# Haight of Hfospitality 

## Rav Belsky ~ Einei Yismad

וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום $\neg$ And Hashem appeared to [Avraham] in the plains of Mamreh while he was sitting at the entrance of the tent in the heat of the day. (Bereishis 18:1)
[ ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך] And [Avraham] said, "My Lord, please, if I have found favor in Your eyes, please pass not by Your servant. (Bereishis 18:3)


פערי צדיק (מאמר מסרון) מדייק מה שמאינו
3 שהמורה כמנה דוקא מעשה מה של של

 צחקד במה שנוגע להמקצל, והלא דנר הוא.
 חשרת מים" אנו מבקשים גשמים מזכותו של יצחק אשר נולד בבשורת ״יוקח נא מעט
 שנולד יצחק- כפי שיובאו להלן דברי ה״ילקוט ראובני". * ויש לעיין במה מתייחר מעשה זה יותר משאר מעשי החסד שעשה אברהם אבינו בכל ימי חייו, שבזכותו זכה ליצחק. על הפסוק ״ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלותי היתה לי ערנה״



 ואיהי לא ידעית דקבלה עליה לעשות גמ"ח בהכנסת אורחים, מיד איתערא חסד ורחמים דלעילא ואתגזר למהוי ליה ברא״ ע״ ע״ בוּ מבואר בדבריו ב׳ יסודות. רואים שכח התפלה הואר מכות

 במידת החסד - אשר רק בעטיה זכתה לבן. גם כאן ראוי להבין מהו המיוחד

במעשה זוה.
 הקדושים... חג הפסח - הוא מזכות רו של של אברהם שנאמר לושי ועשי עוגות ובפסח היה. פירוש הדבר שבחג הפסח זכו ישראל לגילוי חסד מיוחד, ולחסד
 וראוי להבין מדוע מידת ״חסד לאברהם מער מתאפיינת במיוחד דוקא במעשה זה. ובפרט שמעשה זה לא יצא כלל אל הפועל שהרי מלאכים היו וגם העיסה עוד מצינו דברים בהגדרת יחודיותו של ״חסד לאברהם״ באבות דרבי נתן
"איוב עשה ד’ פתחים לביתו כדי שלא יהיו עניין מצטערים להקיף את כל וכי הבית, הבא מצפון יכנס דרכו, הבא בדרום יכנס דרכו וכן לכל רוח... והיו ענים משים משיחים מה אוכלים ושותים בתוך ביתו של איוב, וכשנפגשו זוה בזה אומר
 איוב (ואומר זה לזה כך נתן לי איוב) וכשבאו עליו פורענות הגדול אמר אמר לפני אלו

 ורוֹהה בתוך ביתך. את שדרכו לאכול בשר - האכלתו בשר. את שדרכו לשתות

יין, השקיתו יין. אבל אברהם לא עשה כן, אלא יושב ומהרר בעולם, וכשימצא אורחים




וכל הבא נכנס אוכל ושותה וברך לשמים, לפיכך נעשית לו נחת רוח״, ע״ ע״
וישש להבין את לשון חז״ל אתה לא הגעת לחצי שיעור של אברהם, הלא הא
 אתה מצוה עליו לעשרו. ״אשר יחסר״ אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו״,
ע״ש.


כנ, לכאורה נקרא הדבר שאיוב עשה שיעור שלם ואברההם עשה לפנים משורת הדין, מדוע נקרא הדבר בפי חז״ל - שאיוב עשה פחות מחצי שיעור של אברהם.

## R. Belsky

Avraham Avinu's quality of kindness, his middah of chessed, could be understood on many levels. First, we see that hachnasas orchim represents the full manifestation of the attribute of gemilus chassadim, which is counted as one of the three pillars on which the world was established. "על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות On three things the world stands: On the Torah, on the Service, and on loving-kindness" (Avos 1:2). The Torah is replete with acts of kindness. Chazal tell us (Sotah 14a), "The Torah begins with an act of kindness, and it ends with an act of kindness. It begins with an act of kindness, And Hashem, God, made for Adam and his wife garments of hide, and He dressed them' (Bereishis 3:21). It ends with kindness 'iיקבור אותו בגיא And He buried him [Moshe] in the valley' (Devarim 34:6)." Additionally, every mitzvah ben adam lechaveiro, the commandments governing the relationship between people, can be understood as a formal expression of kindness. Avraham Avinu thus perfected his level of loving-kindness through the performance of exemplary hospitality.

In a deeper sense, loving-kindness is called a derech Hashem, one of the pathways of the Ribbono Shel Olam. We have already discussed in some detail how Avraham Avinu performed a double service by dedicating his life to chessed. On a simple level, he reflected his Creator with every movement. Avraham Avinu represented Godliness in the world by emulating HaKadosh Baruch Hu to the extent a human being is capable, and this included actively providing for the welfare of the inhabitants of the earth. In this sense, he was a living example of tzelem Elokim, the Divine image.

