  
אומרים חכמינו זכרונם לברכה (סנהדרין מד.): "אמר רבי אבא בר זבדא: ישראל, אף על פי שחטא - ישראל הוא." ועוד אמרו חז"ל בירושלמי (סנהדרין י.): "אין כל דבר עומד בפני כל בעלי תשובה." ובמשנה (אבות ג'; י"א) מובא: "רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות, והמלבין פני חברו ברבים, והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא." ורבנו **עובדיה מברטנורא** מפרש את המילים האחרונים של המשנה כך: "**אע"פ שיש בידו תורה ומעשים טובים** - ולא חזר בתשובה מאחת מעבירות הללו שבידו, אע"פ שבאו עליו יסורים ומת ביסורים, אין לו חלק לעולם הבא. אבל אם חזר בתשובה קודם מותו, אין לך דבר שעומד בפני התשובה."   
על פי הנאמר לעיל מובן, שלא משנה עד כמה מצבו הרוחני של אדם מושפל, יכול לשוב בתשובה ותשובתו תתקבל ברצון. ולא עוד, אלא שהקב"ה **חפץ** בתשובתו של אדם הנקרא "רשע". מניין לומדים על כך? אומר הנביא (יחזקאל ל"ג; י"א): "אִם אֶחְפֹּץ בְּמוֹת הָרָשָׁע כִּי אִם בְּשׁוּב רָשָׁע מִדַּרְכּוֹ וְחָיָה שׁוּבוּ שׁוּבוּ מִדַּרְכֵיכֶם הָרָעִים וְלָמָּה תָמוּתוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל." ועוד אומר הנביא (יחזקאל י"ח; ל"ב): "כִּי לֹא אֶחְפֹּץ בְּמוֹת הַמֵּת נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה, וְהָשִׁיבוּ וִחְיוּ." ואפשר להביא עוד עשרות מאמרים מסוג זה, המוכיחים בפירוש ומבלי לחשוב מחשבה שנייה, כי בורא עולם אינו חפץ במות החוטא, אלא "בְּשׁוּב רָשָׁע מִדַּרְכּוֹ וְחָיָה."  
התורה הקדושה אכן אומרת לנו כי לא משנה לאיזה דרגה האדם הושפל, הוא יכול לחזור בתשובה, ותשובתו תתקבל בשמיים. ולא עוד, אלא שבורא עולם **חפץ בתשובתו**! אבל, היצר הרע לא ייתן לאדם לחשוב בצורה חיובית. היצר הרע שוב פעם יבא וינסה לבלבל את האדם. וכתוצאה מכך, האדם יחשוב כי אין לו תקנה, וכי לא שווה לו להתאמץ ולחזור בתשובה. ומחשבה כעין זה, הרי היא מחשבה פסולה ומוטעת!   
הקב"ה מתייחס אלינו כבנים שלו, כמו שנאמר (דברים י"ד; א'): "בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלֹקֵיכֶם." ואנו מתייחסים אל בורא עולם כאבא שבשמיים. **אנחנו אוהבים את בורא עולם, ובורא עולם אוהב אותנו**. מה היצר הרע עושה? את אהבתינו כלפי בורא עולם הופך מ**זכות** ל**חובה**, וגורם לאדם לשכוח את אהבת בוראו כלפיו. אם בורא עולם לא היה אוהב אותנו, וח"ו היה חפץ להעניש אותנו, לא היה נותן לנו את יום הכפורים. לא היה נותן לנו את האפשרות לחזור בתשובה! אבל האמת? האמת היא, שהתשובה נוצרה עוד לפני בריאת