**Pesach: The Secret of the 5th Cup**

רפואה שלימה ליוסף חיים יששכר בן חי' מושקוט (בתוך שאר חולי ישראל)

**1) מסכת פסחים דף קיח עמוד א**

תנו רבנן: **רביעי** גומר עליו את ההלל, ואומר הלל הגדול, דברי רבי טרפון

**2) רש"י (שם)**

**הכי גרסינן: רביעי** גומר עליו את ההלל, ואומר עליו הלל הגדול...

**3) רשב"ם (שם)**

**הכי גרסינן:** ת"ר **רביעי** גומר עליו את ההלל, ואומר עליו הלל הגדול.

**4) רבינו חננאל (שם)**

ת"ר **(חמישי) [רביעי]** אומר עליו הלל הגדול דברי ר"ט...

**5) רי"ף (שם) [דף כו: בדפי הרי"ף]**

**חמישי** אומר עליו הלל הגדול דברי רבי טרפון

**6) רא"ש (שם)**

ת"ר **כוס חמישי** אומרים עליו הלל הגדול דברי רבי טרפון

**7) הגהות מיימוניות על הרמב"ם – הלכות חמץ ומצה (פרק ח, הלכה י)**

לשון ראבי"ה: ובסדר רב עמרם כתב **שאם רצה למזוג כוס חמישי כגון שיש שם זקן או חולה שצריך לשתות** לא יאמר הלל הגדול ונשמת על כוס רביעי אלא כוס רביעי ישתה אחר גמר הלל המצרי וחתימתו, ועל כוס ה' אומר הלל הגדול וחותם "יהללוך" **שכך אמרו חכמים חמישי אומר עליו הלל הגדול דברי ר' טרפון**, וי"א ה' רועי לא אחסר. וכן אמר רב שלום גאון ארבעה כוסות חובה חמישי רשות שאם רצה אומר עליו הלל הגדול ושותה...

**8) רמב"ם - הלכות חמץ ומצה, פרק ח הלכה י**

ואחר כך נוטל ידיו ומברך ברכת המזון על כוס שלישי ושותהו, ואחר כך מוזג כוס רביעי וגומר עליו את ההלל, ואומר עליו ברכת השיר והיא יהללוך ה' כל מעשיך וכו', ומברך בורא פרי הגפן ואינו טועם אחר כך כלום כל הלילה חוץ מן המים, **ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול והוא מהודו לה' כי טוב עד על נהרות בבל, וכוס זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות**, ויש לו לגמור את ההלל בכל מקום שירצה אע"פ שאינו מקום סעודה.

**9) אגרא דפרקא - אות ד (ר' צבי אלימלך מדינוב זי"ע)**

סיפרו לי מעשה רב מקדוש י"י ה"ה **הרב הקדוש מוה"ר מנחם מענדל זצוק"ל מפרומשליין**, מעשה שהיה כך היה, שהיו יושבים במסיבה בסעודה, ונתן מטבע של ארבעה פשוטין להביא שכר, ואמר למשרת שיביא בעד חמשה פשוטין, והמשרת לא התבונן במטבע והיה סובר שהיא של ה' פשוטין, ובעת בואו להמוכר הביט המוכר ואמר הנה המטבע רק ד' פשוטין, וחזר השליח ואמר להרב המטבע היא רק ד' פשוטין, והרב התחיל לריב עם השליח ואמר ה' פשוטין צריכין להיות, והשליח נתעקש, עד הגיע הדבר למריבות, עד שתלמידי הרב רמזו להשליח המשרת שיודה לדברי הרב (כי הבינו כי לא לחנם הוא) וכן עשה השליח ואמר יהיה כדברי אדוני אז עמד הרב בתפלה ואמר בזה"ל, **יהא רעוא שכל באי עולם יכירו וידעו (אז איין פירער איז איין פינעווער) [פי' שהארבעה הם חמשה]**, זה שמעתי.

**10) ספר הכוזרי (לפי סדר של ר' יחזקאל סרנא זצ"ל – שער שני "סגולת היצירה" אות א')**

היסודות נהיו כדי שיצאו מהם המוצאים, ואחר כך – הצמח, ואחר כן – החיים, ואחר כן – האדם, **ואחר כן – סגולת האדם**. והכל נהיה בעבור הסגולה ההיא...

**11) מסכת מנחות דף כט עמוד א**

שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו, ואפילו כתב אחד מעכבן. פשיטא! אמר רב יהודה אמר רב: לא נצרכה אלא **לקוצה של יוד**.

