

## הגדה של פסח

אור לארבע עשר בודקין את החמץ. ולא בודקין לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה, אלא בנר של שעוה. ובודקין בחורין ובסדקין ובכל המקומות שדרכו להשתמש שם. ולא יתחיל שום מלאכה, עד שיבדוק ואפילו בתלמוד תורה. וקודם שיתחיל לבדוק מברך

 ְְצִּנָּנוּ עַל בִּיעוּר חָמֵץ:

ולא ידבר בין הברכה לתחילת הבדיקה כלל. ואחר הבדיקה ישמור החמץ בתיבה, או יתלנו באויר, מקום שאין עכבר שולט בו שם ויבטלנו ויאמר
 בִעַרְתֵּיה לִבְּטֵל וְלֶהֵוֵי כְּעַפְרָא דְאַרְעָאּ

למחרת ביום ארבעה עשר בניסן בשעה חמישית יעשה לו מדורה בפני עצמו וישרפנה, וישליך אפרו, ותכף יבטלנו ויאמר
 דַחֲמִמֵּנִּה וּדְלָא חֲמִמֵתּיה דְבִעַרְתֵּיהּ וּדְלָא בִעַרְתֵּיהּ לִבָּטֵל וְלֶהֶוּי כְּטַפְרָא דְאַרְעָא:

## קול חי <br> שבת הגדול

המהר״״

שבת שלפני פסח נקראת: שבת הגדול, והרבה טעמים נאמרו על שם זה. ואין לומר שהטעם רק מפני שמפטירין באותה שבת הפטרת: וערבה לה׳, שבה מופיע הפסוק: לפני בא יום ה׳ הגדול והנורא. אלא כך פירוש הדבר: יציאת מצרים נקראת גדול, כי ביציאה זו ניכרת גדולת הקב״ה וגדולת מעשיו. ולעתיז, לעולם הבא יקנו ישראל מעלה

שבת הגדול - הקדמה לשבת שהוא העולם הבא






 מִמְצִרַיםם. וְלְעָתִיד, רָעוֹלָם הַבָּא, יִקְנוּ יִשְׂרָאל

ויעשה החרוסת סימן לטיט וזריזין מקדימין למצות \}הדלקת נרות ליו"ט

##  בְּמִצְׂוֹתָיו, וְצִוְּנָּוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל יוֹם טוֹב:



 ְוְהִּגָעננוּ לַזְמַן הַזֶה:\{

## קול חי

גבוהה יותר, ויעשה עימם הקב״ה מעשים גדולים ונוראים יותר ממה שהיו בצאתם ממצרים. כאשר יצאו ממצרים עשה עמהם לורם נפלאות ובזה זכו למעלה גבוהה, ולעתיד יעשה עמהם נפלאות גדולות יות יותר ויזכו לות למעלה גבוהה יותר. לכן השבת שלפני פסח נקראת: שבת הגדול, כי כל שבת היא מעין לכין העולם הבא, שאף הוא נקרא שבת. לכת לכן השבת הקודמת לפסח היא זכר לשו לשבת הגדולה של העתיד, כלומר לעולם הבא, שהוא יום ה' הגדול והנורא. והעתי בוּת במעל גבוהה יותר ממעלת יציאת מצרים, על כן הוא קודם לפסח. וכן השבת שלפני יום הכיפורים נקראת בשם מיוחד: שבת תשובה, והטעם: כי יום הכיפורים הוא יום ששבים אל המעלה הראשונה שהיו בה לפני שחטאו, מפני

## המהר״״









 הַגָּדוֹל, שֶׁהוּא יוֹם הַגָּדוֹל וְהַהַּוֹרָא, לְפִּי שֶׁאוֹתוֹ
 קוֹדֵם וְרִאשׂוֹן בְּמַעֲלָה לַּיְצִיאָה.

שבת תשובה - הקדמה לתשובת העולם לעתיד לבוא





## קול חי

שהקב״ה מוחל להם. לכן נקבע היובל ביום הכיפורים, שכולם שבים אל מקומ לומם כבתחילה. ליום הכיפורים דמיון ליובל, שהכל שבים מעוונותיהם. ולעתיד לבא, ליום שכולו שבת, הכל יחזור למעלה הראשונה, יתרחקו מפחיתות החומריות וישובו לדבקות בקב״ה. בזכות יום הכיפורים, יזכו לשוב ביום שכולו שבת. ומפני שכל שבת מעין עולם הבא, לכן השבת הקודמת ליום הכיפורים היא מעין השבת של העתיד לבא. דוקא השבת הקודמת ליום הכיפורים ולא השבת שלאחריו, מפני שמעלת העתיד גדולה יותר, לכן היא קודמת ליום הכיפורים. ועוד, כיון שלשבת העתיז, העולם הבא, יש קשר אל יום הכיפורים, ויום השבת רומז לעולם הבא, אין לעשות את שבת תשובה רק לפני יום הכיפורים ולא לאחריו, שכבר חלף הלך לו יום הכיפורים. וכן לעניין שבת הגדול. התבאר כי השבת שלפני פסח יש לקרותו: שבת הגדול, כי הפסח הוא דבר גדול, כמו שהתבאר למעלה, ושבת הסמוכה לו היא שבת שעוד עתיד להתגדל שמו יתברך ביום ה׳ הגדול והנורא. הבן דברים אלו היטב כי הם דברים נכונים למבינים.