## $M$

שורש ההבדלים בזה שמכח החיוב של ״ואהבת לרעך כמוך״ - כשאין למי להיטיב, אין דין לצאת בחום היום, שהרי אין אנשים ואין עם מי להיט כיטיב, מדין ״ואהבת לרעך כמוך" - יש דין של כדי מחסורו ולא יותר. ומוכח מכך שרח שהנהגתו

 ברא הקב״ה את העולם, כדי ליצור אפשרות של הטבה, כך הכ התדבקות במידותיו הביאה את אברהם אבינו לחפש - איך להרחיב את אפשרויות


 בככלל ואהבת לרעך כמוך (עי׳ ברמב־ן שם). אולם ב״מה הוא אוא אף אתה״ אין לדבר גבול ודו״ק. שכן כל חסדו נבע ממהלך של דביקות בהקב״ה - מה הוא אף אתה, ולכן איהא באבדר״נ - שאיוב "לא הגיע לחצי שיעור״ מחסדו של אברהם.

$$
2 \gamma I N D, 10 n 14
$$

לפי״ץ יש להבין מה דאיתא בגמ' (שבת קכז): ״אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה״, והבביאור בזה שלמרות שקבלת פני השכינה היא דבר נשגב מאד, עריין אין בזה התדבקות במידותיו של הקב״ה,
 היא הליכה בדרכיו של הקב״ה ודביקות של מה הוא אף אתה.

והנה יש לשאול לכאורה אם רצה הקב״ה לתת לא״א את חפצו לעשות חסד, מדוע לא הכניס חמה לנרתיקה כדי שיו ליוכלו להגיע אורחים - בשר ודם. אולם לפי האמור יש לומר שהקב״ה רצה לנסות את אברהם במדרגה המיוחדת של ״והלכת בדרכיו״ ומדרגה זו באה לידי ביטוי דוקא באופן הזה של כחום היום כאשר מצד הטבע אין אורחים ואין חיובים של בין ארם לחבירא באירו, האם אברהם אבינו יחפש את הדבקות של התברב **** ואכך אברהם אבינו גילה בתשוקתו העזה לאורחים ובמסירות נפשו לקבלם
 שבו ובכך שהוא מגלה על כל דרכו של א"א שהחס מיח שער שעשה הוא במהלך של

## Midot ~ R. Feldbrand

*As long as Avrohom lived, he was Hashem's chessed representative in this world. (Sefer HaBahir, cited in Ishei HaTanach) His hospitality included giving food and drink, accompanying people, and giving them a place to sleep. In Avrohom's home, everyone was given everything they requested. (Avrohom planted the Eishel. The letters can be reversed to spell she 'al, which means "ask.") (Midrash Tanchuma)

When cooking or cleaning, giving someone a lift, teaching, keeping someone company, or cheering someone up, remind yourself that you are sustaining creation and cleaving to the Creator by doing chessed with His children.
 שנתבאר, וכיון שכאן היה גילוי על כל דרכו של של אברהם אבינו, שזוד

 שמעשה המלאכים מגלה על כל דרכם של אברהם ושרה ולכן בהספידו או שרה הדגיש א״א רק את מעשה זה - ״חגרה בעוז מותניה״. ולכן גם הבקשז וֹאז היא מזכות ״הנולד בבשורח יוכח נא מעט מים״. [ענין נוסף מודגש בזה, ד״יוקו
 הכנסת האורחים כחום היום, היה בו משום גילוי על מדרגה מיוחדת וגבוהה רכה ותר בחסדים של אברהם אבינו וגם של שרה ועל כן רבו הפירות אשר נולדו rמנו.
אברהם ושרה זכו ליצחק, חג הפסח שרשו בחסד זה כמו שהו שובא מוֹא מדברי הטור, ואף המן השליו, הבאר וענני הכבוד בתקופת המדבר ינקו מזכות זו


אברדם אבינו בימי חייו.

המלאך ״ולא משכח וגו׳ ממני״י, הינו מממי
 מאי הוא המלאן שנוכרא ממעשה המאוה של של

 נמפארמ שלמה על הפזמון ״מלאליס ימפזון״, כי מה יש למלאך לפחוד מיוס הדין, כמוֹ מדנריס מלאו המנלאכיס שנצראו ממעשה המאוומ של בני ישראל, וניוס הדין ממשמשין

 מיום הרין, חה כוונם המלאןך כאן, שאלע״ה משש שהראון לא היא נשל המימומ ומִסר עדצין עשיז נפועל, ולזה אמר המלאךך ״ממני״״, ממני מראה שהי נשלימומ עד כדי עשיז. [ויש לאחין עוד, עפ״י המבואר נספרי קודש (ערני נמל פי פל מקמ) כי מראון והמחשבה נברם הנשמה של של המלאןך ומהמעשה נצרל הגוף, וכאן שכון שכי ראון עו עד שהי׳ נחשנ לעשי, י״ל דנברל גם הגוף חה הכונה ממני, שהרי אמה רואה שננרא גופו של המלאך].

