהרה, ולמן הימוד הוא דייקא כמן ניכאימי בקסר אלומי יהודה רמד נפלא, מוֹמ ומיס ניר לשון ראשי מיצומ



13 Ene i Moral - R. Belsty
ויאמר ה'לנח ... מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שנים איש ואשתו - And Hashem said to Noach... From each of the pure animals take for yourself seven pairs, male and female; and from the animals that are not pure, two, male and female. (7:1-2) .

CChazal learn two important lessons from this possuk. The first is that Noach learned Torah (Rashi). Without knowledge of Torah, he would have been unable to differentiate between the nimals that the Torah classifies as pure (tahor), and those classified as impure (tamer). Secondly, Chazal (Pesachim ja) learn from this possuk the value of speaking with lashon nekiah, of using refined speech, even where this requires using more words. It is no coincidence that the Torah hints to these lessons here, in Hashem's instructions to Noach regarding which animals should be given refuge in the ark (teivah). In the following paragraphs, we will establish this connedion more clearly.

We mentioned previously that Hashem created the world for 'bees reishis', for two firsts. "Bishvil Torah, shenikra 'reishis', u'bishvil Yisroel shenikra 'reishis'; for the Torah which is called 'first', and for Klal Yisroel who is called 'first:" For the fulfillment of mitzvos, two ingredients are necessary. One is the Torah, the mitzos themselves, and the other is man, who is to carry them out.

The single most defining quality of being human is the ability to articulate ideas and convey them to others through language. The power of speech is a direct consequence of the elevated neshamah that Hashem breathed into Adam HaRishon. "Vayipach beapav nishmas chair - And He breathed into his nose the breath of life" (Bereishis $2: 7$ ), which Targum renders as ruach memallelah, the spirit of speech.

When a human being abuses his power of speech with nival peh, with profanities, he casts away the part of him that makes him truly human. This unrefined manner of speech corrupts his Divine emage.
The inhabitants of the world in Noach's time also corrupted themselves. Two sins are specifically mentioned in the Torah. "כיהשחית כל - For all flesh has corrupted its way on the earth" (Bereishis 6:12). Chazal interpret this to mean that the dor hamabul reached unprecedented levels of depravity. Animals do not deviate from their instincts. Man, however, is endowed with free choice (b echi$r a h)$ and intelligence, which can be abused through devising all types of deviant behavior. The second sin mentioned is theft. "כימלאה הארץ - For the land was filled with thievery" (verse 13).

> 15
> Both these sins are a consequence of man's ruach memallelah, for his intelligence gives him the power to justify his misguided behavior. Paradoxically, man's potential for greatness is also the tool of his undoing, and can strip him of his Divine image, his tzelem Elokim, and lower his status to below that of a rotting carcass. "Kol talmid chacham she'ein bo dea, neveilah tovah mimenu - a rotting carcass is better than a Torah scholar who is not wise" (Yalkut Shimoni, ויקרא א' תכט).

> The purpose of bringing the mabul was to reverse the trend of hashchasah, of destructive behavior, and restore to mankind its Di vine character and the potential to uphold the Torah. The flood was simply the mechanism by which Hashem re-imbued the world with purpose once again.

16 The original creation of the world was predicated on Torah and ruach memallelah, the existence of a being with the power of speech, who has the capacity to carry out the mitzvos. Similarly, the teivah
represents the re-creation of the world. To this end, the teivah had to carry the elements that lead to kiyum haTorah, the fulfillment of the Torah, into the new age. Noach learned Torah, and brought his knowledge into the microcosmic world of the teivah. He was also instructed in the importance of maintaining lashon nekiah, the sanctity of human intellect and speech. The renewed world would then become suited to its original function once more.

$$
\text { Sands Hearing } 9 \text { Prays - Rebergan rellabind }
$$

17 The Hebrew word for ark, teiva, also means "word." When Hashem told Noach to enter the teiva, he was also instructing him to enter into the word.
"א:שי" קודש, אשר בוה מתעלה כל חשיבותם של ישראל שביכולחם לקדש אז עצמם במעשיהם ובריבוריהם של ח״ היום יומים, וכדמובא מבעל התניא צ׳יע גל הפיוּ ״״שמור ויכור בדיבור אחד", שככל דיבור ודיבור צריכים לזכור ולע בור את האיזר יחד ומיוחר צכר"ק, והיינו שכל הדיבורים שמדברים במשך היום, יהי ריבורי יהודי יא שא שמים, נק"ם,灰 עדינים, קדושים וטהורים, ולא של עמי הארץ שהם ההיפוך מבל זה.