העולם! הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו נתן לנו את התרופה עוד לפני המכה – עוד לפני שהאדם חטא, כבר היה לו דרך מוכנה כדי לשוב בתשובה, וכמו שאומר רבנו יונה בספר "שערי תשובה" (השער הראשון אות א'): "מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, **כי הכין להם הדרך** לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם, לחשוך נפשם מני שחת ולהשים מעליהם אפו, **ולימדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו**." ומעתה ברור לכלנו, כי בורא עולם חפץ בתשובתנו!  
הנביא (הושע ב'; ט"ו-כ"ה) מדבר על אהבתו של בורא עולם כלפי עם ישראל: "לָכֵן הִנֵּה אָנֹכִי מְפַתֶּיהָ וְהֹלַכְתִּיהָ הַמִּדְבָּר וְדִבַּרְתִּי עַל לִבָּהּ. וְנָתַתִּי לָהּ אֶת כְּרָמֶיהָ מִשָּׁם וְאֶת עֵמֶק עָכוֹר לְפֶתַח תִּקְוָה וְעָנְתָה שָּׁמָּה כִּימֵי נְעוּרֶיהָ וִּכְיוֹם עֲלֹתָהּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה' תִּקְרְאִי אִישִׁי וְלֹא תִקְרְאִי לִי עוֹד בַּעְלִי. וַהֲסִרֹתִי אֶת שְׁמוֹת הַבְּעָלִים מִפִּיהָ וְלֹא יִזָּכְרוּ עוֹד בִּשְׁמָם. וְכָרַתִּי לָהֶם בְּרִית בַּיּוֹם הַהוּא עִם חַיַּת הַשָּׂדֶה וְעִם עוֹף הַשָּׁמַיִם וְרֶמֶשׂ הָאֲדָמָה וְקֶשֶׁת וְחֶרֶב וּמִלְחָמָה אֶשְׁבּוֹר מִן הָאָרֶץ וְהִשְׁכַּבְתִּים לָבֶטַח. וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי לְעוֹלָם וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים. וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי בֶּאֱמוּנָה וְיָדַעַתְּ אֶת ה'. וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא אֶעֱנֶה נְאֻם ה' אֶעֱנֶה אֶת הַשָּׁמָיִם וְהֵם יַעֲנוּ אֶת הָאָרֶץ. וְהָאָרֶץ תַּעֲנֶה אֶת הַדָּגָן וְאֶת הַתִּירוֹשׁ וְאֶת הַיִּצְהָר וְהֵם יַעֲנוּ אֶת יִזְרְעֶאל. וּזְרַעְתִּיהָ לִּי בָּאָרֶץ וְרִחַמְתִּי אֶת לֹא רֻחָמָה וְאָמַרְתִּי לְלֹא עַמִּי עַמִּי אַתָּה וְהוּא יֹאמַר אֱלֹהָי."  
המצב הרוחני של עם ישראל הזמן הושע הנביא לא היה כל כך מעולה (בלשון המעטה). ובכל זאת, הקב"ה מראה את אהבתו העצומה כלפי עם ישראל. הקב"ה אומר לבני ישראל, כי כל מה שעליהם לעשות זה לשוב לה' יתברך, ויתקיים בהם הפסוק (ירמיהו ב'; ב'): "כֹּה אָמַר ה' זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה." הן הדברים המובאים בנביא, והן המאמרים המובאים בתלמוד מוכיחים שאם אנו חוזרים בתשובה הקב"ה מקבל אותנו, מכיוון שהוא "פותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים".   
  