עד"ז מנאר הפרי צדיק, מה שהמורה כמנה


 וכצנצך לעשומו, ולא כ' נמעשין, שצריך להיומ הרצין לעשומ, והראון צריך להיומ בשלימומ,




זה סימן שמסר כי' נראונו, [סוֹן ממקומומ,

 כך שיהא נגשם נמועל וצמעשהז. כנר אמרנו







 <אבמדה״ד, שהפי' דנממשנה נשאר מדמ הדין,



 שיהיו נשלימומ, פע זה הלימוד מפרשמינו עד




## 25

## (19-26) م/ק

21 לצנך בחמך לו״, ואמר הרני ר' צונם

 המסד כנ״ל, רק שנוגע לו לעצמו הצער, ויש ולי
 התודה עצה שימן לו מקודס נמינה מ', ועי״ין ילך ממנו הצער, ומהי׳ הנמינה השני' מצד מדת המסד, והשפעה מאד הנומן, חו וח כונמ

 לו, 7הי״נו שלא מהי' הנמינה מצ7 שהדצר

נוגע ל3צו ומרגיש אער צלנוי, דק ימן מא7 מדת המס7,


בפר צדיק אימא על ענין וה יסוד נפלמא, ויכולין על פי דנריו לפו לקשר מסילמ הפרשה עס סופו עס פרשמ העקידה. נפרשמ




 אן בשעח הדינור כי הכונה הוא הענהו ולא

 צממשצמו כבר נגמר כאילו עשאה, אן נמברו מי די צהעלאה. אנרהס אבינו עשה אמ פעולת

 עי"וז 3 היצ צוכך לפעולמ השמיטה לממעשה.
 כמעשה בלי הוכחה נעולס העשי, לכן כלת כמה
 ואמר לו המלאך שכנר נחקיחס כל כלו העקידה

 שמיטה. המלצי״ס כמנ לפרש מה שאמל

על פי האמור יובנו הדברים. הכנסת אורחים זו של אברהם ושרה מתייחדת
בשייכותה הברורה לחסד - שאינו רק פעולה של בין אדם לחברו, אלא מעשה 19 ונלמם יש מדיוק וה לצמוד סיוע לדבני האני מור נמשונה (סו״מ מי מי״ט ממורש וי), שדן שם למה בצזקה לאין ני״ר יורדין ננכסיו לגצום האדקה שממוינ מתד היומו צן העיר, ומסניר שם עמי״ך המהר״ל נשילוח הקן שמימא נמשנה האומר על קן צפון יגיעו רממין משמחקין אומו, שעושה מדומיו של הקצ״"ה רממיס ואינס ל3ל גוירומ, ומנאר המהכ״״



 דנוק צמדומיו של הקצ"יה. ועס"ו מנאר

 עי״וז עושה הוא הפעולה של רחמיס, ולמין המאוה מת7 קנלמ המקצל, לאל״ב עושה מצומיו של הקצ״יה רחמיס ואינס 636 גירומ, דמת7 המקצל הכי יש הרנה דרכים ומשנונומ למקוס, ולין המאוה מתד רממנומו של הקצ״״ה על המקצנ, רק שהאדס ימן ממונו להולולת, ועי״וז עושה מעשה של רחמיס והוא דצוק נמדומיו של הקצ״יה, וממילא אס יה יהי הדין שני״ד יורדין לנכסיו והוא ליעו נומן מעצמו, הרי מהי פל הצדקה רק מצד המקצל, ולין כלן קיוס ענין זה שיש צממוה של צלדקה עי״יש דנריו הנעימים לענין רכימ ג״ב. והרברים מנוארים עפ״י מה ששמעמי מס6מ״״ו זלנה״״ה לנמר המילוק
נין סקר של נס למסר של אנדהס, ריש מסר בושי מרגיש צערו של המקצל, ונוגע לו צנפשו עד
 65מימ 20


放 מנינו הוא צי׳ מרכנה למדת הסקד, שעשה
 רסום של הקצ"ה, שראונו הפשוע הי לי להטיב人

 הנומן הרוצה להשפיע מת7 מדמ המסרד. וצזה
 לראומ מס יש עוכר ושכ, ולכמורה מה הי
 מין מי שאוין למסד, למה לו להצטער, לך חשנון זה הוא אמת אס כל הסקד הוא מת7