וצדיקי הדורות ץ״״ היו כל כך נזהרים בזה שלשונם תהיה זכה ונקיה, עד שהוי עושם גדרים על גבי גדרים להשמר מכל נדנור של א׳ נקיוח בדיבורם, ומיבא פהרה"ק
 כי גם זה היה נחשב אצלו לדיבור שאינו נקי כל כך, וכן צריך כל אוד לעשי לעשת, לפשפש בדיבוריי שמא יש בהם מילים ששיך להחליפם במילים קרושים יותר ונקים יותר, ובכך להיוח אנשי קודש - מענטשליך היליג.


אשר זה משפעע נוראוח על כל מי שרק מעלה אותם על פיצו, כפי הידוע שבכל דבר בעולם יש עגין של כח הפועל בהנפעל, וכדמובא מהבעל שז טוב הק', דכשהיו מביאז

קולמום הלב, אשר מצינו בו ביוחר העני של של כח הפ הפועל בהנפעל, כמו שהאריך

 מטבעם, וע״״ש דבר נורא על זה מהרה"ק מקאצק ע״״ ואכמ"ל, חה לעומת זה, כמה


#### Abstract

22 מכאן החומר הרב של לששון הרצ. הרי כח הריבור הוא המכשיר שניתן לנו          רביעי). צל ידי עבירת דיבור השכינה מסתלקת מישראל!


$$
\left.\operatorname{sa}(11)^{-}\right)+\sqrt{8} 21
$$











不
$\qquad$

> 23
> What word is this? According to $n$ Moshe of Kobrin, this means totally immersing oneself into each word of prayer. A chassid asked, "How can a human being possibly enter into a diminutive word?" Replied Rabbi Moshe, "I am not speaking to anyone who considers himself to be bigger than a word."

## 27

מעתה יש לומר, כי מטעם זוה צוה הקב״ה לנח לבנות תיבה במדות המכוונות כנגד אוחיות לש״״ן חסר י׳, לומו לוח לו כי כי הן אמת שזכה להינצל מהמבול בזכות שמירת ברית המעור וברית הלשון, אך מכול מכיון שלא השתמש בלשונו להוכיח ולהתפלל על בני בני דורוי, לכן נצטורוה לבנות החיבה בוה במדות

 שלא השתמש בלשונו להוכיח את בני דורי בור ולהתפלל עליהם.

מבואר מדבריו הקדושים, כי משה רבינו הימוּ תיקונו של נח, ומכיון שנח פגם שלאו התפלל על בני דורו שמטעם זוה נקרא המבו המול על שמו, ככחוב (ישעיה נד ט): ״״כי מי נח זאחת

שהתפלל על ישראל בחטא העגל ומסר נפשם





נא היה כדי לתקן מ"י ג״ח. ממעזריטש זי״ע, שמדות התיבה הן בנגר אותיות לש״ן ללמדנו שבזכות השמירה בעי ברית הלשון זכה נח לה להינצל מהמבול, xולם מדוע רמז הקב״ה על אותיות לש"ך חסר




 צזיו, למי שאמר הרכה ואפילו מעט לא עשה, שענטל ממנו שקלים גדולים שהן קנטרנין״,
 הן אמת שנח היה צדיק תמים אך אד היה

 העגל, לכן נקרא המבול על שם נח ככתוכ
 אשר נשבעתי מעבור מי נח עור על הארץ בוּ
 הקב״ה את נח מהמבול על ידי שהיה סגור כחיכה עם בעלי חיים י״ב חודש, היה זוה בעונש על שדאג רק לעצמו ולא קירו קיים מצוח ברות
 הרעה כמו שהארכנו במאמרים הקודמים.



