**FOR THE SAKE OF…**

**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**

**A) Pirkei Avos Chapter 6:1**

|  |  |
| --- | --- |
| The sages taught in the language of the mishnah. Blessed be He who chose them and their teaching.  [Rabbi Meir](https://yuad-my.sharepoint.com/topics/rabbi-meir) said: Whoever occupies himself with the Torah for its own sake, merits many things; not only that but he is worth the whole world.He is called beloved friend; one that loves God; one that loves humankind; one that gladdens God; one that gladdens humankind. And the Torah clothes him in humility and reverence, and equips him to be righteous, pious, upright and trustworthy; it keeps him far from sin, and brings him near to merit. And people benefit from his counsel, sound knowledge, understanding and strength, as it is said, “Counsel is mine and sound wisdom; I am understanding, strength is mine” ([Proverbs 8:14](https://yuad-my.sharepoint.com/Proverbs.8.14)). And it bestows upon him royalty, dominion, and acuteness in judgment. To him are revealed the secrets of the Torah, and he is made as an ever-flowing spring, and like a stream that never ceases. And he becomes modest, long-suffering and forgiving of insult. And it magnifies him and exalts him over everything. | שָׁנוּ חֲכָמִים בִּלְשׁוֹן הַמִּשְׁנָה, בָּרוּךְ שֶׁבָּחַר בָּהֶם וּבְמִשְׁנָתָם  :  רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר כָּל הָעוֹסֵק בַּתּוֹרָה לִשְׁמָהּ, זוֹכֶה לִדְבָרִים הַרְבֵּה. וְלֹא עוֹד אֶלָּא שֶׁכָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ כְדַי הוּא לוֹ. נִקְרָא רֵעַ, אָהוּב, אוֹהֵב אֶת הַמָּקוֹם, אוֹהֵב אֶת הַבְּרִיּוֹת, מְשַׂמֵּחַ אֶת הַמָּקוֹם, מְשַׂמֵּחַ אֶת הַבְּרִיּוֹת. וּמַלְבַּשְׁתּוֹ עֲנָוָה וְיִרְאָה, וּמַכְשַׁרְתּוֹ לִהְיוֹת צַדִּיק וְחָסִיד וְיָשָׁר וְנֶאֱמָן, וּמְרַחַקְתּוֹ מִן הַחֵטְא, וּמְקָרַבְתּוֹ לִידֵי זְכוּת, וְנֶהֱנִין מִמֶּנּוּ עֵצָה וְתוּשִׁיָּה בִּינָה וּגְבוּרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי ח) לִי עֵצָה וְתוּשִׁיָּה אֲנִי בִינָה לִי גְבוּרָה. וְנוֹתֶנֶת לוֹ מַלְכוּת וּמֶמְשָׁלָה וְחִקּוּר דִּין, וּמְגַלִּין לוֹ רָזֵי תוֹרָה, וְנַעֲשֶׂה כְמַעְיָן הַמִּתְגַּבֵּר וּכְנָהָר שֶׁאֵינוֹ פוֹסֵק, וֶהֱוֵי צָנוּעַ וְאֶרֶךְ רוּחַ, וּמוֹחֵל עַל עֶלְבּוֹנוֹ, וּמְגַדַּלְתּוֹ וּמְרוֹמַמְתּוֹ עַל כָּל הַמַּעֲשִׂים: |

**פירוש רש"י על אבות פרק ו**

שנו חכמים. בלשון המשנה כלומר ברייתא היא ובלשון המשנה היא שנויה אבל אינה משנה ומה שנו ר"מ אומר וכו' ולפי שעד עכשיו כל הפרקים משנה לפיכך הוצרך להודיע שמכאן ואילך ברייתא היא ומתוך שהללו דברי הגדה הן ומספרות בעסק ת"ת נהגו לאומרן בבית הכנסת עם שאר פרקים הללו של מס' אבות:

**YAVETZ**



**דרך חיים על אבות פרק ו**

שנו חכמים. הפרק הזה אינו מן המשניות, כי המשניות אינם רק ה' פרקים בלבד פ' משה קבל ופרק רבי אומר ופרק עקביא בן מהללאל ופרק בן זומא ופרק בעשרה. ויש לך לדעת כי אלו חמשה פרקים שם התנא כנגד חמשה חומשי התורה, שכמו שהתורה יש לה חמשה חומשים, כך יש ה' פרקים בדרך ארץ שהם דברי מוסר. כי אם אין תורה אין דרך ארץ ואם אין דרך ארץ אין תורה, ולפיכך תלוים זה בזה ושני הדברים שהם תלוים זה בזה ראוי שיהיה נחשב זה כזה, ולכך שם ה' פרקים בדרך ארץ גם כן כמו שיש בתורה חמשה חומשים. וכשם שהתורה התחילה סדר היחוס מבראשית ומסדר ספור הדורות זה אחר זה, וכנגד זה מתחיל משה קבל תורה ומספר כל הפרק המשך הקבלה דברי מוסר זה מזה עד סוף הפרק. ולפיכך הפרקים הם חמשה וכל החמשה פרקים דבריהם בענין המוסר בלבד, ואף כי בקצת המקומות דברו בענין התורה הלא אין דבר זה עיקר כלל רק אגב גררא, ולכך בזאת הברייתא בא לבאר מעלת התורה כדי לקשר התורה עם דרך ארץ לגמרי. וכל הברייתא הזאת הכל נאמר על התורה ולהודיע כי מעלת התורה על דרך ארץ. רק בשביל שעיקר משנתו על המוסר שהוא דרך ארץ ולכך לא שנה רק חמשה פרקים דברי מוסר, ובברייתא שהיא תוספות שנה מעלת התורה והוסיפה על המשנה תוס' בלבד. וזה שאמר שנו חכמים בלשון המשנה, כי הברייתא הזאת שנויה לגמרי בלשון המשנה, כי דרך הברייתא להאריך ולא לשנות בקצרה כמו המשנה, ועוד כי דרך הברייתא להביא דרשות מן המקראות וזהו ענין הברייתא לדרוש הכתובים ולא לשנות הדברים כמו המשנה, ומפני כי הברייתא זאת נשנית להוסיף על המשנה אמר שנו חכמים בלשון המשנה שיהא זה תוספות על המשנה. ומפני שאמר ששנו חכמים וכל הפרקים הם מדברי חסידות כי מאן דבעי למהוי חסידא יעסוק במילי דאבות, ומדת חסידות היא לאהוב את החכמים ולהזכירם לשבח, ולכך אמר ברוך שבחר בהם. ופירושו ברוך הש"י שבחר בחכמים שהרי אמר (דברים י"ז) לא תסור ימין ושמאל, ובחר במשנתם שהרי אמרו במס' עירובין (כ"א, ב') חביבין דברי סופרים מדברי תורה והנה בחר במשנתם. ואין לפרש ברוך האדם שבחר בהם ובמשנתם, דא"כ היה לו לומר ברוך מי שבחר, ועוד תינח שבחר במשנתם אבל בחר בהם מה שייך בחירה בזה, ועוד שילמד משנתם מבעי ליה

**רבי מתתיה היצהרי על אבות פרק ו**

[א] ר' מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו', שהם אותם שמונה והולך. נקרא ריע, הוא לשמה האמתית, שהוא לקיים מצות האל ית' ולהש[יג] כוונתו בבריאתו המין האינושי, שהוא לשמור מצותיו, ולהשיג מידיעת הנמצאות משלמותו ית' מה שאיפשר למין האינושי להשיג, ולהיות דבק אליו תמיד לא יפרד ממנו. וכבר קדם בפרק בן זומא (לעיל, פ"ד מ"ו) חלוקי לשמה והלא לשמה