מדוע אנו באים וממליכים את בורא עולם דווקא בימים הנוראים? שלא תהיה אם הבנה, אנחנו ממליכים את בורא עולם במשך כל השנה, אבל בימים הנוראים שמים על כך דגש מיוחד. ועוד,נאמר בתפילות ראש השנה: "ואין אלוה מבלעדיך ככתוב (ישיעהו ה'; ט"ז): "וַיִּגְבַּה ה' צְבָאוֹת בַּמִּשְׁפָּט וְהָאֵל הַקָּדוֹשׁ נִקְדָּשׁ בִּצְדָקָה." מה הקשר בין הדברים שאותו באים להוכיח (שאין אלוה מבלעדי ה' יתברך), ובין הפסוק אותו מביאים כהוכחה? כדי להוכיח שאין אלוה מבלעדי ה', היה אפשר להביא את הפסוק: (דברים ו'; ד') "**שְ**ׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָ**ד**.", או את הפסוק (זכריה י"ד; ט'): "וְהָיָה ה' לְמֶלֶךְ עַל כָּל הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה ה' אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד." איך ניתן להוכיח מהפסוק שמובא בתפילת ראש השנה (וַיִּגְבַּה ה' צְבָאוֹת בַּמִּשְׁפָּט וְהָאֵל הַקָּדוֹשׁ נִקְדָּשׁ בִּצְדָקָה) שהקב"ה מלך ואין אלוה מבלעדיו? וצריך ביאור. לשתי השאלות הללו יש אותה תשובה:   
נתאר לעצמנו מקרה, שאדם עבר על איזה חוק, ולקחו אותו לבית משפט. יושב השופט על כסאו, וברגע ששומע את המקרה, נותן לאותו אדם שעבר על החוק עונש כפי שמגיע לו – אם זה מעצר, ואם זה דו"ח כספי. אבל לוותר? לא שייך אצל השופט. מדוע? כי הוא צריך לעבוד על פי החוקים. ואפילו אם האדם מתחרט על מה שעשה, השופט לא יכול לוותר לו, כי אין לו רשות להתנהג כן. ומצד שני, נתאר לעצמנו, שבמקום השופט על הכסא יושב **מלך**! מספרים למלך על פשעו של אותו אדם, והמלך מתחיל להוציא פסק דין. אבל האדם מתחיל להתחרט ולבכות בדמעות שליש... מתחנן למלך שיוותר לו, ומבטיח שלא יעשה שוב כמעשה זה. האם המלך יכול לוותר לו?   
**בוודאי!** מדוע? כי הוא המלך, והמלך יכול לעשות מה שהוא רוצה! אבל שופט? אין לו אפשרות לוותר לאף אחד, ואפילו אם הוא חותם, שלא יחזור למעשה שעשה.   
הפסוק אומר (ישיעהו ה'; ט"ז): "וַיִּגְבַּה ה' צְבָאוֹת בַּמִּשְׁפָּט וְהָאֵל הַקָּדוֹשׁ נִקְדָּשׁ בִּצְדָקָה." השופט לא יכול לעשות "צדקה" במשפט. מכיוון,  
שכמו שאמרנו הוא אינו זכאי לכך. אבל המלך? המלך **בלבד** יכול לעשות "צדקה" במשפט. "וְהָאֵל הַקָּדוֹשׁ נִקְדָּשׁ בִּצְדָקָה" – הקב"ה נקדש כמלך על ידי כך שהוא עושה "צדקה" במשפט. ומהו המשפט שבו בורא עולם עושה "צדקה" ומי הוא העובר על החוק?   
המשפט זה בראש השנה, והעוברים על החוק זה אנחנו – בני בריתו בני אברהם יצחק ויעקב שבימים הנוראים באים וחוזרים בתשובה לפני אבינו שבשמיים ומקבלים על עצמנו קבלות טובות... אם בימים הנוראים לא נמליך את הקב"ה, אלא נקבל אותו בתור שופט רגיל, על כל עוון נקבל את העונש המגיע לנו, מכיוון **שהשופט אינו זכאי לוותר!** אבל אם ממליכים את בורא עולם, "וַיִּגְבַּה ה' צְבָאוֹת בַּמִּשְׁפָּט וְהָאֵל הַקָּדוֹשׁ נִקְדָּשׁ בִּצְדָקָה" – הקב"ה עושה עימנו "צדקה" ומקבל את תשובתנו בידיים פתוחות. הלוואי ונזכה.  
  