24
 וזהוּ התיבה המצלת אותנו מהמבול של מים בורי הזדונים של האפיקורסות והפריצות והוה והיינו ע״י
 מאירים חוהרים, שכאשר יושבים ללמוד תורה יש לשי וֹה להתבונן לפני כן מה היא התורה, ושהיא מלוא מלאה
 וכ״ש כשמתפללים, שאז קל קל יותר להתקשר בהששי״ח שהרי מדברים אליו ית'י ולכן אחר חרש תשרי קוריץ פרשחת נח, ללמדנו

 ימי השנה, חזהו בתיכוח התורה והתפלה.

$$
25
$$

מזה אנו יכולים להבין כי מה שזכה נח להיות במדריגת: "איש צדיק ציק תמים היה בדורותיו״, הוא מחמת ששמר על קדושת הדיבור שלא לפגום בכרית הלשון, ועל ידי זה זכה גם כן לשמור על קדושת הברית שלא לפגום בו כפי שפגמו כני דורו לור ״ ״כי השחיח

 לרמז ענין זה במדות החיבה, וצוה לו לבנות
 אורך התבה", כנגד אות ש', "חמשים אמשה אמה רחכה", כנגד אות נית ני, "ושלושים אורים אמה קימתה", כנגד אות ל', הרי בי ביחד אותיות



השטת אמס (נח, מרס״ב) מניל כי הפעס הראשון דכי ذשון וידנר מתסילמה


 שהנימ נשם האני מור), ונבאר הדצרים עפ״י דנריו הקדושיס.

 ב' צמינומ של המגלומ כמ הדינור,






20

.
$\qquad$
$\qquad$

 אברהם והמסלמ ב' אלמים מודה, והוא ע״י

וישׁ להצין למי דצריס אלו למה מאיטו במז״ל שהי מניעה על נס, ונקראים המיס על שמו, מי נח, כי ע״י שלמם המפנל עבור בני
 הנ״ל שלא היא יכול להמסלנל מה המניעה. ונר6ה פי וארא, שעמד על קושימ א ס הדינור הב
 בנו"M העצודכי, שמנואר לכמורה שעלמה מסילמס השמימה. ומצאר שס פי כל אדס מושנ הרנב
为 שׁל ירידה, וכאומס הממנים הוא מרגיש עלמב
 ומצאר הזרע קודש פי העצה צזמנים אלו הוא
 צעשומ צעצמו שיסה ומסיאה מזה נעצמו




[^0]נמצינו למדים מזה יסוד נפלא, כי אברהם אבינו למד מנח איש צדיק במדח קל
וחומר לעשות חסד עם הבריות. והנה אין לך חסד גדול עם הבריות מלקרבם לעבודת ה' כפי שאברהם אכינו עשה ככתוב (ם): שויטעע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' א"לל עולם". ופירש רשי״י: "על ידי אורו אשל בקרא שמו של הקכ״ה אלוק לכל העולם. לאחחר שאוכלין ישותין, אמר להם, בוכו למי שאאלתם משלו, סבורים אתם שמשלי אכלתם, משל מי שאמר והיה העולם אכלתם".
מעתה יתבאר היטב, מה שזכה נח להינצל * דוקא בזכות אברהם שיצא ממנו,בי היות שנח פגם במה שלא הוכיח את בני דורו ולא קירבם לעבודת ה', אולם מכיון שיצא ממנו אברהם שקירב את בני דורו לעבודח הת בזכות נח, שממנו למד אברהם במדת קל וחומר שצריך לעטות חסד עם הבריות ללן כיון שנח היה הטיבה לכך שאברהם יקרב את הבריות, מצא חן בעיני ה' שינצל בזכות אברהם.