## המהר״יל









 לוֹ, לְכָךְ הַשַּבָּת שֶׁהוּא קוֹדֶם יוֹם הַכִּפּוּרִים הוּא


 שֶׁיֵּשׁ לַשַׁבּבּת שֶׁל עֲתִּיד שֶׁהוּא עוּלָם הַבָּא







 יוֹתֵר. וְהָהֵן זֶה מְאֹד, כִּי הוּא הַנָּכוֹן וְאֵין בּוֹ סָפֵק לַמְבִינִים.

# קַדֵּשׁ וּרְחַּץ כַּרַפַּס יַּחַץ מַגְּיד רָחְדָּה מוֹצִּיא מַּצָּה   

בשש עשרה מילות אלו נכלל סדר בצחות רב. רצה בקדש ורחץ שיאמר קידוש ואחר כך יטול ידיו. בכרפס יחץ שיעשה טיבול בכרפס ואחר כך כך יחלק אחת מהמצות לחצאין. מגיד רחצה שיאמר ההגדה ואחר כך יטול ידיו לסעודודה. מוציא בור מצה שיעשה המוציא וברכת על אכילת מצה. מרור כורך שיעשה טבול שני מרור בחרוסת ואחריו הכריכה זכר למקדש כהלל. ובשולחן עורך שיאכל סעודתו. ובצפון ברך שיאכל מחצי המצה הצפונה לאפיקומן, ואחר כך יברך ברכת המזון. ויאמר הללך וזה מה שאמר הלל נרצה.
בערב פסח כשבאים מבית הכנסת יהא שולחנו ערוך ועליו קערה ובה שלוש מצות
 לחגיגה וחרוסת זכר לטיט, מים ומלח. ושוטפין הכוסות ואחר כך מוזגין כוס ראשון ויברך על היין.

## המהר״״ קול חי

## שני תבשילים בקצרה

הטעם שעושים זכר לפסח וחגיגה

וצריך שני תבשילין, אחד זכר לקרבן חגיגה ואחד זכר לפסח. ואם תאמר: מדוע אנו עושים זכר רק למצוות אלו, הרי יש מצוות רבות שאין אנחנו יכולים לקיימן ואין אנו עושים להן זכר? הטעם הוא: כי יש בליל הסדר שלוש מצוות: פסח, מצה ומרור. מצוות אלו קשורות זו בזו, שנאמר: ״על מצות ומרורים יאכלוהוי. לכן כשאנו מקיימים מצות מצה עלינו לעשות זכר לשתי המצוות האחרות הקשורות אליה ואין אנו יכולים לקיימן. די בעשיית זכר זה שאנו עושים יחד עם המצה, כך נראה.
 תּאמֵֵר: מַאי שְׁנְא מִצְוָה וֹאת בִּשְׁבִּיל שֶׁאִי


 מַצָה וּמָּרוֹר. וְאֵלוּ ג׳ מִצְווֹת שִַׁינִים זוֹ אֶל זוֹ,




 בְּבָלְמְא סַגַּי, כָּדְ יֵרָאֶה.

אם חל פסח להיות בחול אז מברכין זה הברכה


 יְהוָֹה אֶלהֵינוּ בְּאֲהַבְה



ְִצְצרָיִם.

 יִשְׂרָאֵל וְהְזַמַמִּיםּם:



##  <br> ארבע כוסות וארבע לשונות של גאולה

חכמים תיקנו ארבע כוסות, שתהיה השתייה הנלווית לאכילה שתייה של מצוה
 שתקנו זאת משום שהאכילה בליל הפסח היא אכילה של מצוה, בשונה משאר אכילות שהן רשות. מכיון ששתייה בכלל אכילה, כי אין אכילה בלא שתייה, תקנו חכמים שכמו שהאכילה מצוה חשובה, כך תהיה תה גם השתייה הנלווית אליה, ולא תהיה שתייה של רשות, כדי שתהיה השתייה דומה לאכילה.





 מִצְוָה וְלֹא תִהְיֶה כְּמוֹ שְׁאָר שְׁתִּיָּה.

[^0]ואם חל פסח להיות בשבת אז מתחיל זאת הברכה









ְיְהוֹה אֶלחהּינוּ בְּאַהַבְּה









קול חי
המהר״״
ארבע לשונות של גאולה כנגד הגירות, השעבוד והעינוי ולקיחתם לו לעם





# ואם חל פסח במוצאי שבת אז מתחיל כאן יקנה"ז יין קידוש נר הבדלה זמן 






 מִצְרָיִּם.