מה עדיף להיות: צדיק או רשע? ואם ננסח את השאלה קצת יותר ברורה, מה עדיף להיות: אדם שמותר לו לעשות מה שבא לו, אין לו מגבלות, חי ונהנה על פי רצונותיו, או אדם שעל כל צעד בחיים הוא צריך לעיין בספרים, ועל כל אוכן שמכניס לפיו לבדוק היטב את הכשרות, וחייו מוגבלים ובקושי נהנה? בפשטות, על פי ההגיון עדיף להיות רשע. למה שנהיה מוגבלים? נהנה כמה שאפשר...  
אבל האם אכן זה נכון? אולי ההגיון שלנו טועה? כדי לאפשר לנו להבין את העניין יותר טוב, נביא משל: היה אדם אחד שנכנס ליער, ולא מצא דרכו חוצה משם. הלך במשך שעות רבות, וכבר התעייף. התיישב מתחת לאיזה עץ, והתחיל לחשוב מה לעשות. פתאום עבר מולו איזה זקן אחד ונעצר שם. הזקן הסתובב אליו ואמר לו: "בני תשמע, אני יודע איך יוצאים מהיער הזה. יש שני דרכים. הדרך הראשונה – תחילתו מישור וסופו קוצים, והדרך השנייה – תחילתו קוצים וסופו מישור. אני ממליץ לך לצאת מהדרך שתחילתו קוצים." אמר לו האיש: "אבל הקוצים יכאיבו לי את הרגליים!" אמר לו הזקן: "עדיף לך. מכיוון, שאם תדע שבסוף הדרך יהיה מישור אתה תעבור את הדרך בקלות, כי תדע שהדרך הטוב יותר מחכה לך בהמשך. אבל אם תלך בדרך השנייה, לא תרצה ללכת, כי תדע שבסופו של הדרך תגיע לקוצים..."   
היער – משל לעולם הזה, האיש – נשמת האדם שמגיע לעולם. הנשמה רוצה לעבור את "עולם העשייה" – את העולם הזה ולהגיע לעולם האמת, אבל השאלה היא איזה דרך האדם יבחר לעצמו – האם דרך שתחילתו מישור וסופו קוצים או הפוך. תחילתו מישור וסופו קוצים – משל לאדם רשע, שבעולם הזה חי "במישור" בלי מגבלות, ובעולם האמת יש לו עונשים. ואילו תחילתו קוצים וסופו מישור – משל לאדם צדיק, הבוחר לחיות במגבלות בעולם הזה, ולהנות בעולם האמת המשכר שיקבל. ומיהו הזקן? הזקן הוא בורא עולם. ומניין לנו שבורא עולם ממליץ ללכת בדרך שתחילתו קוצים וסופו מישור?  
אומר החכם מכל האדם (משלי י"ט; כ"א): "רַבּוֹת מַחֲשָׁבוֹת בְּלֶב אִישׁ וַעֲצַת ה' הִיא תָקוּם." רבות מחשבות בלב איש – מיעוט של רבים שתים. כלומר, יש שני דרכים ביניהם מתלבט האדם. ועצת ה' היא – מה בורא עולם מציע לאדם? תקו"ם – ראשי תיבות **ת**חילתו **ק**וצים **ו**סופו **מ**ישור. פלא פלאים.  
  