## 

 האחת, שתוכנה ותכליתה שייכים לאדם שיואומר מעט ועו לושה הרבהי, והיינו "מדרך המוסר והחסידות" להמעיט בכל מה שיכול את מה שהוא עושה. וזהו
 בהתרברבות וגאווה, אף שמתכוונים לעשות הרבה. והבחינה השניה, היותר עמוקה, היא ביחס ליימקבל הטובהיי - וכפי שנלמד מהקבייה שאומר מעט ועושה הרבה, וכלפי הקב״ה הרי לא שייך בחינה של צניעות. ומזה יש ללמוד שעומק מידה זו הוא להעניק למקבל ההטבה את ההרגשה כאילו אין כל מאמץ וטורח לעשות לו הטובה ואין זה אלא דבר פעוט וחסר ערך - כדי להקל עליו לקבל את הטובה. שהרי בקבלת לחם חסד אין זו הרגשה נעימה כלל ועיקר, ויש בה בושה. ומחסדי הי שנותן את הטובה ״בהבלעלה״״ כדי שמקבל הטובה לא ירגיש שנותנים לו כל כך הרבה. וזהו בכלל מצות ״והלכת בדרכיו״, להשכיל לדאוג לכך שהמקבל ירגיש כמה שפחות שנותנים לו, והדרך לקיים זאת כאשר למר "אומרים מעט״, ובכך ניתנת למקבל התחושה שכביכול ההטבה מועטת ואין בה

טורח גדִול, אף שבפועל "עושים הרבהיי.

33 33אילו דרכם הצנועה של הצדיקים, וכפי שנלמד ממעשיהס של גדולי העולם - להמעיט ולא להבליט את שבכוונתם לעשות, ולהעניק למקבל הטובה אתת הרגשה כאילו כל מה שנעשה בעמל וטורח לכבד ולתת לזולת אינו אלא דבר פעוט וקטן רק "מעט מים״ ו״פת לחם״ ולא יותר, כדי שלא ירגיש אי נעימות בקבלת הטובה, וכמו שנתבאר. וחיוב זה המוטל על כל אחד ואחד, כפי שאמר

שמאי ״יאמור מעט ועשה הרבהי.

## Kindness- R. Pliskin

enjoy what we are doing or we feel that this is the right thing to do. Doing more than you have been asked will enable the recipient of your kindness to feel better about all that you have done for him before, are doing now, and will do for him in the future. The extra thing you do could be a relatively minor thing, but the benefits are major
> - I asked bim to lend me $\$ 500.1$ was overwhelmed when on bis own be offered $\$ 2,000$, and be told me, "Thank you for asking It's my pleasure.
> - I asked my friends if I could stay at their bome for a few days. They told me their bouse was available for even a month. The entire week I was their guest I felt totally at bome.
> - I asked my neighbor if she could watch my children for a couple of bours so I could rest. My neigbbor offered to bave them stay overnight so I could get a good night's sleep. I felt grateful beyond words.
> - I asked a few questions about bow to use my new computer I was treated to a full three-bour lesson.
> - I asked for a lift and expected to walk from my neighbor's bouse to my own Instead, the driver went out of bis way to take me all the way home.
 אברהם אבינו הוא המרכבה למידת החסד - "חסד לאברהם", וענין החסד הוא התפשטות החסד בלי גבולות. היפך מידת החסד אינו קמצנות, אלא צמצום'. בדרך כלל כאשר בא אורח, מכבדים אותו כפי חשיבותו. אינו דומה אירוח אדם רגיל מההמון, לאירוח אדם מכובד מאוד שמכינים לכבודו הכנה מיוחדת. דבר זה באמת הוא ממידת הצמצום, שהרי גם לאדם פשוט יש אפשרות להכין יותר, אלא מצמצמים את גודל ההכנה לכל אחד כפי מדרגתו.
 לו באותו יום אורח חשוב כמו משה רבינו ע״ה, היה מכין לכבודו בדיוק את אותה הסעודה שהכין לכבוד הערבים השפלים, מפני שלא היה במציאות מה להוסיף, וזה המובן הנכון של חסד - רחבות בלי צמצום כלל!
 מידת החסד בטהרתה. זוהי נתינה 'בדין'! רק אם נותנים בלי גבול ובלי חשבון לכל אחד, זהו חסד אמיתי.

 מכם מאֹחר שעכרתם עלו לפכודי:

העהגה חשובה בענין החסר רואים אנו כאן, שכשעושים טובה ליהודי,
 שנוטל ממנו, ולא שירגיש שהנותן עושה עמו טובה במה שגותן לו, וכפי
 עושים עמו טובה.
צרצ צריכים ליזהר בזה, שלא לתת לשני הרגשה שהוא הנצרך, וכמו שמבואר בחז"ל (בבא בתרא דף ט ע״ב), שהנותן פיתו לעני מתברך
בשש ברכות, והמפייסו - בי״א ברכות, ומשמע (ע״ש בתוס׳ ד״ה והמפייסו)
 וגם יתן לו לאכול - יזכה לתשעִ-עשרה ברכות.
דוףףר לי שפעם אחת הלכתי לבקר את הגה״צ רבי דוד מושקוביץ זצ״ל,


 שכביכול אני הוא זה שעושה לו טובה באכילתי אצלו.
 ובלוט כתיב (להלן י״ט ג׳) ומצות אסה. וטעם הדבר שאו שאברהם הכין לחם






 מתוסטח שבת. ולא כן זה שהאורח אין חביב עליו, וכש״ב אם החא למשא עליו, אז לו לו הוא משתפק באיזה צת שהיא שהוא אצלוי, וצאחו ממנו הוא לו לו לנחת רוח רוח.