 יִשְׂרָאֵל וְהְזְמַּנִּים:

קול חי
וכבר בארנו בפרקים ל ומג ארבע לשונות אלו. כל הפירושים שאמרנו ברורים, ומי שחנן ה׳ אותו בחכמה ובדעת יבין שלכל הפירושים שורש אחד. ומה שבארנו בארבע לשונות אלו, שנגזר על זרע אברהם שלושה דברים: כי גר יהיה זרעך... ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה: הוזכרו בפסוק שלושה דברים: גירות, עבדות ועינוי, והם מסודרים בהדרגה מהקל לקשה. הגרות היא כאשר נמצאים בארץ זרה, חסרי כח וכפופים תחת אחרים, כמו הגר שיד אחרים עליו. בשלב זה עדיין אין שעבוד לאחר. העבדות קשה יותר מגרות, שכן יש שעבוז, אבל

## המהר״יל

 אֵּוּ אַרְבַּע לְשׁוֹנוֹת, וְכְלָּם הֵּם ְְדָרִים בְּרוּרוּרים,








 כְּמוֹ הַגֵּר שֶׁיָּד אַחֵר עָלָליו, וּמִכְּל מָּקוֹם אֵין








 וְהִגִּיעָנוּ לַזְמַן הַזֶהּה

קול חי
שעבוד זה הוא דבר הקיים בעולם ואינו דבר חריג, כי קיימים עבדים רבים המשועבדים דוּ וֹים לאדוניהם. העינוי הוא דבר נוסף שאינו בנוהג העולם, שהרי אין דרכו של האדון לענות את עבדו אלא לשעבד אותו בלי לענותו. כאשר בא הקב״ה לגאול אותם התחיל בדבר האחרון: והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הכוונה לשחרר אותם מהעינוי, שזה סבלות מצרים. ואחר כך אמר: והצלתי אתכם מעבודתם, זוהי ההוצאה מהעבדות. ולאחר מכן אמר: וגאלתי אתכם, כנגד ההוצאה מהגרות, שעד עתה היו תחת שלטון אחרים ובארצם, אף שאין הם מעונים תחת ידם או משועבדים להם. על שלב זה נאמר: וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. לאחר שגאל אותם לא היו עוד תחת רשות אחרים, אבל עדיין חסר לה החיבור אל הקב״ה, ועל זה נאמר: ולקחתי אתכם לי לעם, שתהיו שייכים לי. כך פרשנו את ארבע לשונות של גאולה.

## המהר״יל



















 פֵרַשְׁנוּ אַרְבַּע לְשׂוֹנוֹת שֶׁל גְּאְלָה.

## קול חי

## המהר״״ל

ארבעה חלקים באומה: הגוף, הנפש, איחוד הפרט ואיחוד הכלל

עוד פרשנו שכשהיו ישראל במצרים היו משועבדים שעבוד מוחלט בכל חלקיהם. חלקי האדם שלושה: הגוף, הנפש והחיבור של שניהם. נדגים דבר זה: הבית מורכב מחלקיו שהם העצים והאבנים, והבית עצמו, כלומר השלמות הנוצרת מחיבור החלקים,
 נכונה ביחס לכל פרט בעולם אבל אין לין היא
 עניין נוסף והוא חיבור הכלל ביק ביחרז, כי כיש יש בכלל ישראל דבר שאינו בפרטים. כנגד שעבוד הגוף נאמר: והוצאתי אתכבם מתחת סבלות מצרים, כי שעבוד הגוף הוא נשיאת המשאות, לכן החמור שהוא בעל גוף נוּ נושא משאות. ככל שהגוף חזק יותר כן הוא נושא משא כבד יותר, אבל כאשר הגוף קל קל וזר יוֹריז הוא מהיר במלאכה. לכן החמור שהוא בעל איברים חזקים נושא משאות כבדים אבל אינו מהיר תנועה. מכאן שהמהיר בתנועה לא יוכל כוֹל לשאת משאות כבדים. מזה אנו למדים כי ליו לו יכולת נשיאת משא שייכת לגוף, ומהירות התנועה שייכת לנפש. המצרים שעבדו את ישראל גם שעבוד גופני וגם שעבוד נפשי, שהיו צריכים לשאת משאו משות כבדים, במלאכת הטיט והיו צריכים למהר במלאכתם.
























 מְאֹד שֶׁהוּא מְלֶאכֶת הַטִּיט וְהָיוּ צְרִיכִים לְמַהֵּר מְלַאכְתָן.