אולם לפי המבואר זכה נח להינצל, לא רק משום שיצא ממנו אברהם, אלא משום
שכל עבדות של אברום לעכוד את ה' במדת


יתכן לבאר ביחר עמקוח מה שזכה נו להינצל בזכות אברהם, על פי מאמרס

במדרש שוחר טוב (תהלים מזמור לז):
״לדוד אל תתחר במרעים, זה שאמר הכחוב (משלי כג זי) אל יקנא לבך בחטאים, ומה תקנא, (שם) כיראת ה׳ כל היולו... אממד הקכ״ה, קנא לי, שאילולי הקנאה אק העולם מתקיים... שאלמלא הקנאה שקיםא אבריהם להקב״ה, לא היה קונה שמים וארץ. ואימתי קינא, כשאמר למלכי צדק כיצד יצאתם מן החיבה, אמר לו, בצדקד שהיינו עושים. אמר לו [אברהם], וכי מה צדקה היה למן לעשוח, וכי עניים היו שם, והלא לא ה אלא נח ובניו, ועל מי הייתם עושים צדקרל אמר לו, על החיה והל לוההמה והעוף. היינו ישנים כל הלילה, אלא היינו בוחבא" לפני זה ולפני זה. פעם אחת איחרנו עצמנו, ויצא אבי משובי.
אותה שעה אמר אברחה, מה אלו אלולוּ שעשו צדקה עם בהמה חיה ועוף לא הס יוצאאי משם, ובשביל שאיחר עצמו כמעל קיבל שכרו ונשבר, אגי אם אעשה עם בל אדם שהם בדמות וצלם של המלאכים, על אחת כמה וכמה שאנצל מן הסגעים, מקר (בראשיח כא לג) ויטע אש״ל, א׳כילהן
 דיבור בראי ויוכל להמפנל בדמ וכראי וכנבון וצודאי יעוחיהו ימ״״. וצזה מסרש הוע קודש לשון הכמוב "וישמע אלנקים מאמ


 צריצוֹא קודש, ויוס צעצמס ניקשו רממים על



 נהיומס בארץ אויניהס כו׳ לכלומסיו, ופי נספמים לי לכלוחס הוא מלשון כלחה נמשי, לשון משוקה, שאף משוקחס של ישראל ליע מומס ימ״יש.

| ובזה יש להצין המניעה על למ, מי איה״״ |
| :---: |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| מהשי". |

ודבר וה הומ לימוד לנל אדס בנל מצב


onje fire 36
בגמרא (סנהדיון קח.): "תנא דבא דבי רבי רבי ישמעאל, אף על נח נחתך גזר דין. אלא שמצא חן כעיני ה', שנאמר ניחמתי כי עשיתם ונח מצא חן בעיני ה'". והנה המפרשים ביארו הטעם שנחתך גזר דין ברין אף על נח, על פי המבואר בזוהר קדוש (פרשה זי זו זו:)


 אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ" -
(ב״ר כט ה):
"ונח מצא חן בעיני הי, אמר רבי סימון. מצינו שהקב״ה עושה חסד עם האחרונים בזכות הראשונים, ומנין שהקב״ה עושה עם הראשונים בזכות האחרונים, ונח מצא חן בעיני ה׳, באיזו זכות, בזכות תולדותיו"
והנה לפי פשוטו הכוונה על תולדותיו שם חם ויפת, אולם מדברי הראשונים יש ללמוד שהכוונה בזה על אברהם אבינו שיצא בוֹ לרגשם בן נח, כמו שהביא ב"חומת אנך" להגה״ק החיד״א בשם אחד מהקדמונים רבינו אפרים על הפסוק (ח א):
"וייעב׳ר אלקי׳ם רו׳ח, סופי תיבות רמ״ח גימטריא אברה״ם. כלומר זכר הקב״ה זכות אברהם שהיה ראוי לצאת משם בן