אומר הנביא (ישיעהו נ"ז; י"ט): "שָׁלוֹם שָׁלוֹם לָרָחוֹק וְלַקָּרוֹב אָמַר ה' וּרְפָאתִיו." הנביא הזכיר את האדם העומר "רחוק" מתורה ומצוות, לפני האדם "הקרוב" – המקיים תורה ומצוות. מדוע? ולמה אומרים את הפסוק הזה דווקא בהפטרת היום המקודש ביותר – יום הכפורים? ועוד שאלה, הפסוק אומר (שמות ל"ה; א'): "וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל." אומר רש"י על הפסוק: "למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר." מה רש"י מחדש כאן? נו, אז משה רבנו הקהיל את עם ישראל למחרת יום הכפורים... האם זה בא ללמד אותנו דבר מה?  
פירושו זה של רש"י הקדוש בא ללמד אותנו דבר, ועוד איזה דבר! יסוד עצום ביהדות הוא, שצריכים להיות מאוחדים. איך זה קשור למה שרש"י אומר? בערב יום הכפורים כל אחד הולך לקרוביו, לחבריו, לשכניו ומבקש מחילה, סליחה וכפרה **אם**  **במקרה**  הוא פגע בהם, העליב אותם וכדו'. אבל מה הוא עושה למחרת יום הכפורים? חוזר לאיתנו הראשון... מתחיל שוב פעם להעליב, לעצבן, לצחוק... מה עשינו?   
אומר רש"י – משה רבנו הקהיל את עם ישראל למחרת יום הכפורים ללמדם, שלא רק ביום הכפורים צריכים להיות מאוחדים ולאהוב אחד את השני, אלא גם כל השנה המצב הקיים ביום הכפורים בין אדם לחברו צריך להשתמר. הנביא אומר שלום לאדם העומד רחוק מתורה ומצוות לפני האדם שעומד קרוב... מדוע? כדי ללמדנו, שבורא עולם חפץ בתשובתו של אותו "רחוק" וגם אותו הוא אוהב! ודבר יותר חשוב – שאסור לנו ח"ו לשנאו אותם! כי אם אנחנו שומרי תורה ומצוות נתחיל "לתפוס מהם מרחק", מה עשינו בזה? רק הרחקנו אותם עוד יותר... אלא צריכים לעשות כל מאמץ והשתדלות כדי לקרבם לתורה ולמצוות.   
עוד פירוש מדהים: מי מקבל שכר יותר גדול – אחד שחי ב"מאה שערים", או אחד שגדל בלב תל אביב? כמובן, שניהם שומרים תורה ומצוות... וכמובן, שהאחד שחי ב"מאה שערים" שומר תורה ומצוות חזק יותר מאשר זה שגדל בתל אביב... ועל פי ההגיון, אותו אחד שחי ב"מאה שערים" מגיע לו שכר גדול יותר. אולי ההגיון שלנו טועה... שוב פעם?  
אותו אחד שגדל ב"מאה שערים" הקב"ה לא מצפה ממנו למשהו אחר.. הוא לא יכול לגדול פושע, גנב או רשע! המסלול היחיד שיש לו בחיים זהו להיות דתי עם שטריימל ופאות! אבל זה שגדל בתל אביב? אולי יניח תפילין כל יום... אולי גם ישמור שבת... אבל כל זה אולי! למה? כי יש לו אפשרות לבחור בין כמה וכמה דברים – האם להיות צדיק או להיות רשע, האם לשמור תורה ומצוות... האם להאמין בבורא עולם, או בכל מיני הבלים...   
אבל אם הוא שומר תורה ומצוות על פי מה שהוא יכול – בפשטות הוא יקבל שכר יותר גדול מאותו אחד שחי ב"מאה שערים", מכיוון שהיה לו אפשרות לבחור – והוא בחר בדרך הנכונה. "שָׁלוֹם שָׁלוֹם לָרָחוֹק וְלַקָּרוֹב אָמַר ה' וּרְפָאתִיו." – "רחוק" הוא אדם שחי רחוק ממקום שחיים שם על פי התורה... מקום שיש שם אנשים שנוסעים בשבת... אם הוא משתדל להתקרב לאבא שבשמיים, האבא מוסר לו שלום עוד לפני שהוא מוסר שלום ל"קרוב"... ונפלא!  
על פי הדברים שאמרנו כאן, בפשטות יכולים אנו לומר, כי אין שום דבר שמונע מאיתנו לשוב בתשובה לפני אבינו שבשמיים, אלא אם כן זה היצר הרע, וכמו שאומרת הגמרא (סוטה לח:): "אמר רבי יהושע בן לוי אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים." לכן, החלש יאמר גיבור אני ולאחיו יאמר חזק, וכלנו ביום הקדוש הזה ישוב בתשובה שלמה לפני אבא שבשמיים, ובורא עולם ברחמיו ובחסדיו המרובים יחדש עלינו שנה טובה ומבורכת, ויכתוב ויחתום אותנו בספר חיים טובים, בספר של פרנסה טובה, בספר של ישועה ורחמים... ובקרוב ממש, בעוד ימים ספורות נזכה לביאת הגואל! ויקויים בנו הפסוק (ירמיהו ב'; ב'): "הָלֹךְ וְקָרָאתָ בְאָזְנֵי יְרוּשָׁלַ‍ִם לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה."  
   