 אפה מצוה שדרוש וֹמן מועט, כדי שיאכלו מהר וילכו להם. Rav Yisroel Salanter defined chessed as doing what the other person desires. It is up to us to ascertain what each person truly Midot wants. The art of chesed is doing kindness without causing embarrassment to the recipient. It means considering the physical and emotional needs of our friends. Don't impose a second helping on your guest if she is watching her weight or when he wants to leave in time to drive home before dark.

30



 מלכים בו סעדו כל חשובי ונכבדי ביתו [כמבואר בדברי הרמבין פסוק ו, עייש].

ב. ב. ביאור מידה זו שהצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה כתב רבנו יונו אונה



 חמאה וחלב ובן הבקר וגוי. פיו אחר אמור מעט ועשה הרבה הוא מוא מידת עליונות,








ולחשב בדבר ולתת את לבו כי שכר גדול יהיה לו מפני הבטחות", עכי".

## את דרכו בחים רק אם יותאם לרצון העליון. יראת שמים היא מערכת הכוּ הבקרה


 תרשע הרבה״. לא הצדקות היא הערך העליון, כשם שלא הרשעות הינה תינה כזו. לכל זמן ולכל עת, אך הכלל הגדול המנחה הוא (שם, יח): "טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח ידך, כי ירא אלוא אוקים יצא את כולם". הערך המוחלט היחיד הקיים בבריאה הוא רק יראת שמים.


 מוכן היה אפילו לעקוד את בט על גבי המזבח, אם זהו רצון העליון לואי אפשר שלפי עין בשר ודם מעשה אכזרי הוא וה וה, אולם כאשר העקר וארון הוא הוא לשמור דרך ה', רק רצון ה' הוא הקובע ואליו נכנע האדם. כל זה נכלל בצוואה שהשאיר אברהם אביט לבניו ולביתו אחריו. צוואה

קדושה זו מחחבת את כולט ומי יתן ונעמוד בהצלחה במשימת חחם זו.

## 

 במצוה ומקיים בזה רצונו של מקום, לכן מבקש הוא שוא שאפילו בזמן כזוד "אל נא תעבור מעל עבדך", הישאר נא עא עמי.
על ידי תפילות אלו זוכה האדם שקיום המצוות ירומם אותו לדביקוי גבוהה יותר בבוראו.

## Einei Yisrael

More specifically, Avraham Avinu trained the world to see the kindness of Hashem in every aspect of Creation, through the undivided attention he gave to the needs of his guests. This is a third and deeper level of understanding the quality of loving-kindness, for the nature of gemilus chassadim is that it serves to raise those who receive it to the awareness of the One Who brought the world into existence, Who bestows His kindness upon the world at every singe moment.

He demonstrated to his guests, and to the entire world, the tangible Presence of HaKadosh Baruch Hu , and how strongly and solidly He manifests His Presence through all the chassadim that He performs. In this way, Avraham Avinu, "Called out in the Name of Hashem" (Bereishis 12:8), causing the Name of Hashem to become known in the world, "ה' אלקי השמים ואלקי הארץ - Hashem, the God of the Heavens and the God of the earth." (Bereishis 24:3)

The quality of chessed is fundamental to the role of the Jewish nation. We are collectively called, "רחמנים בישנים וגומלי חסדים - merciful, humble, and performers of kindness" (Yevamos 79a). According to the Gemara, a person who demonstrates these middos proves his attachment to the Jewish people.

Rashi (Bereishis 18:1) writes, "'וירא אליו ה - And Hashem appeared to him - to visit the sick. Rebbi Chama the son of Rebbi Chanina said: It was the third day after his circumcision, and HaKadosh Baruch Hu came to ask regarding his welfare." Rashi is teaching us an important lesson. One of the many forms of chessed is bikur cholim, visiting the sick. It is listed in the Baraisa that we recite each morning after birkas HaTorah: "These are the deeds for which a man consumes their interest in this world, yet the principal remains for the Next World: Gemilus chassadim, hachnasas orchim, bikur cholim, hachnasas kallah, u'levyas hameis - The bestowal of kindness, taking in guests, visiting the sick, taking in the bride, and accompanying the dead." We discover then, that the Ribbono Shel Olam's appearance to Avraham Avinu took place specifically through an act of chessed.
4 This is no coincidence. It is intimately related to Avraham Avinu's subsequent act of chessed to the three travelers. Just as HaKadosh