כנגד ארבעת החלקים שהיו משועבדים במצרים ארבע לשונות של גאולה
 מתחת סבלות מצרים, וכנגד שעבוד הנפש נאמר: והצלתי אתכם מעבודתם. קושי



## קול חי

השעבוד היה משתי בחינות: איכות העבודה וכמות העבודה. איכות העבודה מתוּ ופייחסת לגוף וכמות העבודה מתייחסת לנפש, כי כשכמות העבודה גדולה, יש צורך בעבודה מהירה, והמהירות שייכת לנפש אשר ממנה התנועה. העניין השלישי הוא הצורי הורה העצמית של ישראל, ועל זה נאמר: וגאלתי אתכם, כי לא ראוי שהצורה העצמית המיוחדת לישראל תהיה משועבדת תחת רשות אחת אחרים, אלא היא צריכה לעמוד בפני עצמה, מפני שהצורה היא עצם ואין עצם נסמך על אחרים אלא עומד בפני עצמו. על זה נאמר: וגאלתי אתכם, שיהיו עומדים ברשות עצמם, דבר זה התבאר בפרק כה בביאור הפסוק: ואמרו לי ישל מה שמו. וכנגד כלל ישראל נאמר: והייתם לי לי לי לור לעם, כלומר אני מחבר אתכם לער לעם בזה שתהיו לי לעם, וכבר בארנו זאת באריכות
 ארבעה דברים נגאלו ישראל, דבר זה מבואר מאד. גם פירוש זה ברור, והתבארו ארבע לשונות של גאולה.

## המהרי״ל


















 מְאֹד. הְרֵי לְךָ אַרְבַּע לְשׂוֹנוֹת שֶׁל גְּאְלָּה, וְגַם

זֶה הַפֵּרוּשׁ הוּא בָּרּרוּר.
 פירוש נוסף בעניין ארבע לשונות של גאולה. כבר בארנו בפרק ג כי שע בעבוד ישראל במצרים היה מצד ישראל עצמם, ומצד המלך המושל עליהם. ביאור העניין: יש עם הראוי להיות משועבד מחמת עצמו, מפני שהוא עם שפל ודל, ויש עם שאינו ראוי להי עות משועבד מחמת עצמו, אבל יש מושל המתחזק בכוחו למשול עליו. אצל ישראל במצרים התקיימו שני הצדדים, כי היו ראויים
 אַחֵר, וְהוּא זֶה. כְּבָּר בֵּאַרְרנוּ





 שַצֵליהֶם. וְאֵצֻל יִשְׂרָאֵל הָיוּ שְׁנֵיהֶם, אִם מִצַּד

## קול חי

להשתעבד מצד עצמם, מפני שלא היתה להם ארץ שהיא נחלתם ולא היו עם מיוחד אלא נחשבו כעבדים ילידי בית של המצרים, שהרי נולדו בארצם וברשותם, מצד זה היו ריו ראויים
 מצד פרעה הרשע, שהתעורר מעצמו בכוח גדול לשעבד אותם. כנגד העניין הראשון, שהיו ישראל טבועים בשעבוד מצרים לוּ מפוּ מפני שנולדו במצרים והיו משועבדים להם נאמר: והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. וכנגד פרעה שהיה רשע והתעורר מעצמו למשול
 לשון הצלה נאמרת כאשר בא מישהו לשלוט
 אתכם זו ההוצאה מרשות האחר, שזה עניין שונה מהסרת העבדות, כי כאשר אין המצרים משעבדים אותם אין עבדות אבל עדיין אינם בני חורין, כי הם נמצאים ברשות אחרים ואינם ברשות עצמם, לכן נאמר: וגאלתי אתכם. לאחר הגאולה מרשות זרים נאמר: ולקחתי אתכם לי לעם, זה החיבור בהי
 גאולה באופנים שונים בדרך האמת והאמונה.

## המהר״״






















 גְּאֻלָה כָּל הַדְבְרִים דֶּרֶךְ אֶמֶת וֶאֶמוּנָה.

ארבע הכוסות להורות על המעלה העליונה של יציאת מצרים, שהיא גבוהה יותר מעצם היציאה

קרבן הפסח, המצה והמרור באו להורות על עצם הגאולה, ומצות ארבע כוסות עות באה להורות על מעלה עליונה יותר של הגאולה, כי בגאולה זו יש מעלה על גבי מבי מעלה עד שמגיעים למעלה עליונה. מכיון שנצטווינו באכילת המצה להורות על עצם הגם הגאולה, נצטווינו גם בארבע כוסות להורות על
 שארבעת הכוסות מורות על מעלה גבוהה יותר, כי האכילה גשמית יותר מהשתייה,

