עזרי מעם ה' הדרן/בבא קמא/יפית קליימר

קרובים וקדושים

**בבא קמא דף נ**

״לֹא נָבִיא אָנֹכִי, וְלֹא בֶּן נָבִיא אָנֹכִי״, אֶלָּא כָּךְ אָמַרְתִּי: דָּבָר שֶׁאוֹתוֹ צַדִּיק מִצְטַעֵר בּוֹ – יִכָּשֵׁל בּוֹ זַרְעוֹ?

אָמַר רַבִּי אַחָא: אַף עַל פִּי כֵן, מֵת בְּנוֹ בַּצָּמָא. שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּסְבִיבָיו נִשְׂעֲרָה מְאֹד״ – מְלַמֵּד שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְדַקְדֵּק עִם סְבִיבָיו אֲפִילּוּ כְּחוּט הַשַּׂעֲרָה. רַבִּי נְחוּנְיָא אָמַר מֵהָכָא: ״אֵל נַעֲרָץ בְּסוֹד קְדֹשִׁים רַבָּה, וְנוֹרָא עַל כׇּל סְבִיבָיו״.

**תלמוד ירושלמי ביצה ג׳:ח׳**

אָמַר רִבִּי חֲנִינָה. מָאן דְּאָמַר דְּרַחֲמָנָא ווַתְרָן. יִתְווַתְרוּן בְּנֵי מָעוֹי אֶלָּא מַאֲרִיךְ רוּחֵיהּ וְגָבֵי דִידֵיהּ. אָמַר רִבִּי אָחָא. כְּתִיב וּ֝סְבִיבָ֗יו נִשְֽׂעֲרָ֥ה מְאֹֽד. מְדַקְדֵּק עִמָּהֶן כְּחוּד שְׂעָרָה. אָמַר רִבִּי יוֹסֵה בֵּירִבִּי בּוּן. לֹא מִטַּעַם הַזֶּה. אֶלָּא וְ֝נוֹרָ֗א עַל־כָּל־סְבִיבָֽיו. מוֹרָאוֹ עַל הַקְּרוֹבִים יוֹתֵר מִן הָֽרְחוֹקִים.

**מדרש אגדה, בראשית מ״א:א׳**

ויהי מקץ שנתים ימים. היינו דכתיב וסביביו נשערה מאד (תהלים נ ג), ומפני מה נתעכב יוסף בבית הסהר שנתים, לפי שאמר יוסף כי אם זכרתני אתך (בראשית מ יד), והניח להקב"ה:

מדרש לקח טוב, שמות ט״ו

**ד״א נורא תהלות.** מדת בשם ודם מורא על הרחוקים יותר מקרובים אבל הקב״ה מוראו על הקרובים שנא׳ בקרובי אקדש (ויקרא י ג), ואומר וסביביו נשערה מאד (תהלים נ ג), מדקדק עם עבדיו אפילו כחוט השערה.

בן יהוידע על בבא קמא נ׳ א:ד׳

**מְלַמֵּד שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְדַקְדֵּק עִם חֲסִידָיו כְּחוּט הַשַּׂעֲרָה (תהלים נ, ג).** פירש תורת חיים דאמרו רבותינו ז"ל (בראשית רבה יב, טו) עלה במחשבה לברא העולם במידת הדין, ולכן יתנהג עמהם במידת הדין כפי מה שעלה במחשבה עיין שם.

**ראשית חכמה, רבי אליהו די וידאש, המאה ה16, ספר המצוות פתיחה**

רבי חנינא אמר מהכא (תהלים פט, ח) אל נערץ בסוד קדושים רבה וגו', פירוש שהקדוש ברוך הוא מדקדק בעולם הזה עם קדושיו ומביא עליהם היסורין בעולם הזה כדי שיהיו נקיים לעולם הבא.

תהילים נ׳:ג׳ –

 יָ֤בֹ֥א אֱלֹהֵ֗ינוּ וְֽאַל־יֶ֫חֱרַ֥שׁ אֵשׁ־לְפָנָ֥יו תֹּאכֵ֑ל וּ֝סְבִיבָ֗יו נִשְׂעֲרָ֥ה מְאֹֽד׃

**אבן עזרא על תהילים נ׳:ג׳**

יבא - אלה דברי הצדיקים שיקוו שישמיד הפושעים בו.

וזה טעם אש לפניו נשערה – אע"פ שהוא כתוב בשי"ן הוא כרוח סערה.