בדרך זו נבוא לבאר, מה ראו יש מרבותינו שדרשו לגנאי להתבטא כל כך חריף: "לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורי שלו של אברהם לא היה נחשב לכלום". נקדים מקרא שכתוב (בראשית א כו): ״ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמוחנו". וידוע מה ענתייגעו חכמינו ז״ל ליישב מאמר ה׳ "נעשה אדם "וֹם בלשון רבים, הלא הקב״ה הוא אחד יחיד ומיוחד אם כן היה ראוי לומר "אעשה אדם" בלשון יחיד.
ביאור נפלא על כך מצינו ב״ישמח משה"
 נעשה אדם), על פי מה שדקדק בעל ה״״עקרים״ (מאמר ג פ״כ) למה ביצירח כל בעל בעלי חיים נאמר: "וירא אלקים כי טוב״, ואילו ביצו ביצירח האדם מבחר הנבראים לא נאמר בו כי טוב. וכיאר הענין, כי אצל כל בעלי חיים אין בהם שום שלימות חוץ מעצם מציאותם בעו בעולם, נמצא שברגע שנבראו בעולם כבר נשלם בהם תכלית מציאותם לכן נאמר בהם כי טוב.
5
 בני דורו שהיו יחד אתו לא היו בבחינח אדם, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוכ: ״ומותר האדם מן הבהמה אין״. וכבר אמרו חז״״ל (שכת קנא:): "אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לול כבהמה, שנאמר (תהלים מט) אדם ביקר בל יליץ

נמשל כבהמות נדמו״. ופירש המהרש״א בחידושי אגדות: ״והענין דאימת האדם על החיות משום הנשמה שבו שהיא צלם אלקים , ה הכיון שנדמו כבהמה וצלם אלקים אול לו לו ממנו, והרי הוא כשאר בהמה שהחיה שולט לולרת בוּ״: אבל אם נח היה משתדל לקרבם לדרכי התורה היה עושה מהם בני אדם, כמאמרם: "כל המלמד אח בן חכירו תורה מעלה עליו ה2 אמור מעתה זכינו להבין, מדוע בחר הקב״ה

עם בהמות וחיות שנה תמה נמימה, כי ביקש הקב״ה ללמדו בזה לקח נשגב, כי הן אמת שנח היה צדיק חמים בדורוחיו, אולם מאחר שלא קירב את בני דורו לתורה, נמצא שכל
 שהם כבהמות וחיות.
על פי האמור יומחק להכין מאמר חכמינו ז״ל במדרש (כ־ר לד א):
"וידבר אלקים אל נח לאמר צא מן התיבה, (חהלים קמב) הוציאה ממסגר נמשי להודודוח את שמך, בי יכחירו צדיקים כי תגמול עלי, הוציאה ממסגר נפשי, זה נח שהיה סגור בתיבה י״ב חודש. להודות את שמך, לתח הודיה לשמך. כי יכתירו צדיקים, יתכללון בי צדיקיא. כי תגמול עלי, שגמלת עלי ואמרת לי צא מן התיבה".
הביאור בזה, כי כאשר השיג נח הלקח הנשגב כי עבודת הצדיק היא לקרב אחרים לעכודת ה', החחנן לפני הקב״ה: "הוציאה ממסגר נפשי", כי כי כבר למדתי שתפקידו של האדם לקרב גם אחרים לדרכי לורי תורה, זאת ועוד, ״בי יכתירו צדיקו צים ית יתכללוח בי צדיקיא. כי תגמול עלי, שגמלת עלי ואמרח בורח
 ילמדו גם כן מהעונש שקיבלתי לקח נשגב זהוה שאין ראוי לאדם לדאוג רק לעצמו, כי אז הוא מסובב כל ימי חייל עם בהמות ורחיות, לכן ראוי שחוציא נפשי ממסגר החיבה.

כדרכה של תורה יתכן לבאר ענין זוה בהרחכה, על פי מה שהארכנו
במאמר הקודם בשם החתם סופר, כי מה שׁׁיצל נח מהמבול על ידי שהיה סגור שנה תמימה בתיבה עם חיות ובהמות היה עונש גדול בשבילו, שהרי לא נבצר מהקב״ה להציל את נח בהיוחו יושב בביתו, אלא שלו שענין הכניסה בתיבה היה בבחינת עונש וכפרה לנח. כי הן אמת שהיה איש צדיק תמים, אך היה בו חסרון שלא השתדל לתקן את בני דורו על
 *
 לעבודח ה', וכן התפלל עליה עליה להצילם מכליה כמו שמצינו שהתפלל על אנשי סדום.