**12) בראשית רבה - פרשה ב, אות ד**

ר"ש בן לקיש פתר קריא בגליות, "והארץ היתה תהו" זה **גלות בבל**... "ובהו" זה **גלות מדי**... "וחושך" זה **גלות יון**... "על פני תהום" זה **גלות ממלכת הרשעה** שאין להם חקר כמו התהום... "ורוח אלהים מרחפת" זה רוחו של מלך המשיח...

**13) בראשית רבה - פרשה טז, אות ד**

אמר רבי יוסי בר רבי חלפתא **כל המלכיות נקראו על שם מצרים**, על שם שהם מצירות לישראל...

**14) מסכת ברכות דף יז עמוד א**

ורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי: רבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? **שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות**.

**15) נפש חיים – מערכת ד, אות כז (ר' חיים פלאג'י זצ"ל)**

**דצח"ם. ארבע יסודות אלו הם נגד שם הוי"ה ברוך הוא**, **דומם נגד ה"א אחרונה** מלכות הוא יסוד עפר, **צומח הוא נגד אות וא"ו** רומז לתפארת בחינת רוח, **חי בלתי מדבר הוא נגד ה' ראשונה שבשם** שהיא בינה אם כל חי והוא נקרא אלקים חיים והוא יסוד גבורת אש, **מדבר הוא נגד אות יו"ד שבשם** בחינת חכמה הנקראת אדם על שבו יש השם במילוי כמנין מ"ה והוא בחינת חסד יסוד המים הרב חסד לאברהם במעין ד' עין יעקב נהר ה' ועיין למורנו הרב במדרש תלפיות דף קט עמוד א' ועוד שם דף קסה עמוד א'.

**קוצה של י' = 541 = ישראל**

**16) בני יששכר – מאמרי חדשי כסלו טבת (מאמר ב' אות כה)**

ונראה דהנה ידוע **דגלות הראשון גלות מצרים היה כדבר שרשי לכל הד' גליות מן הד' מלכיות**

**אשר הכבידו עולם על ישראל**, כל אחד מן הד' מלכיות היה מנגד לאות אחד מן השם כביכול השם הוי"ה ב"ה אשר ישראל דבוקים בו על ידי מעשיהם כמד"א "ואתם הדבקים בהוי"ה אלקיכם וגו'" (דברים ד,ד), **וגלות מצרים מנגד לבחינה עליונה היא קוצו של יו"ד שהוא שורש**

**לד' אותיות הוי"ה כנודע[[1]](#footnote-1)**, וזהו סוד "**ויקוצו** מפני בני ישראל" והבן, אם כן בגלות מצרים היו כלולים כל הד' גליות, וזהו סוד "ויהי בימים הרבים[[2]](#footnote-2)" (שמות ב', כ"ג) כמבואר במגלה עמוקות [פרשת תולדות] רבי"ם ראשי תיבות ר'ומי ב'בל י'ון מ'די, והנה בנפול השורש יפלו הענפים ממילא, על כן הושם יסוד מוסד בתוה"ק זכרון יציאת מצרים שבזה נוושע מכל הגליות.

**17) דעת זקנים מבעלי התוספות – פרשת בא (יב, ח)**

ד' כוסות כנגד ד' גאולות והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי **וכוס חמישי דהיינו למאן דצריך למשתיה הוא כנגד והבאתי** שגם הוא גאולה כדא' אינשי מאן דמליה שחרריה ומסר כל דידיה בידיה אי לא אייתיה לבי דריה מאי אהני ליה פי' עבד ששחררו רבו ומסר לו גביעו בידו אם לא הביאו לבית דירתו מה מועיל לו כל הטובה ה"נ אם לא הביא הקב"ה אותן לארץ ישראל מה היה מועיל להם היציאה של מצרים.

**18) פרפראות לחכמה – פרשת וארא, עמ' מא[[3]](#footnote-3) (וע"ע אמרי נועם, פרשת וארא, אות יז)**

וכן "והבאתי" גימט' משיח בן דוד

**19) מסכת עירובין דף יח עמוד ב**

ואמר רבי ירמיה בן אלעזר: **מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות**, שנאמר "כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה" ([תהלים ק"נ).](javascript:fireNetisLink(%22ID:0500000071600000000100060000%22);)

1. ע"ח שער י"ד פ"י. [↑](#footnote-ref-1)
2. ובמאמרי חודש אדר [מאמר ג' דרוש ד' הקדמה ד'] הביא שזה גם גן מרומז בפסוק (שמות ה, ה) "הן רבים עתה עם הארץ." [↑](#footnote-ref-2)
3. ר' נח מינדעס זצ"ל (מחותנו של הגר"א מווילנא זצ"ל). [↑](#footnote-ref-3)