37 אולם קיים הבדל תהומי בין יהודי לגוי. הגוי תמיד נותן לפי פרופורציות


 עבור יהודי חולה נזקק וכיוצ״ב. דבר כזה יתכן רק אם אצל יהודי, וזוהי ההגדרה

האמיתית של ״חסד".
דוגמא נוספת לענין זה: לאנשים זרים ואפילו שכנים שלא נפגשים עמם כל כל מהג
 צורת חסד אמיתי: התנהגות נאותה תמידית, ולא בהזדמנות מיוחדת חדפעממית. גם בעבודת ה' קיים מושג של ״חסד", ולעומתו ״דין". אדם נוטל לידו כוס ושו משקה קר ביום חם ולוהט. הוא מברך את הברכה בחפזה ושותה מיד. אם ישאלוהו: 'מדוע אינו מברך בצורה מתונה יותר'? יענה: 'הרי אדם חרדי אני ושי והנני מברך מאה ברכות ליום, בשנה ישנם שלוש מאות ששים וחמש ימים, נמצא כי כי הנני מבחך כשלושים וחמש אלף ברכות במשך השנה, ומאחר ובעזהשי״ת מקווה אני לחיות כמאה שנה, הרי שבמשך ימי חי בי אברך כשל כלוש וחל וחצי מליון ברכות,
 היחודיות הטמונה בברכה זו שבגללה אברך אותה במתינות ובכוונה הראויה'?! זוהי דוגמא להנהגה של ״דיץ" - מדידת ערכה היחסי של הברכה לעומת שאר הברכות שעל פי עח זה ייקבע היחס כלפיה. חסד אמיתי הנו הנהגה ראויה בכל עת ובכל שעה ללא גבול ומידה, בין בקיום

המצוות ובין בעניינים, שבין אזם לחבירוֹ
 במידת החסד, לא במקרה חברו להם יחדיו באתשיותו, אלא שלשניהם נקודת מוצא משותפת. שגב אמונתו הכתיב לו להתחסד עם הבריות, ואותה הטבה עצמה הגבירה עוד יותר את דביקותו בבורא. אכן, מעשי חסד שטבעים מתוך עומק האמונה בבורא, כפי שנעשו בנו בידי

אברהם, שונים הם שוני רב מאלו הנובעים ממניעים אטושחים גרידא. לא זו בלבד שחסד הקשור באמונה יש לו מימד עמוק יותר ער שהוא פורץ כל מיגבלות, כדרך שמציט אצל אברהם, אלא שחסד כזה יש לו יכולת קיום מתמשך. יחסי חברה תקינים הינם אאים כשלעצמם, אולם אין בהם הכח להחזיק


באינטרסים אטככים של אדם, או אז נודע מה חלו חלשים ורים ורופפים הם. עקרון זה לימד אכרהם אביט בעצמו. כאשר הוכיחו אבימלך מלך גרר על
 אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתרי".

 מה בהירה הגדרתו הקולעת של המלבי״ם (לפסוק זה):
 ישרחם, והרגיל את עצמו במידות טובות על פי עצת שכלו, בכל זאת לא נוכל
 שתמיד יגבר שכלו על תאוותו, כי בהיםך... באק רואה, אז גם שכלו ילך שולל לרצוח ולנאוף ולעשות כל רעו רק כח אחר נמצא בנטש הארם אשר בו נוכל לבטוח שלא נחטא, והיא מיא מידת היראה השתולה בנעש... עת תמלא הנפש משראת אלקיקים המשקיף על על נגלהו ונסתריו... אז גם עת יגבר עליו יצרו, חרא ויבוש מהמלך הגדול... ודהר מעשות רע.
המציאות מלמדת כי אי אפשר לסמוך בצורה מוחלטת על רגשותיו של

 אדם עצמו אפשר לפוגשו מלא משטמה וזעם ער שהוא מוכן אפילו להרוג את

 מידות שמוצאן באנטש בלבד.
 כאשר הארם יודע לכוף את שרירות לבו בפני הרצון האלוקוקי, רק אז מקוֹ מקללים כל מעשיו מסגרת מחחיכת שבשום פנים אי אפשר לחררוג ממנה. כאשר נקודת המוצא היא ההכרה של חובת האדם בעולמו, או אז מושם מחסום לאו לוצריו של
 משל למה הדבר דומה? לשעון. גם אם יעטד אדם שעון משוכל בוּ ביותר ומדויק להפלא, זוה לא יורה לו את השעה האמיתית, אלא אם כן יכוון מלכתחילֹה בהתאם לזו. מצפרו של אדח אח הריא רחוזצרו מחריל לדירחח לאםח

## 45 Elinei Yismel

Baruch Hu revealed His Presence to Avraham Avinu through chessed, so too, Avraham Avinu would bring awareness of the Ribbono Shel Olam to the world through chessed.

There are different levels of chassadim that HaKadosh Baruch Hu performs. The Chovos HaLevavos mentions three levels of kindness in the section entitled Shaar HaBechinah. The first level includes basic kindnesses granted equally to all. One example of these broad-based kindnesses is the development of a fetus and its gradual maturation, and the way in which He ensures infants receive the care they need. These are miracles that Hashem performs daily in the lives of billions of human beings, and even animals.

Furthermore, HaKadosh Baruch Hu has performed specific chas sadim for the Jewish people that reflect His unique relationship to them. The miracles of yetzias Mitzrayim and the Clouds of Glory that protected Klal Yisroel throughout their wanderings in the Desert are two examples of this.