וּלְפִיכָךְ כַּאֲשֶׁר בָּא הַהוֹרָאָה עַל עֶצֶם הַגְּאֻלָּה










## קול חי

משום שהמשקה דק יותר מהמאכל, וככל שדבר דק יותר הוא רחוק יותר מהחומריות. דבר זה יתבאר בהמשך. לכן ארבע הכוסות מורות על מעלה גבוהה של הגאול לבולה. עוד לוד יתבאר בסמוך למה דוקא ארבע לשונות של בוֹ גאולה. אם כן האכילה והשתייה באו לוב ללמד לוב על הגאולה שהיא מעלה על גבי מעי מלה, כי כי מעלת האכילה והשתייה שונות זו מזו, שכן המשקה במעלה גבוהה יותר מהאכילה. המצה מורה על החירות, כלומר על עצם היציציאה
 המאמר: וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ועוּ וכי וכן המאמרים: והצלתי אתכם מעבודתם, ולקחת לורי אתכם לי לעם, באו להורות על מעלה גבוהה יותר, שלא יהיו משועבדים למצרים, שיהיו גאולים, ויהיו עמו של הקב״הו מעו מעלת כל אחת מהדרגות הללו גבוהה מעצם הגאולה. המצה מורה על עצם היציאה בלבד, ואילו ארבע לשונות של גאולה מורות על מעלות הקיימות תמיד, לכן מעלות אלו גבוהות מלות מעצם החירות, כי אין ספק שהשלמות מגיעה בסוף, לכן כל מעלה שהיא לאחר היציאה גבוהה ממעלת היציאה. כי השלמות כלות הגמורה היא כאשר נגמר התהליך כולו. היציאה דומה ללידה, ליציאת הולד לאויר העולם, וכבר בארנו בפרק ג כי יציאת ישרו לוראל ממצרים דומה ללידה. ארבעת לשוֹ לשונות הגאולה המדברות על שלמות הגאולה דומות לולד שכבר נולז, והוא שלם לא רק בגופו אלא גם בצורתו, וזו מדרגת השלמות. לכן בא הרמז לארבעת שלבי ההשלמה בארבע כוסות, כי מי מיו
 מהאכילה, כי האוכל גס ועבה על כן הוא

## המהרי״ל






















 הַיְצִיאָה בִּלְבַּ, אֲבָל אֵּלּוּ אַרְבַּע לְשׁׂוֹנוֹת שֶׁל
 וּלְכָךְ הַדָּבָר הַזֶה הוּא יוֹתֵר בְּמַדְרֵגָּה צֶּ צֶּלְיוֹנָה
 שְׁלֵמוּת הַדָּבָּר בָּא בְּסוֹף הַדָּבָר וּבַּבְגָּמָּר שֶׁלּוֹ




 אַרְבַּע לְשׂוֹנוֹת הֵם בָּאִים כַּאֲשֶׁר נִשְלָָם הַגְגֻלָּה

## קול חי

חומרי, ואילו המשקה שהוא בעל חומר דק יותר הוא מבטא את הרוחני. ובפרט היין מורה על מעלה רוחנית, כי היין נפרד מחומריות הענב וגסותו, לכן היין במיוחד מורה על מעלה רוחנית. כמו היחם שבין אכילה ושתייה כאשר האוכל חומרי והשתייה יותר רוחנית, כך היחס שבין היציאה ממצרים למעלות שבארבע לשונות של גאולה. וכך המצה שהיא האכילה מורה על הל החירות, וארבע הכוסות מורות על ארבעת מעלות הגאולה הבאות לאחר היציאה, אשר הן במעלה גבוהה יותר.

## המהר״״ל















 אַרְבַעע מַדְרֵגוֹת אֲשֶׁר הֵם יוֹתֵר בְּמַעַלָה.

ארבע הכוסות אינן מן התורה כי העיקר הוא עצם היציאה

ואם תקשה: אם מעלת ארבע הכוסות גבוהה ממעלת אכילת הפסח, המצה והמרור, אם כן למה אין חיובם מן התורה? אין זו קושיה כלל, כי בוודאי העיקר זו היציאה שהיא נס ופלא, אף שאינה במעלה כמו המעלות הבאות אחריה. היציאה היא השינוי מעבדות לחירות, וכל תהליך של שינוי אינו מדרגה רוחנית גמורה כמו המעלה של השלמות אליה הוביל, וזהו היחם ביך היציאה לחירות לבין הגאולה, כי שלמות הגאולה היא המעלה העליונה. לכן הרמז על המעלות שאחר היציאה בשתיית
 רוחניות, משום שהוא משקה דק שנבדל מגוף

העינב החומרי.












 הוּא נִבְדָּל ִִן הַגּּּף הֵָָּנָב הַגַשְׁמִּי.

## קול חי

## המהר״יל

המצה מורה על הגאולה וארבע כוסות על הסדר האלוקי של הגאולה

אכילת מצה ושתיית ארבעת הכוסות באו להורות על כך שישראל זכו לשתי מעלות: האחת, היציאה לחירות עליה מורה המצה. והשניה, על כך שישראל גאולים, וזו מעלה עליונה יותר מתהליך הגאולה. עוד אפשר לומר שלגאולה שתי מעלות: האחת שהם יוצאים מרשות אחרים, והשניה סדר הגאולה והבנת העניין הרוחני שלה, והקשר של הגאולה עם הקב״ה, דבר שאינו גשמי כלל. בארבעת הלשונות נזכר סדר הגאולהי והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, זהו סדר הגאולה. ההבנה שסדר הגאולה מאת ה׳ יתברך והבנת העניין הרוחני של סדר הגאולה, זו מעלה גבוהה יותר, לכן ארבע הכוסות מורות על המדרגה היותר עליונה. בכל אופן הדבר ברור כי לגאולה יש מעלה