  
 **זעקת השתקן**  
אנו, ילדי הכפר, הכרנו בדרך-כלל את כל תושביו. אהבנו את החגים והמועדים, שבהם התכנסו כל תושבי הכפר בבית-הכנסת לתפילה החגיגית. מדי פעם שלחו צביטה בלחיו של מי מאתנו, ופעמים הזעיפו גבות לשובב שבחבורה. כמחופשים נראו בעינינו זלמן הדוור, מוטקה החלבן, יחזקאל העגלון ושאר בעלי-המלאכה, חבושים במגבעות החגיגיות ולבושים בגדי חג הדורים. עובדה זו הוסיפה נופך וחגיגיות לאווירת החגים של הכפר הקטן, שכולם מכירים בו את כולם.  
איש אחד היה שונה שם מכולם. לא מכיר ולא מוכר, לא מעורב ולא מתערב, מרוחק. מעולם לא חייך אל אחד מאיתנו, אך גם לא הזעיף את פניו. גופו היה צנום מאוד. שיער שחור ומדובלל עיטר את פניו המיוסרות. עיניו תמיד כמתרוצצות בחוריהן, כמו מפחד מפני דבר- מה. ובעיקר תמיד שותק, שותק, שותק.  
משונה מעט, אבל אינני מצליח להיזכר בשמו. בעצם, נדמה לי שאיש לא קרא לו בשמו. קראו לו 'המוזר', 'השתקן'. פעם ניסו הילדים להתל בו, לרדוף אחריו, אולם מצידו לא היתה שום תגובת נגד, וכבר לא היה טעם למשובותינו ועזבנוהו לנפשו.  
שמועות אמרו שהוא ניצול שואה, שאיבד את כל משפחתו מול עיניו ומאז הוא שותק. שמועות אחרות סיפרו על היותו גר-צדק... כך או כך, במשך השנה כולה היה נשכח מעינינו. אך פעם בשנה היתה דמותו מסקרנת מחדש את כולם, ושוב היו הכול שבים לעסוק בו, בשתקן זה. זה היה קורה ביום-הכיפורים, בתפילת שחרית, שנה אחר שנה.  
כשתפילת הקהל נדמית כהמיה חרישית, צעדי המתפללים אינם נשמעים בשל נעלי הגומי שלרגליהם, וכשה'קיטל' ועליו הטלית שבו מתכסה כל אחד מהקהל מדמה את בית-הכנסת לסיעת מלאכים המשמשים בקודש, פתאום, מתוך הדממה הזאת, מתוך אווירת הקודש המיוחדת הזאת, היתה פורצת זעקת-אימים נוראה מכיוונו של השתקן התמהוני. זה היה תמיד באותו הקטע, כשהחזן הגיע לפיוט "אנא סלח נא, פשע ועוון שא נא, וכוחך יגדל נא, קדוש".  
באותה שעה היה השתקן פורץ בזעקה נוראה: "קדוש, אנא, פשע ועוון". זו היתה זעקה שכולה שברון - לב, בקול בכי ומלווה באנחות רוויות כאב. "אוי-אוי" ארוך היה מתלווה למלותיו הקבועות... גופו הצנום רטט תחת טליתו, ונראה היה כי אם ירפה מאחיזתו בשולחן שלפניו, יצנח חסר - אונים וייפול תחתיו. גם כשהקהל היה מסיים את הפיוט, עדיין היה רועד כולו מהזעזוע הנפשי ופניו היו אדומות כלהבה.  
היתה זו הפעם האחת והיחידה בשנה ששמענו את קולו. זעקה זו צימררה אותנו, הילדים. בכיו קורע - הלב של האיש המבוגר, הזיל דמעות גם מעיניהם של מבוגרים אחרים, והשאיר אותנו המומים ובהולים. נקפו שנים. אינני עוד ילד. גם הכפר כבר איננו כפר. אולם מקרה שאירע לי בדרכי היום- יומית לעבודה החזירני כעשרים שנה אחורה, אל הכפר הקטן.  
זעקת-אימים וחריקת בלמים עזה גרמו לי לעצור בדרכי הרגילה. הפניתי ראשי, וראיתי כי מכונית עצרה בחריקת בלמים מול איש קשיש, שכנראה ניסה לעבור את הכביש הסואן מבלי להביט לצדדים. אנשים מיהרו לעזור לו, לזקן, ולהעבירו אל המדרכה הסמוכה. לא המשכתי בדרכי. זעקתו של האיש הוסיפה להדהד באוזני. הצעקה מוכרת לי, שמעתי אותה פעם. הקול הזה גרם לפרפור - מה בבטני... מצאתי את עצמי עומד מול הזקן.  
הכרתיו מיד. זה היה השתקן מהכפר שלי. הוא עמד לבדו על המדרכה, כולו רועד מפחד, ועיניו מתרוצצות בחוריהן, אותו מבט. ניגשתי אליו וללא היסוס הושטתי לו את ידי: "בוא סבא, נלך", אמרתי לו והושבתיו באחד הספסלים הקרובים. מיהרתי לקנות לו כוס משקה, והוספתי לשבת לידו עד שיירגע. הוא, כדרכו, שתק. "במה אוכל לגמול לך על טובתך?", שאל פתאום מתוך שתיקתו הבולטת.  
"בכך שתסביר לי את פשר צעקתך ביום-הכיפורים, 'קדוש, אנא, פשע ועוון'", נזרק מפי משפט, אשר מיד ביקשתי לשוב ולבולעו לתוכי. איך העזתי?! תגובת התדהמה של האיש, גרמה לי עוד יותר לחוש שלא בנוח. לאחר שנייה התאושש ואמר: "אם כן, הינך מכירני, אז אספר לך".  
והוא סיפר: "אצל הנאצים הייתי קאפו. הייתי אנוס, לא היתה לי ברירה. אך לא ניצלתי את מעמדי חס ושלום. תמיד חסתי וריחמתי על אחי היהודים ועזרתי להם בכל יכולתי. פעם נאלצתי לגעור באחד היהודים שהתמהמה לקום. הייתי מוכרח לעשות זאת, לטובתם של כל היהודים בבלוק. אולם לא נזהרתי די הצורך, לא עשיתי זאת מספיק בשקט, וגערתי הגיעה לאוזניו של קצין ס"ס שעמד בפתח. כששמע אותי גוער ביהודי, נכנס לבלוק, ובו במקום ירה בו והרגו. מאז מותו של אותו יהודי לא מצאתי מנוח לנפשי. עוויתי. חטאתי. פשעתי". ולפתע זעק את זעקת יום-הכיפורים שלו. כך, בספסל, באמצע הרחוב: "קדוש אנא פשע ועוון". נרגע מעט, והוסיף בלחש: "ראשי תיבות של המלה 'קאפו'"...  
   