The third, most intimate level of kindness, is the attention HaKadosh Baruch Hu gives to an individual. Hashem provides for each person's needs in a very precise way. Thus, every individual receives untold kindness from his Creator, personally tailored to his exact requirements.

Avraham Avinu reflected each of these levels of kindness in his own life. There was the general chessed that he did by bringing the world at large to an appreciation of Hashem's existence through the wonders of nature. Avraham also instructed his household in the ways of HaKadosh Baruch Hu , allowing them to perceive the special relationship they had with Him. The highest level of chessed was revealed to Avraham Avinu when HaKadosh Baruch Hu came to comfort him. The concern and intimacy Hashem showed Avraham Avinu on the most painful day after his circumcision demonstrated that Hashem can be seen by an individual through the personal experience of His kindness. For Avraham Avinu, that display of kindness was a revelation of Hashem Himself, a new level of prophetic insight.

Avraham Avinu responded to the prophetic vision of kindness by incorporating it into the kindness he would bestow on others. In this 46
context, Avraham Avinu's taking leave of HaKadosh Baruch Hu was nothing other than his carrying out of the nevuah of bikur cholim which revealed to him the depth of HaKadosh Baruch Hus concern for each individual. Avraham Avinu was essentiàlly saying, "I understand the message, I will now relay it to the world." Having undergone bris milah, Avraham Avinu was now worthy of receiving the Divine Presence on an unprecedented level of intensity. This further increased his power to transmit the revelation of Hashem to the world.
This explains the attention to personal detail that Avraham Avinu lavished on his three guests. "יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת - Take, please, a little water and wash your feet, and rest under the tree and I shall get a loaf of bread and you may satiate yourselves" (Bereishis 18:4-5). Avraham rushed to serve them. "וימהר אברהם האהלה אל שרה - And Avraham rushed to the tent, to Sarah" (verse 6), and instructed her to quickly make loaves. Then, "ואל הבקר - Avraham ran to the cattle and took a good and tender calf" (verse 7). From beginning to end, Avraham Avinu took measures to assure that his guests would be comfortable and not have to wait longer than necessary. The honor, care and attention were all part of the new level of Divine revelation that Avraham Avinu was now capable of reproducing through his chessed.

Indeed, if one studies this parshah intently, he will discover the recipe for performing hachnasas orchim to its fullest extent. Hospitality is not simply providing a meal and a bed to a tired and hungry traveler. It is much more than that. The host is capable of restoring the $x$ soul as well as the body of his guests. He can rekindle the hope and self-respect of a lonely traveler, and provide him with the emotional fortitude to face any difficulties he may encounter.

The capacity to create a Kiddush Hashem, a sanctification of God's Name, through a sincere act of chessed is not limited to Avraham Avinu. Every Jew has this potential, even today.

Midot
A person who recognizes the tremendous chessed that Hashem does for him at every moment of every day will be filled with an overwhelming love of his Creator, and will likewise be filled with a strong desire to emulate this overpowering chessed.

## 48

When two Jews meet, something good should result for a third (Rabbi Yosef Yitzchok of Lubavitch)
 א. מצוה להכניס אורחים, והיא בכלל גמילות חסדיםרצה בקיום מצוה זו מקיימים גם את מצוות "ואהבת לרעך"רצו

ו״והלכת בדרכיו"י: גדרי המצוה הם כפי הגדרים שנתבארו לעילרצו בפרק א ובפרק ג.

## שיעור המצוה

ב. הכנסת אורחים היא מהמצוות שאין להן שיעור, דהיינו שהטורח שטורח המארח בגופו עבור האורח, כגון ללוותו, אין לו שיעור. אולס מאידך, יש שיעור להוצאות הממוניות שמוצ בוציאים לעות עבור האורח העני, ושיעורו ככל מצוות יצדקהי, עד חומש

ממונורצח


- "יוסי, הכן בבקשה כוס קפה לאורחים". אם כוונת האב לחנך

 יותר מבשלוחו'. אמנם, לפעמים בקשה זו נובעת מכך שהא שהאב רוצה לשהות מבת ולשוחח עם האורחים, ולא להשאח לתירם לבד בשעת הכנת הקפה, גם במקרה זה זוהי הנהגה נכונה, כי היא

נעשית לצורך קיום המצוה.
51
סבר פנים יפות
ז. חשוב יותר מהמאכל שנותן לאורחים, וגם השכר על כך גדול יותר־

 רצויים בעיניו. ואם יש בלבו דאגה, יכסנה בפניהם


מהירות

וכן לדורות, נהגו לבחון את הכלה, עד כמה היא מצטיינת במידה זו, ובהתאם לכך היא נחשבת לראויה לכישואין עם חתך מובחר.