עליונה ביותר.
 לְהוֹרוֹת עַל קַבְּלַת יִשְׂרָאל שְׁתּי מַעֲלוֹת: הָאֵחֵת


















מצה באכילה כנגד הגאולה הנגלית, שתיית היין כנגד המדרגה הנסתרת שבגאולה

אכילת מצה היא אכילה גשמית, כי מהאכילה ניזון הגוף, כאשר המזון שנאכל הופך להיות חלק מגוף האדם. לעומת זאת השתייה פחות גשמית, שכן המשקה יותר דק בחומרו מהמזון, וכל שכן כאשר המשקה הוא יין, המורה על דבר רוחני, כי הוא יוצא מגוף הענב, שהיה מכוסה שם. וכן אמרו חכמים: יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים
 ששניהם עולים לסך שבעים ולכן נכנס יין יצא סוד, אלא יש בזה רעיון עמוק. כוונתם לומר כי היין משקה נסתר, כי הוא יוצא מסתר הענב ומפנימיותו, לכן היין הגדל














## קול חי

בסתר הענב בגימטריה הוא סוד. וכאשר נכנס היין באדם הוא מוציא את הסוד, כי הוא מגיע עד הדבר הנסתר בהתאם למדרגת היין, ומוציא את הסוד. על כן אכילת המצה כנגד הגאולה הנגלית, והשתייה במעלה עליונה

## המהרי״ל


 דָּאָה עַל מַדְרגָה הָעֶלְיוֹנָה יוֹתֵר.

ארבע כוסות - מפני שהגאולה באה מהעולם העליון אל העולם הזה שהוא עולם הריבוי המתבטא במספר ארבע

משום שהיין מבטא את המעלה העליונה תקנו ארבע כוסות, כי הגאולה באה מהעולם העליון לעולם הזה, שהוא עולם הריבוי, וכל דבר הבא מעולם העליון אל העולם הזה שיש בו ריבוי נחלק לארבע, כי הארבע מבטא את הריבוי, כנגד ארבעת הצדדים השונים של העולם. זה הטעם לכך שיש ארבע לשונות של גאולה. סוד זה רמוז בכתוב: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים, מבואר מכאן שכל דבר שבא מהעולם העליון, כמו הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן, כשהוא בא אל עולם הטבע, שהוא עולם הריבוי, יפרד לארבעה ראשים, כי הפירוד לארבע כנגד הפירוד לפוד והריבוי השייכים לעולם הזה. לכן הגאולה שבאה מהעולם העליון מתחלקת לארבעה ראשים, הם ארבע לשונות של גאולה. זו משמעות ארבע הכוסות שתקנו חכמים לשתות יחד עם המצה, כי מאחר שהמצה מורה על הגאולה הגשמית כמו שהתבאר, תקנו עימה שתייה המורה על דבר רחוק מהגשמי, כי מוכרח שעם הגאולה הגשמית תהיה גם גאולה שאינה גשמית, שהיא אלוקית יותר, לכן תקנו ארבע כוסות על המעלה האלוקית שבגאולה, כמו שחייבה תורה אכילת מצה על הגאולה הגשמית.






 בַבּתוֹרָה (בראשיח ב, ): וְנְהָר יוֹצֵא מֵּעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת
















 הַפַּשׁוּטָּה, כַּאַשֶׁר אָמַרִנוּ.
הלכהי

# איסור אכילה ושתיה בצרב הפסח 

מהי אכילה גסה

















## קול חי



 התוספות: במסכת נזיר שנינו: נאמר: כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילו ילכו בם ופושעים וצים יכשלו בם בם משל לשני בני אדם שאכלו את הפסח, האחד אכלו לשם מצוה, עליו נאו נאמר: וצדיו וֹיקים ילכו בם,


 שפטור עליה ביום הכיפורים, ויש אכילה גסה שאף שאין לוּ לו תאוה לאכוּ לוכול, הוא נהנה מהו מהאכילה,



 שמדובר באכילה גסה שקצה נפשו באוכל, שבכגון זה לא קיים את המצוה! ניתן לומר, שאי אפשר לתרץ כך, כי הגמרא מחפשת מציאות בה שניהם עושים את אותו מעשו בשה כאשר האחד צדיק והאחר רשע, ואם מדובר באכילה גסה שקצה נפשו מהאוכל, גם הצדיק לא יצא ידי חובה













אֹוֹכְלוֹ כָּדָּ וְאִם כֵּן שְׁנֵי דְרָכִים הֵם1.
איסור אכילה מהזמן האמיתי של מנחה קטנה