אבל מין האדם אין בא לידי שלימותו רק על ידי עצם המצאו בעולם, שהרי האי לאדם הוא בעל בחירה והוא צריך לעמול קשה עד שיגיע למדריגת אדם להיות מותר על הבהמה, ואם ירדוף ח״ו אחרי מראה עיניו ויעסוק רק
 כבהמות, לכן לא כתיב בו כי טוב להורות שעדיין אין הוא בשלימות, אלא הוא צוריך לעבוד קשה ער שיגיע להיות בבחינת כי טוב.

ולפי האמור הביאור בזה, כי על ידי זה הוא מקיים מאמר הקב״ה: ״נעשה אדם״. והנה כאשר נחבונן נראה, ששני הפירושים קשורים זה בזה בקשר אמיץ בל ימוט, כי באמת אין האדם יכול להשלים עצמו כראוי בבחינת ״נעשה אדם" כפירוש הראם לראשון, רק
 בכחינת "נעשה אדם" כפירוש השני, וראיה

לדבר ממה שאמרו חז״ל (סנהדרין צט:):
"אמר ריש לקיש, כל המלמד את בן חבירו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן... רבא אמר, כאילו עשאו לעצמו שנו שנאמר - ועשיתם אותם, אל תקרי אותם אלא אתםם" הרי מבואר מדברי רבא בהוספתו על דברי ריש לקיש, כי המלמד את בן חבירו תורה, לא
 חבירו, אלא מעלה עליו הכתוב כאילו עשה את עצמה, כי רק אחרי שמקרב אחרים לתורה בורה נחשב כאילו עשה את עצמו. הנה כי כן זכינו להבין ההבדל הגדול, בין עכודתו בקודש של נח אאיש צדיק תמים ובין עבודתו בקודש של של אכרהם אבינו הראשון, כי נחלקו בהבנת מאמר הקב״ה: ״נעשה אדם" בלשון רבים, נח הבין פירוש מאמר זה כפירוש ה"ישמהּ משה", שהקב״ה מבבש מן הארם שיחד עם הקב״"ה יעשה את עצמו, ולכן אכן היה איש צדיק תמים ועשה את עצמו.

אולם אברהם אבינו הבין עומק ציווי ״ינעשה אדם", כי כדי שישלים אדם את עצמו כפירוש הראשון, בהכרח שיקרב גם אחרים
 כאילו עשה את עצמו בשלימות, ואכן מי לני גדול מאברהם שעשה כן בפועל, שהרי עליו
 בחרן" ופירש בתרגום אונקלס: ״וית נפשתא דשעצידו לאורייתא כחרן".

לצאת מן התיבה משום שעשה חסד לזון בעלי חיים, ומזה דרש קל וחומר שאם עשיית חסד בלו עם בעלי חיים הוא כל כך חשוב בעיני ה', על אחת כמה וכמה עשיית חסד עם בני אם צדם חשוב מאד בעיני ה׳. נמצא שנח איש צל צדיק היה בבחינת רבו של אברהם, לכן זכה להינצל ולקיים את העולם בזכות אברהם שהעולם נברא בשבילו. יומתק לפרש בזה מאמר חז״ל (ב"ר לג ד): ״וייזכור אלקים את נח, מוה מה זכירה צזכר לו, שזין ופירנם אותם כל י״״ לוב חודשב בתיבה". והוהיינו כי על ידו ידי זה למד ממנו אברהם לעשות חס7 עם הבריות, והועילה זכותו של אברהם להציל אח נח.

ביאור הענין הוא, על פי מה שגילו לני מפרשי התורה ובראשם ה״״חתם לוּ סופר״ זי״ע, שעיקר ההבדל בין נח לאברהם הוא בכך, כי הן אמת שנח היה איש צדיק לוח לוא תמים, אך הוא דאג רק לעצמו ולא לאנשי באשי דורוו. צנין זה בא לידי ביטוּ בוי חריף בשגי אופנים: אופן א׳, שלא קיים מצות (ויקרא יט יז): ״הוכח תוכיח את עמיתך", להוכיח את בני דורו שיחזרו מדרכם הרעה. אופן כי, שלא התפלל עליהם להצילם מכליה, כמבואר בזוהר הקדוש (נח זו:) שמטעם זוֹה נקרא המבול על שמו של נח, ככתוב בהפטורה
 אשר נשבעתי מעבור מי נח עוד על הארץ״.