 

אפשרות לזיכוי הרבים!

ניתן לתרום להפצת העלון "ברכת יצחק" ע"י יצירת קשר עם בעל העלון.   
מצווה לתרום לעלוני שבת מגגגגגגג כספי המעשר. גגגגר.   
"כל המזכה את הרבים, אין חטא בא לידו." (אבות ה'; י"ח)

בס"ד  
העלון השבועי "ברכת יצחק" מאחל לכל קוראיו ברכת שנה טובה ומתוקה. מי יתן ונזכה ביום הדין להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים, בספר של שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו ברוחניות ובגש ובגשמיות, אמן!

א

**א.** "לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא יט, טז): זהו הלאו העוסק במיוחד ובמפורש בלשון הרע ורכילות לשון הרע הוא כינוי לדברי גנאי שמספרים על הזולת. רכילות הוא כינוי לסיפור שמספר אדם לחברו כי פלוני אמר או עשה דבר נגדו. אדם זה ניקרא הולך רכיל משום דמיונו לרוכל- כשם שרוכל הולך מבית לבית למכור את מרכולתו כך גם הרגלו של הולך הרכיל ללכת מאיש לאיש ללקט את שמועות רעות ולספרם לאחרים, הן לשון הרע והן רכילות נכללים בלאו זה ושניהם אסורים אפילו אם הם דברי אמת.  
**ב.** ''לא תשא שמע שוא'': ''שמע שוא'' פירשוהו חזל גם כלשון הרע בין שקר ובין אמת. על לאו זה עובר לא רק המקבל לשון הרע, כמשמעות הפסוק, אלא גם המדבר דברי לשון הרע, שכן פסוק זה נידרש גם כ''לא תשיא שמע שוא''.  
**ג.** ''השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות'' (דברים כד, ח): אמרו חכמינו ז''ל כי נגע הצרעת בא כעונש על עון לשון הרע, ה''סיפרי'' מפרש כי כוונת פסוק זה שלא נישכח להיזהר מלשון הרע כדי שלא תבוא עלינו הצרעת ח''ו.



הלכות השביעית – מספר "ילקוט יוסף"

1. שדה שיש בה תולעים המזיקים לאילנות, יש אומרים שאסור לרסס שם (חומר הדברה נגד מזיקין) כדי להמית את התולעים. וכל שכן אם מרסס קודם שהתולעים הגייעו, שגם בזה אסור. ויש אומרים דעישון שאסור בשביעית, היינו באופן שמטרתו להשביח את האילן, אבל אם הריסוס בא למנוע נזק, שהמומחים טוענים שהעץ ימות, או שרוב פירותיו יתקלקלו, מותר, יש לילך להקל במחלוקת זו. אך קודם שמרסס יברר היטב שהדבר הכרחי לקיום הפירות והירקות, ולא רק כאמצעי זהירות לבד כבכל השנים. וביום שיש מזיקים רבים בקרקעות, וגם החקלאות צפופה ביותר, כמעט כל ריסוס בא לאוקמי אילנה.
2. יש המרססים אף באופן האסור, כמו בתפוחים ואגסים שבתחלת הקיץ (שעל העץ) שמרססים אותם, וזה בכלל להשביח את הפירות שאסור, ובאופן כזה יש לייעץ להם להרחיק את המזיקים בכיוס, והיינו לעטוף כל פרי ופרי בשקית ניילון. שמותר לתת בשנת השמיטה שקיות ניילון על הפירות בעת גידולם על העץ, בכדי למנוע מהם נזק שמגרע באכילתם.
3. עכברים שמפסידים לאילן, מותר לצודן בשביעית כדרכן, ואפילו בשדה הלבן הסמוכה לשדה האילן מותר לצודק כדרכו. ומותר לתת רעל עכברים בשביעית בשדה, כדי למנוע מהעכברים להזיק לאילנות.
4. מי שגדלו לו בשדהו עשבים רעים המפריעים לצמחים וחונקים אותם, והדבר ברור שללא טיפל יזיקו לצמחים נזק ממשי, מותר לו לרסס בחומרי הדברה על העשבים. ואם לא מועיל הריסוס, מותר עידור אפילו במעדר רגיל, ובלבד שיקפיד לא להפוך את הקרקע. ובשעת הצורך גדולה יש להתיר אף בכלים חקלאיים רגילים, כגון סכין שאינו הופך את האדמה. ואין ראוי ליתן הלכה זו ביד כל אחד, וצריכים לשאול שאלת חכם שידון בכל מקרה.
5. אם ירד שלג על האילנות, וגורמים להפסד הפירות, מותר להסיר את השלג בשנת השמיטה, שזה נחשב בכלל להעמיד את האילן, ולא להברותו. וכן אם השלג עלול לגרום לשבירת ענפים, מותר להסירו משם.