## - דוחה פורענות

נ. גדולה מצוות הכנסת אורחים שבזכותה הקבי״ה מעלים עין מלשלם לרשע את גמולו שסו

א. א. בזכות מצִוות הכנסת אורחים אפשר לזכות להשראת השכינהשסו. Midot

- When the Bais HaMikdash existed, the altar atoned for man's sins. Now his table serves that purpose. (Chagigah 27) His table atones, as he offers hospitality to strangers. (Rashi Ibid; Mishnah Berurah 167.30)

If we truly appreciated the power of this mitzvah, we would be standing on the street corner looking for guests. One known reward for offering hospitality to strangers is having children. Avrohom originally was akin to a sterile tree. After planting the Eishel, he was notified that his tree would be revitalized and he would have a child. ?
ficale pen'r uren pep





 תעולם אבד ר״ל כי כר העולם אורחים הם לגבי הש"י, כאורח נטה ברוו כי גרים אנחנו וכוּ ".
 בעולם, וממילא נכנע לבו, ואלו הקבלֹ סני השכינה - עם כל הזכות שבדבר - עלולת
 מאסתם את ה׳ אששר בקרבכם .אס לא שנטעתי שכינח׳ ביניכם לא גבה לבבכם ליכנס זכל הדברים הללו". ויסוד זה למדנו מאברהם ראשון הצנוים, שביקש מהשי״ח שישרה שכינחו צליו תמיד, באמרו: אל נא תעבור מעל עבדך, וצשה פצולה בכיוון זוה ״וירץ לקראתם מסתחת

 המסלקח אח השכינה, ולפיכך דבק בענוה שעליה נאמר ,,ואח דכא״״, ואמרו (סוטה ה',

## Einei ýisrnei

Chazal speak about Moshe Rabbeinu's ascent to the Heavens to receive the Torah. The angels protested, saying, since the Torah is the priceless hidden treasure, why should it be given to a man of flesh and blood? The Gemara explains how Moshe Rabbeinu defended the decision to give the Torah to humankind. There is a Midrash,' ${ }^{\text {, }}$ however,

$$
\begin{aligned}
& \text { which says that HaKadosh Baruch Hu Himself defended His decision } \\
& \text { and asked the angels: How can you suggest that the Torah remain in } \\
& \text { Heaven when you yourselves ate basar vechalav, milk and meat, in } \\
& \text { the tent of Avraham Avinu? }
\end{aligned}
$$

In a much deeper sense, HaKadosh Baruch Hu was saying some70 thing very different. He was reminding the angels of the experience of eating in the house of Avraham Avinu, the first Jew. They had come to bestow a brachah, but came away elevated from the powerful revelation of the Divine Presence they encountered there. The house of Avraham Avinu was a veritable mishkan, a tabernacle to Hashem, where even an angel could be inspired to a greater awareness of HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu wished to impress upon the angels the impact that the Torah could have if it were brought to the lower world. A home with Torah at its heart was an experience even malachim could not forget. Imagine the impact it could have on the human beings who may be privileged to enter.
 לדרכם, וכמו שאמר אברהס אבינו לאורחים ״אאזר תעבורו,״שיכ"

56 אלא יקבל אורחים, ויאכילם מאכלים פשוטים - דרך זו עדיפה מאשר שלא יכניס אורחים כללשיח.

 עוגות, שתיה ואף המנה העיקרית פשוֹתוטה. טער טענות אלו גורמות



אם כן תיגרם בושה גדולה לבעלת הבית)
לינה
כ. אם רצו האורחים ללון, ישכיבם במטות נאות ונוחות כפי הראוי להם, וגדולה מנוחת העי העיף כשה כהוא ישן במצעים
 הייתי רוצה שיכבדני ויאכילני וישקני ויתן לי לינה טובה, אעשה

לו כן גם אני שכג

## מצוה ללוות אורחים

כא. מצוה ללוות את האורח בצאתו לדרך.
שכר מצוה זו גדול יותר מכל שאר חלקי מצי מצוות הכנסת אורחים,
 עוברי דרכים, משקה אותם ומלוה אותם שכד . אפילו המלוה את חברו ארבע אמות יש לו שכר הרבה.

The mitzvah of hospitality is greater than receiving the Divine Presence, and escorting (the guests when they leave) is greater than hospitality. It is greater than all other mitzvos of kindness. (Rambam, Hilchos Aveil 14: 2)


מצוה לתור אחר אורחים

 לדבר אליהם דברים רכים ולשכנעם שיואילו לבוא שלה.

## 61 המזמין את חברו

לה..מצות יהכנסת אורחיםי קיימת כשבאו אורחים מחוץ לעיִּ ונתארחו בביתו, או כשנתארחו אצל אחרים ומזמינם אליו שמי,

62 אולם המזמין את חברו שבאותה העירש שמ לסעוד בביתו, אינו
 חברו לכבוד אורח אחר הבא אצלו, שאז אף חברו הוא בכלל אורחשמלת

## מידה השייכת לעם ישראל



 ולעומת זאת, יתרו, שאחז במידה זו, זכו בני בניו לישב בלשכת הגזית שסה.