יתר על כך אנו למדים מדברי ה״חתם סופר״ (פרשתנו דף ככ:), כי מחמת שלא הוכיח
 דדי שנסגר כחוך התיבה שנה תמימה, שהרי בלי הרבה דוכים למקום להצילו מן המבול בלי

לפי זה מבאר ה״ישמח משה״ מאמר הקב״ה: "נעשה אדם" בלשון רבים, כי תואר

 קרויין אדם ואין העכו״ם קרויין אדם". נמצא ארא כי לא יחכן לומר: "אעשה אדם", כי זה מורה

 לומר אל כל אדם: ״נעשה אדם", כלומר אני
 האדם להשלים עצמו יעזור לי ה' ה' שיגיצ למדריגת אדם, כמאמרם (קידושיץ ל:): "יצוּ
 הקב״ה עוזרו איץ יכול לו" עכדה״קי

48 "מנין שכל השונה פרק אחד לחבירו. מעלה עליו הכתוב כאילו הוא יצרו ורקמו
 תוציא יקר מזולל כמי תהיה, כאותו הפה שזרק נשמה באדם הראשון, כך כל המנייס בריה תחת כנפי השכינה, מעלין עליו כאילו הוא יצרו ורקמו והביאו לעולם".

הרי לנו פירוש חדש במאמר הקכ״ה: ״נעשה אדם" בלשון רבים, שהקב״ה מבקש בזה

 יָי שתקרבם בדרכי התורה, שאז מעלה עליי הכחוב כאילו עשאו. זהו שכתוב (איוב ה ז): "צי אדם לעמל יולד". ופירש ב״עבודת
 לעמ״ל נוטריקון לילמוד ע׳ל מ׳נת ל׳למד.

## S5 Tavards Mearygil Prayer-febetin Feldbonot

 * Each day a person should pray on behalf of the sick to recover, and on behalf of the well that they not fall sick. He should pray that Hashem save the Jewish people from the gentiles, from poverty and from any calamity. He should pray for those imprisoned, for women in the throes of childbirth, for the Jews lost amongst the gentiles. For those who are childless he should request children; for those who have children he should pray that the children live a G-d fearing life. He should request that56
Hashem protect the Jewish people, and avenge the wrongs committed against us, and that He should receive our repentance. ${ }^{27}$ We should pray for peace, that there be no conflict among Jews, no jealousy, no hate and no competition. We should all be beloved to each other, so all Jews are united as one. ${ }^{2 n}$

Each Erev Rosh Chodesh, R' Yehuda Tzedaka organized a Yom Kippur Katan prayer group in the yeshiva, where the students would pray for the welfare of the Jewish people. They would say the traditional prayers, followed by the entire sefer Te.illim. The pious, ascetic $R^{\prime}$ Avraham Harari Raful would lead the prayers. R' Yehuda would try to arouse the gathering to repentance with words of mussar. He would then send his students back to the study hall, saying, "The best way to ensure that our prayers will have an impact is to follow them with enthusiastic study."

When he realized that some of the young men were not attending the prayer session perhaps because they felt that it unnecessarily disturbed their studies. R' Yehuda spoke with them privately. He explained that his own teacher, Rabbeinu Ezra Ettia, had instituted this custom, based on a long standing practice in the city of Yerushalayim, to pray for compassion and peace on the behalf all Jews on that day. (Kaf HaChaim in the name of the Pri Chodosh 417,13; VeZos LeYehuda)
5 If we do not take our siddur or Tehillim in hand to pray on behalf of others, it indicates that either we do not believe in the power of prayer - or that we are indifferent to the pain of our
friend, G-d forbid. When we daven for the greater benefit of our fellow Jews, we ourselves benefit. The Maggid of Dubno explained this with a parable: If a fire erupted in a city and everyone rushed to extinguish the fire, the city would be saved. But if each individual were to rush to his own house, the fire would get bigger and bigger, eventually ravaging the city. If we all pray for the general welfare of the community, then all are saved. If we pray only for ourselves, then no one is saved. ${ }^{29}$