## קול חי

אף אם כוונתו לצאת ידי חובה. ואם נאמר שהצדיק לא אכל אכילה גסה ואכל כשעדין אינו שבע ואילו הרשע אכל אכילה גסה, אם כן אין זו אותה מציאות לצדיק ולרשע, כי הצדיק אכל כדין והרשע שלא כדין, ואנו מחפשים מציאות אחת לשניהם, וכך מקשה הגמרא שם בהעמדה אחרת שרצתה הגמרא להעמיד. עוד תרצו התוספות: מה שאמרה הגמרא בנזיר: רשע קראת לו?! כלומר הרי קיים את מצות הפסח, שכן עיקר המצוה היא הקרבה ולא האכילה, ולמה נקרא רשע אם לא קיים מצות האכילה? גם על תירוץ זה יש להקשות: הרי ביחס למצות האכילה הוא נקרא רשצ! אבל עיקר התירוץ הוא שאין הכוונה לאכילה גסה עמש שנפשו קצה באוכל, וכך יש לפרש את דברי הגמרא: משל לשני בני אדם שאכלו פסח על השובע, האחד אכלו לשם מצוה והאחר לשם אכילה גסה, כלומר לשם רעבתנות שהוא זולל את בשר הפסח לשם האכילה ולא עשה את המצוה לשם מצוה ואף לא להנאתו, וזו גנותו שאוכל לשם רעבתנות. אם היה אוכל כדי ליהנות לא היה בזה פשיעה כלל. על זה מקשה הגמרא: כיון שהוא קיים את מצות הפסח, מדוע נקרא רשע? וכך מוכח מפרש״י שם בנזיר. אי אפשר להעמיד את הגמרא באכילה גסה גמורה שנפשו קצה באוכל, כי אם כן יקשה שאין ההשוואה בין הצדיק לרשע באותו האופן, שהרי הצדיק אינו אוכלו אכילה גסה ואילו הרשע אוכלו באכילה גסה, ואם כן אלו שתי מציאויות שונות.

בגמרא נשאלה השאלה: מה שנאמר במשנה: סמוך למנחה לא יאכל, האם הכוונה למנחה קטנה או למנחה גדולה? פשטה הגמרא שהכוונה סמוך למנחה קטנה. זמן מנחה קטנה מתשע וחצי שעות

[^1]




 יֹאכַל.

שתיית יין בערב פסח











## קול חי


 חצות לסוף היום, כלומר בשעה התשעית. כדי שיהיה היכר שכבר עבר חצות ונטתה השמש לכיוון מערב הוסיפו לזמן מנחה גדולה חצי שעה, וכן כדי שיהיה היכר לנטיית הערב הוסיפו לופו חצי שעה

 שעות אלא מתשע. לכן לא יאכל מתשע שעות שהוא זמן הסמוך למנחה קטנה חצי שעה, כי בתשע שעות מתחיל זמן מנחה.

לענין שתיית יין בערב הפסח אמרו בגמרא: רבא שתה יין בכל ערב פסח, כדי שי שימשך לבו ופר ויאכל יותר מצה. בפרק כיצד מברכין מקשה הגמרא: כיצד אפשר לומר שהיין משביע והרי רבא שתה בוּ לוּ

 יין, שהוא מגרה את התיאבון. ודעת הטור אינה כן, שכתב שיכוֹ שול לשול לשתות יין בערב הפסח בין


 הוא מתכונות היין, שהוא משביע את האדם שלא יהיה רעב, וזה הנקרא בגמרא: סעיד, וגם מגרה

# דרשה לשבת הגדול 

#   

כּל פָּעַל ה׳ לַּשַׁעֲנֵהּוּ (משלי טז, ד).

את כל הנבראים ברא ה' לכבודו
















## קול חי

נאמר במשלי: כל פועל ה' למענהו, כלומר, את כל הנבראים ברא ה׳ לכבודו ולעבודתו. דבר זו זו
 אתה מוצא שאת כל מה שברא הקב״ה בששת ימי בראשית, לא ברא אלא לכבודו ולעשות בהם
 השמים מספרים כבוד אל. גם את האור שברא ביום הראשון ברא לכבודו, שנאמר: עוטה אור וֹו

 את הקב״ה, שנאמר: יתרועעו אף ישירו. ומנין שאף האילנות מקלסים? שנאמר: אז ירננו עצי היער מלפני ה׳. עוד אנו רואים שצווה הקב״ה לעשות מצוות באילנות. בשריפת פרה אדומה צווה
 בעץ ארז ואזוב, וכן במצרים צווה לשים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות באמצעות אזוב,
 קילוסו, שנאמר: מקולות מים רבים אדירים משברי ים. מה נברא ביום הרביעיצי מאורות לות, ולכבודו בראם, שנאמר: הללוהו שמש וירח. ביום חמישי ברא עופות לכבודו, להקריב מהם קרבן, שנאמר:




אין עוד מלבד הקב״ה, לכן כל הנבראים נבראו רק כדי לעובדו














## קול חי

אם מן העוף עולה קרבנו. מה נברא ביום הששי? בהמות, לכבודו בראם וצווה להקריב מהם קורבנות, שנאמר: אדם כי יקריב מכם קרבן לה', מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן. ביום השישי ברא את האדם וגם הוא נברא לכבודו, שנאמר: הללו את ה׳ מן הארץ תנינים וכו', זהו ביאור כל פועל ה׳ למענהו.