הלכות ימים הנוראים – מספר "ילקוט יוסף"

1. ימשיכו להתפלל תפלת שחרים ולא יאריכו יותר מדאי בפיוטים ובסליחות, כדי שיספיקו להתפלל מוסף לפני שיגיע זמן מנחה. וכן לא יאריכו במכירת המצות של פתיחת ההיכל והקמת ספר תורה וריבוי עולים נוספים לספר תורה.
2. בברכות השחר יש שאין מברכים ברכת "שעשה לי כל צרכי" שנתקנה על לבישת נעלים, ויום הכפורים הרי אסור בנעילת הסנגד. אולם יש אומרים שצריך לברך ברכה זו גם בימים אלה, שעל מנהגו של עולם הוא מברך. ועוד שרגילים לנעול נעליים שאינם של עור, שמותרים גם בימים אלה, וגם יש שנועלים נעלים של עור במוצאי יום הכפורים עם צאת הכוכבים, לפיכך אפשר לברך ברכה זו גם ביום הכפורים. וכן המנהג.
3. בתפילת שחרית של יום הכפורים, המנהג בספרד להוסיף בזמירות שלפני ברוך שאמר, עשרה מזמורים, מהם בקשות ותחנונים הצריכים ליוהכ"פ. ומהם מענינו של יום, כגון המזמור (תהילים קג): "לדוד ברכי נפשי את ה'", וכל קרבי את שם קדשו, שנאמר בו "הסולח לכל עוכי, הרופא לכל תחלואיכי".
4. אין אומרים מזמור לתודה אחר ברוך שאמר. וגם כשחל בחול אומרים מזמור שר ליום השבת. והפיוטים יש לאומרם אחר קדיש תתקבל.
5. מנהג ספרד לומר סדר קדושות שתיקנו משוררי ספרד רבי יוסף בן אביתור (שהיה בדורו של רבנו האי גאון), ור' יהודה הלוי וחבריו, שמתחילות "ובכן נקדישך מלך", "ובכך לך תעלה קדושה כי אתה אלוקינו". ןנןהגחם שהשליח צבור שותק, והסומך שעל ידו אומרם, ובמקום שאין עוזר וסומך רשאי השליח צבור לאומרם, שכולם מענינא דימומא, ואינו נכון לבטל מנהג אמירתם. והוא הדין לענין אמירת "הוידוי הגדול" של רבנו נסים, שאומרים אותו בחזרת השליח צבור בשחרית, ואין בזה משום חשש הפסק כלל. והמונע מלאומרו לא יפה עושה.
6. אין לכפל הוידוי, אלא יש לאומרו פעם אחת. ובסוף אשמנו מכל אם, יסיים "ועדיין לא שבנו מתעייתנו" ותו לא. וירבה בבכיה ובדמע כשאומר הווידוי.

תמר בת רות יצחק בן חנניה הנולד מחווה עזיז בן חווה  
 ורדה בת עליזה יוסף בן אברהם הנולד מנעמי מסעוד בן חווה  
 מיכאל בן יעקב הנולד מרחל

דינה מנטינה בת רחל יעקב בן דינה  
 יובל אליהו בן סוזן   
 ישראל בן מלכה   
 זלפה בת תמר   
 רחל בת לאה   
 משה בן חוה

הרב יצחק דיין שליט"א  
הרב יצחק מ. דיין שליט"א  
 הרב לירן רביב שליט"א  
משפחת עמנואל זכאי הי"ו  
 משפחת מרדכי הכהן הי"ו  
 משפחת הרצל צבר הי"וו

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   
 העלון מוקדש: להצלחתם ולרפואתם של: לעילוי נשמתם של:   
   
  
  
  
  
מ ש ישראל בן   
   
 העלון מופץ לזיכוי הרבים ולהצלחתו של אבי מורי **חיים כץ** הי"ו שה' ישלח לו ולכל משפחתו הצלחה בכל מעשה ידיהם   
 ובכן, העלון מופץ להצלחתו של ידידי היקר **עידן מזרחי** הי"ו שה' ישלח לו זיווג הגון בקרוב  
 ובכן, העלון מוקדש לזכות נשמתו הקדושה והטהורה – של מרן רבנו **עובדיה יוסף** זצוק"ל  
| **זמני השבת:** כניסת שבת ויוה"כ**:** 18:14| יציאת השבת ויוה"כ: 19:07| לר"ת: 19:49 |   
 | הפטרת השבת: |  
 עורך העלון: יצחק כץ | לתגובות: 052-895-7221