Whoever is able to arouse Hashem's compassion for a friend and does not do so is called a sinner. ${ }^{30}$ Any tefilah that does not include supplications for others is not a tefilah. ${ }^{31}$ When a person does not feel the pain of others, it is not fitting that his tefilah be answered. He should think, "If I were the one suffering, G-d forbid, I would daven for relief. ${ }^{\prime 32}$ Sensitivity to others should be cultivated. When passing a handicapped or needy person on the street, one should say a short prayer on his behalf.

## 63 Sefraco

16.     - And I will look upon it to remember the everlasting covenant. I will regard the result of the bow, which is the prayers of the righteous as they stand in the breach to turn away My wrath from destroying (the earth) - similar to, He remembers the everlasting covenant.

ואפשר לומר על פי מה שכחב הרא״ש ז״ל (נדרים מ׳, א׳) בביאור מארז״ל
 ופירש הוא ז״ל „וזו היא רעה גדולה, שאס היה מבקרו היה מבקאש עליו רחמיס. ואפשר
 (רמ״א יו״ד סי' של״ה, ס״ד) שעיקר ביקור חולים הוא בקשת רחמים. הרי שהאדם חייב להתפלל אפילו אם הוא אינו ראוי שתפלחו חתקבל, או שהחולה אייו ראוי. כי דין זה נאמר בסתם, שהכל חייבים בביקור חולים, ונמצא שאם אם אינו
 וגזלו ושפבו דמים (בראשית רבה פל״א). כך אף הוא כאלו גזו גזל ושפך רמים כיון שלא התפלל, שהרי בכך גרם שיאבדו מן העולם.

תרע, שפירש״י (להלן ט״ז. ה') חמסי עליך ..חמס הפשוי לי. עליך אני מטיל
 וב..מתנות כהונה" (בראשיח רבה פמ״ה) פירש: חוּ חומסני אתה בדברים ,מונע וגוזל ממני זדיבור הראוי לך לדבר בעדי״. הרי מפורש שמניעת התפלה נקראת .חחמס".


 ולכל אלה נבנם אבכהם, לדכר קשות, ולפיוס ולהפילה:

> למדנו כאן דרך נפלאה בעבודח ה' של האבוח הקדושים.




 לדבר רברי פיוס ולדבר דיבורי תפילה,


6
When a person davens for himself, he is motivated by selfish thoughts. But when he turns to Hashem on behalf of his friend, he is not furthering his own agenda. Hashem first responds to his selflessness, then turns His attention to those for whom he davens. ${ }^{35}$

It is best to pray in the plural. By praying for the greater good of all of bnei Yisrael, we can fully achieve Hashem's purpose in creating the world. ${ }^{36}$ When Israel's condition deteriorates, Hashem's name is desecrated. When His nation is secure, He is blessed. because all humanity recognizes that success lies in the service of Hashem.
מהז טוב ומה געים, אבל לכל הפחות יתפלל עליו תפילה לפול לפני הבורא,
תפרקי התהלים של דוד המלך ע"ה מלאים תפילות, חחנונים והודיה.
היום, כל דבר שבא לו לאדם - הוא הוא כמיחרח אלו אליו ומוטלת
עליי השליחוה לפעול בו משהו ולתקנו.
כמו כן. כששומע בשורה טובה על חבירו, צריך לשמוח עמו. דבר וה למדנו
שהאבות והאמהות הקדוטים לא היתה להם אפילו מחשכה אחרתח רק כל
החבבר צריכים לשמוח עמו ולהודוח להד על אותו טוכ שגמל עם החבר.


[^0]:    35
    According to the Imrei Emes, Noach hed prayed only on behalf of his family. He had concluded that his generation was unworthy of being saved, because their sins were so grave. But even if a Jew feels his pravers will not be answered, he must make an effort to do what he can with his prayers. If Noach had unleashed the power of praver on behalf of the generation. they would all have been saved. (Pnei Menachem, Noach 5753)

