**SHIELDS**

Sponsored by Jake and Karen Abilevitz in memory of Jake’s Beloved Parents

 אליהו בן אבא ז"ל & לאה בת אברהם ז"ל and Karen’s brother יהושע בן שמעון דב ז"ל

**1) Avos, Chapter 4:11**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Rabbi Eliezer son of Yaakov says:
	1. One who does a single good deed acquires a single defender.
	2. One who does a single sin acquires a single prosecutor.
	3. Repentance and good deeds are a shield against punishment.
 | 1. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר
	1. הָעוֹשֶׂה מִצְוָה אַחַת, קוֹנֶה לוֹ פְרַקְלִיט אֶחָד.
	2. וְהָעוֹבֵר עֲבֵרָה אַחַת, קוֹנֶה לוֹ קַטֵּגוֹר אֶחָד.
	3. תְּשׁוּבָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, כִּתְרִיס בִּפְנֵי הַפֻּרְעָנוּת.
 |

**2) פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק ד**

ואמר, כי התשובה אחרי מעשים רעים, או מעשים טובים מלכתחילה, כל אחד משני מצבים אלה מונע חול הפורענויות והפגעים על האדם.

**3) רבי מתתיה היצהרי על אבות פרק ד**

לפיכך צדקו דברי זה החכם ש[ה]עושה מצוה אחת יש לו מליץ אחד להגינו מן הייסורין ולהצילו מהרהור עבירות. והעובר עבירה יש לו מלמד חובה, לפי שעבירה מכבה זכות מצוה שכבר עשה, לא המצוה שיעשה אחר כן, שכיון שעושה מצוה לשם שמים אין ספק שהרהר תשובה בלבו, ותשובה בלב כל שכן בהתמדת המעשים טובים אין ספק שהם כתריס בפני הפורענות

 והר"ם פירש תשובה אחר מעשים רעים, ומעשים טובים מתחלתו, שניהם מונעים מן מכות וחולאים שיבאו לו. ונראה לפי זה שהוא נמשך אחר מה שאמר במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים עומדין (ברכות לד ע"ב), וזה בתשובה נפלאה עצומה. ולזה חדש שגם צדיקים מתחלתם מגינים מן הייסורים...

ובין לפירושי שאמרתי תשובה בלב, כשעושה אח"כ איזו מצוה, בין לפירוש הר"ם שפירש תשובה אחר מעשים רעים, אין להקשות ממה שאמר בפרק יום הכפורים (יומא פו ע"א) עבר על כריתות ומיתות ב"ד תשובה ויום הכפורים תולין וייסורין ממרקין, וא"כ אין התשובה כתריס שהרי הייסורין באים למרק שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ונגעים עוונם (תהלים פט, לג), שהכוונה היא באמרו כתריס מה שכוונו שם באמרו תולין, שר"ל תולין שלא יאבדו ולא יכלו לגמרי, שהייסורין יהיו באופן שיכופר עוונם וישובו לקדמותם ולמעלתם, הכל בשקולו של אל דעות, והכלל הוא שלא ילכו לאבדון

 ואפשר לפירוש הר"ם לתרץ עוד, שכאן דבר בתשובה המעולה. שאמרו שם (יומא פו ע"ב) שזדונות נעשות לו כשגגות, והקשו שם לבעל זה המאמר שזדונות נעשה לו כזכויות, ותרצו כאן שבא למעלת אהבה וכאן שבא למעלת יראה. ואמרו באברהם עתה ידעתי כי ירא אלי"ם אתה (בראשית כב, יב), זה יורה שמעלת היראה אינה עד שיעלה למעלת אברהם בענין העקידה, ומעלת האהבה מעולה ממנה כמו שבא בפי' שם, ומבואר אצלי בפרשת לך לך, ובמאמר נורא אלי"ם ממקדשיך (תהלים סח, לו)

**4) דרך חיים על אבות פרק ד**

ויש מקשים על זה שאמר כאן תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות, ובמסכת יומא (פ"ו, א') אמרו תשובה תולה ויסורין ממרקין וא"כ אין התשובה כתריס שהרי היסורין באין עליו. ובודאי קושיא של כלום היא, כי שם מדבר בפורענות שמביא הש"י על ידי החטא שכיון שחטא יש עליו עונש מצד מעשה החטא, ודבר זה דומה כאשר יש מכה בעצמו של אדם שאין התריס מגין על זה, אבל התריס מגין כאשר באה מבחוץ על האדם. וכך כאשר פרענות בא מצד החוץ שלא מן חטא האדם עצמו, דקיימא לן דיש יסורין בלא עון כדאיתא בפרק במה בהמה (שבת נ"ה, א') ואפילו אם אין יסורין בלא עון, אין צריך עון גדול רק עון בעלמא כדמוכח בפרק קמא דברכות (ה', ב') דבשביל דבר מה יסורין באין ובהני התשובה כתריס לפני הפורענות. והתם אמרו בחטא שראוי ליסורין כדי למרק החטא ותחילת ביאתן הן למרק, ובהני אין התשובה מועלת ואין מעשים טובים מועילים, ולא שייך שיהא התריס מגין, רק כאשר עיקר הפורענות לא בא בשביל החטא ואפילו אם יש כאן חטא, מ"מ עיקר ביאתם הם באים עליו שלא בשביל חטא והחטא גורם שימשלו היסורין בו ואם לא היה החטא לא היו היסורין מושלים, וכהאי גוונא התשובה ומעשים טובים כתריס מפני הפרענות, שעל ידי התשובה ומעשים טובים יש לאדם מדריגה עליונה נבדלת בלתי גשמית וזהו תריס לפני הפורענות שהפורענות הוא מצד החומר כמו שבארנו:

**5) תוספות יום טוב מסכת אבות פרק ד**

 בפני הפורענות - ואין להקשות ממה שבא בפרק בתרא דיומא [דף פ"ו] תשובה [ויוה"כ] תולה ויסורין ממרקין כי הכוונה באמרו כאן כתריס הוא מה שכיונו שם באמרם תולין שהוא שלא יפסדו ולא יאבדו האנשים לגמרי שהיסורים באים בענין שיכופר עונם וישובו לקדמות מעלתם כפי שקולו של א-ל דעות והכלל בו הוא שיהיה להם כתריס ומגן שלא ילך לאבדון. מד"ש בשם הרי"א ז"ל.

ולי נראה דפורענות דמתני' לאו בפורענות הבא על חטא. אלא בפורענות ורעות המתרגשות ובאות כפי מנהגו של עולם. ותדע שכן הוא. דאי לא תימא הכי מעשים טובים שפירש הרמב"ם בתחלת הענין כלומר שלא חטא ואי הכי מה לו לתריס כיון שלא חטא ואין עליו עונש ופורענות אלא ודאי פורענות היינו המקרים והרעות ההווים בעולם.

**6) לחם שמים**

בפני הפורענות. המפרשים איש לדרכו פנו בדוחקים ליישב מה שיקשה על משנתנו. ממ"ש חז"ל יסורין ממרקין. ותי"ט במ"כ עשה טלאי ע"ג טלאי. לפרש פורענות על מקרים ורעות המתרגשות והכריח זה מחמת פירוש ר"מ. וכבר הראית לדעת. דפירוש ר"מ גופיה לאו מילתא היא. ולא כיפי תלי לה. ותו דהא ודאי מאי דחדית תי"ט לפלוגי בין פורענות על חטא. ובין מקרי הרעות ההווים בעולם. בורכא ובדותא היא. דהא אליבא דמ"ד אין יסורין בלא חטא. אמרה. אי הכי אטו לא כל דכן הוא. אם אין יסורין ליחיד בלא חטא. לרבים עאכ"ו. ואם גרמו החטאים להתרגש הרעות. אז לא תועיל לצדיק צדקתו על פי הרוב. כמו שאמרו כיון שנתנה רשות כו'. וזהו מפני שאמרו העולם נידון אחר רובו. ולפיכך יראה היחיד עצמו חציו זכאי. חציו חייב. עשה מצוה. אשריו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לזכות. מכלל שאם לא הכריעו הזכיות. כל צדקותיו לא תזכרנה ליחיד. למלטו מן הפורענות. ולא זו בלבד. אלא שעל פי הרוב הצדיקים סובלים עונות הדור כמ"ש במקומות רבים על כן יטול מה שחדש על החדשים אנו בושים.

אמנם יש אתנו מקום מרווח בעז"ה. שלא תחול הקושיא כלל. והוא קצת תימה על המפרשים שלא שיערו. שאין כל היסורין שוין כמו שאין כל העונות שוין. אטו כולהו בחדא מחתא מחתינהו. דאיכא עבירות חמורות. דלא סגי להו בלא יסורין. ובהכי מיירי ההיא דפב"ב. דאר"א אין יסורין בלא עון. וזה בהפך מדעת ד"ח רבו של תי"ט. דהא עון. מזיד הוי. וכ"כ תו' שם בהדיא. והיינו דקאי התם אקרא דופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם ונגעים יסורין מכוערים הם. (והא דאמרינן ארבעה מראות הללו. אינן אלא מזבח כפרה. אי בעית אימא היינו נמי מזבח כפרה. ואב"א הא לן והא להו. כדשנינן ריש ברכות) אבל יסורין קלין באין אף על השוגג. כדאמרינן בכמה דוכתי. והיינו טעמא דאשם תלוי. כדי להגין מן היסורין. ובכהאי גוונא מהני נמי תשובה ומע"ט. להציל מיסורין קלין. הבאין גם על השוגג. וההיא דבתרא דיומא דאייתי תי"ט. ודאי שאני דבמזיד ובחמורות עסקינן פשיטא דלא אפשר בלי מירוק יסורין קשים כמות. העומדים במקום מיתה. וכל זה ברור בס"ד. באופן שלא נשאר ריח קושיא וסתירה בין הסוגיות. ונתיישבו כולן בריוח.

**7) כוכבי אור**

****

****

**8) יעב"ץ**

****

****

****