**Avot 4:5**

|  |  |
| --- | --- |
| [Rabbi Ishmael](https://yuad-my.sharepoint.com/topics/rabbi-yishmael-b-elisha) his son said: He who learns in order to teach, it is granted to him to study and to teach; But he who learns in order to practice, it is granted to him to learn and to teach and to practice. | רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ אוֹמֵר, הַלּוֹמֵד תּוֹרָה עַל מְנָת לְלַמֵּד, מַסְפִּיקִין בְּיָדוֹ לִלְמֹד וּלְלַמֵּד. וְהַלּוֹמֵד עַל מְנָת לַעֲשׂוֹת, מַסְפִּיקִין בְּיָדוֹ לִלְמֹד וּלְלַמֵּד לִשְׁמֹר וְלַעֲשׂוֹת. |

**רבי מתתיה היצהרי על אבות פרק ד**

[ה] אין ספק שמי שלמד על מנת שלא לקיים שזה מחלל את השם. וכבר אמרו בפרק היה קורא (ברכות יז ע"א, עיי"ש) תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו או ברבו או במי שגדול ממנו בחכמה שנאמר ראשית חכמה יראת ה' (תהלים קיא, י). והכוונה היא שראשית החכמה היא סוף המעשה. שכל טוב לכל עושיהם (שם שם), ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם (ברכות שם, עיי"ש במסורת הש"ס), ר"ל שהמעשה מיישיר אל העיון כמו שקדם לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה, שהעושה שלא לשמה נח לו שלא נברא. ופירשו התוספות שזה ר"ל כשלמד על מנת לקנתר ועושה לרמות בני אדם. וכן מיירי ההיא דירושלמי פ"ק דברכות (ה"ב, עיי"ש) מפסיקים מדברי תורה לעשות סוכה לעשות לולב, שהלמד על מנת שלא לקיים נח לו שלא נברא. ור' יוחנן אומר הלמד על מנת שלא לעשות נח לו שנהפכה שליתו על פניו ולא יצא. ובפרק מקום שנהגו (פסחים נ ע"ב) כי גדול מעל שמים חסדך (תהלים קח, ה) זה העוסק לשמה, כי גדול עד שמים חסדך (שם נז, יא) זה העוסק שלא לשמה, דא"ר יהודה לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמן שמתוך שלא לשמה בא לשמה. זהו כמו שאמרו (פסחים שם, עיי"ש) יש שפל ונשכר, דלא עביד עבידתא כולא שבתא ולא עביד במעלי שבתא, שלפי שאסור לעשות מלאכה בערבי שבתות אמרו שיש שאינו עושה משום עדון או משום עצלות. וכן מי שלמד המצות כדי שיהא לו שם טוב ויכבדוהו, שיש לו שכר מה.

 וא"כ יש שלש כוונות בלומד. אחת הוא הרשע, שכוונתו לקנטר וליעץ עצות רעות. שניה, שיכוין לתועלתו בלא נדנוד עבירה, שמתעדן בעיון או שיכבדוהו. שלישית, לשם שמים והוא שתי בחינות. אם שמכוין לעשות טוב מצד מה שהוא טוב בטבעו, והוא עד שמים. או שיכוין לעשות מה שנצטוה מהש"י, והוא מעל שמים.

 ונראה לי כי האוהב ועושה הטוב מצד מה שהוא טוב, הוא נותן צורה בחומר הפעולה מטבע המציאות, ולכך ראוי שיהיה חסד האל עליו להכינו מטוב המציאות מה שהטבע כחיי עליו ולא יותר. אבל מי שאוהב הטוב ועושהו מצד הכנעתו למצוה, הנה הצורה שהוא נותן בחומר זאת הפעולה ממה שהוא למעלה ממדרגת הטבע, ולזה ראוי שיהיה חסד הש"י עליו בדרך נס שהוא מעל שמים. ואע"פ ששני אלה הם לשמה, קרא הראשונה שלא לשמה בהקש אל השניה ומעלתה

**RUACH CHAIM**