המדרש אינו מובן, וכי הדשאים אומרים שירה וקילוס? ואיך הם נותנים שירה וקילוס לקב״ה? עלינו להבין שהמדרש לא בא לתאר את המציאות כפשוטה, אלא ללמדנו שאין שום נברא שנברא בשביל עצמו. המחשבה שיש דבר שנברא לצורך עצמו מנוגדת להגיון. אם היה כך, היה חס ושלום דבר המתקיים בלי הקב״ה, והתורה אמרה: וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה׳ הוא האלוקים בשמים ממעל ובארץ מתחת אין עוד. המילים: 'אין עוד׳ אין פירושם שאין עוד אלוה לוהים מלבד ה׳, אלא פירושן הוא שאין מציאות בעולם מלבד מציאות ה', כי כל הברואים נבראו לכבוד ה׳ ולעבודתו, ואם לא כן לא היה אותו דבר נברא, אלא הכל נברא כדי לשבח, לפאר ולעבוד את היוצר. לכן נאמר: אין עוד מלבדו, כלומר אין בריאה בעולם שיש שיש לה קיום לעצמה, אלא תפקיד ולי כולם לשבח, לפאר ולעבוד את השם יתברך. דוגמא לדבר: כסא אשר יעודו שישב עליו בעל הכסא. לכסא אין חשיבות בפני עצמו, אלא רק כדי שישב עליוי בעל הכסא. לכן, כלו כל הנבראים שנבראו כדי לשבח את יוצרם ולפאר שם כבודו יתברך, אין להם קיום עצמי, זוהי משמעות המילים: 'אין עוד׳. אבל אם היה דבר בעולם שקיים לצורך עצמו ולא היתה בריאתו כדי לשבח את הקב״ה, היה נראה כאילו יש נברא שיש לו קיום מבלי שהקב״ה מקיימו, ואפילו היה אותו נברא מקבל על עצמו את אלוהותו של הקב״ה ולהיות עבדו, קבלה זו משמעותית רק בזמן





משלמות הנבראים נראה שבח הבורא


 בְּעוֹלָמוֹ.

בנבראים הקטנים שבח הבורא יותר מאשר בגדולים




בברכה על הפרי מקלס את הקב״ה במקום הקילוס העולה מהפרי, ולכן יכול לאכלו





## קול חי

שעושה עבודתו, אבל כשאינו עושה עבודתו אלא עוסק בצורכי עצמו, כמו בשעה שאוכל ושותה, הוא כביכול מחוץ לקב״ה. אבל אם נאמר שכל תכלית יצירת האדם היא כדי לעבוד את בוראו, אז גם בשעה שאוכל ושותה להחיות את גופו הוא משועבד לה', מכיון שכל בריאתו אינה אלא לכבוד יוצרו, גם הפעולות הללו שמטרתן לקיומו אינן למען לעצמו, כי הוא עצמו נועד לעבוד את בוראי, והכל הוא אל הקב״ה.

הקילוס שנותנים הנבראים לקב״ה הוא שנראה בהם שבחו של יוצר הכל, שיש בבריאה פאר ושנבראו בתכלית השלמות. כמו שתקנו חכמים בברכת האילנות, כשיוצא אדם בחודש ניסן ורואה אילנות מלבלבים מברך: ברוך שככה לו בעולמו.

שבח הקב״ה עולה מכל הנבראים. לא נכון לחשוב שבנבראים הקטנים כמו השרצים לא נראה שבח הבורא, אדרבה, בנבראים הקטנים נראה שבח הבורא יותר מאשר בגדולים, שברא בריאה קטנה ועם זאת משוכללת, כמו שאנו רואים מיני ברואים שפלים ופחותים בהם נראה שבח הבורא.

זהו מאמר חכמים בפרק כיצד מברכין: שנו חכמים, אסור לאדם שיהנה מהעולם הזה בלי ברכה, וכל מי שנהנה מהעולם הזה בלי ברכה מעל. מהי תקנתו? ילך אל החכם. וקשה, במה תועיל ההליכה אל החכם, הרי כבר עשה את האיסור? אלא אמר רבא: ילך אל החכם מתחילה וילמדנו ברכות, כדי שלא יבא לידי מעילה. אמר רב יהודה אמר שמואל: כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים, שנאמר: לה׳ הארץ ומלואה. הקשה רבי לוי, מצאנו שני פסוקים


[^0]:    1. ברכות מט, ב: ״רבי מאיר סבר: ואכלת - זו אכילה, ושבעת - זו שתיה״, ובאו״ח סימן קצז סעיף ד כתב הרמ״א: ויי״א שאינו חייב לברך מדאורייתא אם לא שתה והוא תאב לשתות״ (מרדכי פ’ ג׳ שאכלו וב״י בשם כל בו ושבלי לקט).
[^1]:    1. לכאורה צ״ע כיצד יפרש לשיטתו את הגמרא ביומא: ״האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים - פטור״, אם כל אכילתו רק משום רעבתנות מדוע פטור? נראה שגם לשיטתו צ׳ל שאכילה גסו גסה שם הכוונה שקצה נפשו באוכל. מחלוקתו על התוס׳ - כיצד להגדיר אכילה גסה במסכת נזיר ובסוגיתנו.