רש"י על תהילים נ׳:ג׳ –

**יבא אלהינו ואל יחרש.** לא ישתוק עוד על דם עבדיו השפוך:

תהילים פ״ט:ח׳ –

אֵ֣ל נַ֭עֲרָץ בְּסוֹד־קְדֹשִׁ֣ים רַבָּ֑ה וְ֝נוֹרָ֗א עַל־כׇּל־סְבִיבָֽיו׃

רש"י על תהילים פ״ט:ח׳ –

**בסוד קדושים רבה.** בסוד רב של מלאכים:

**מצודת דוד על תהילים פ״ט:ח׳**

**אל נערץ.** כי הוא אל אמיץ בחבורת עדת קדושים רבה וגדולה הם מלאכי מעלה:

**על כל סביביו.** הם המלאכים המסבבים כסא כבודו:

**מצודת ציון על תהילים פ״ט:ח׳**

**נערץ.** ענין חוזק כמו כגבור עריץ (ירמיה ב):

**בסוד.** ענין חבורה ואסיפה כמו ועל סוד בחורים (שם ו):

**שערי תשובה לרבנו יונה מגירונדי, ספרד מאה 16 ( ג׳:קנ״ח**

ועתה עמוד והתבונן גודל חיובנו לקדש את השם כי עיקר מה שקדשנו השם יתברך בתורתו ובמצותיו והבדילנו להיות לו [לעם] כדי לקדשו וליראה ממנו. ראוי שיהיו מקדישיו קדושים. בשגם הכלים שעובדים לפני הש"י צריכים להיות קודש. כמו שנאמר (ויקרא כ״ב:ל״ב) ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם... ועל ידי קדושת המצות נחשב בהקדישנו את השם יתברך עם הקדושים העליונים שמקדישים ומעריצים אותו. כמו שנאמר (תהילים פ״ט:ח׳) אל נערץ בסוד קדושים רבה וגו':

**סוף חלק ה'קדושה' בתפילת העמידה**

**אַתָּה קָדוֹשׁ** וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ וּקְדוֹשִׁים בְּכָל־יוֹם יְהַלְ֒לֽוּךָ סֶּֽלָה. בָּרוּךְ אַתָּה ה' הָאֵל הַקָּדוֹשׁ:

עזרי מעם ה' הדרן/בבא קמא/יפית קליימר

Closeness & Holiness

דף נ

**Rabbi Aḥa says:** Although Neḥunya ensured that others would have water, **even so, his son died of thirst,** fulfilling that which **is stated: “And around Him it storms [*nisara*] mightily”** (Psalms 50:3). This **teaches that the Holy One, Blessed be He, is scrupulous with those around Him,** i.e., the righteous, **even** to the extent **of a hairsbreadth [*hasa’ara*],** so that even minor transgressions elicit a severe punishment. **Rabbi Neḥunya says:** The same idea may be learned **from here,** in the following verse: **“A God dreaded in the great council of the holy ones, and feared by all those that surround Him”** (Psalms 89:8), indicating that God is most careful and exacting with those that surround Him, i.e., the righteous.

**תלמוד ירושלמי ביצה ג: ח:**

Rebbi Aḥa said, it is written, *His surroundings are very hairy*. He is exact with them like a hair’s width. Rebbi Yose said, not because of this reason, but because what is written, *He is awesome on His surroundings*, His fear on those near Him is greater than those far away.

מדרש אגדה, בראשית מ״א:א׳

 Seven years later...as it is written: "it stormed around Him fiercely" and why was Joseph detained for two years in prison? Due to what Joseph said, "but think of me yourself", not relying on G-d.

מדרש לקח טוב, שמות ט״ו

 Another version: awesome in praise. The way of humans is to be more fearsome towards those who are distant than towards those who are close by, but G-d says "amongst my nearer ones I will sanctify" as it is says, "it stormed around Him fiercely", and is holds his servants to the highest standard.

בן יהוידע על בבא קמא נ׳ א:ד׳

**מְלַמֵּד שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְדַקְדֵּק עִם חֲסִידָיו כְּחוּט הַשַּׂעֲרָה (תהלים נ, ג).** פירש תורת חיים דאמרו רבותינו ז"ל (בראשית רבה יב, טו) עלה במחשבה לברא העולם במדת הדין, ולכן יתנהג עמהם במדת הדין כפי מה שעלה במחשבה עיין שם.

This teaches that G-d is extremely strict with his devotees. Torat Hayyim explained what our Rabbis said: The original Divine Concept was to create the world according to the attribute of Judgement, and so he treats them with the attribute of Judgement according to the original Divine Concept.

ראשית חכמה ספר המצוות  פתיחה

רבי חנינא אמר מהכא (תהלים פט, ח) אל נערץ בסוד קדושים רבה וגו', פירוש שהקדוש ברוך הוא מדקדק בעולם הזה עם קדושיו ומביא עליהם היסורין בעולם הזה כדי שיהיו נקיים לעולם הבא.

Rabbi Hanina said it comes from here: "a Gd greatly dreaded in the council of holy beings, (held in awe by all around Him)" and he brings up them afflictions in this world so they will be pure in the next world.

תהילים נ׳:ג׳ –

 יָ֤בֹ֥א אֱלֹהֵ֗ינוּ וְֽאַל־יֶ֫חֱרַ֥שׁ אֵשׁ־לְפָנָ֥יו תֹּאכֵ֑ל וּ֝סְבִיבָ֗יו נִשְׂעֲרָ֥ה מְאֹֽד׃

—let our God come and not fail to act!
Devouring fire preceded Him;
it stormed around Him fiercely.

Rashi

**Our God shall come and not be silent** any longer concerning the spilt blood of His servants.

תהילים פט: ח

אֵ֣ל נַ֭עֲרָץ בְּסוֹד־קְדֹשִׁ֣ים רַבָּ֑ה וְ֝נוֹרָ֗א עַל־כׇּל־סְבִיבָֽיו׃

a God greatly dreaded in the council of holy beings,
held in awe by all around Him

Rashi

**in the great council of the holy ones** In the great council of the angels.

שערי תשובה לרבנו יונה מגירונדי, ספרד מאה 16 ( ג׳:קנ״ח

And now stand and reflect upon our great obligation to sanctify His name: As the essence of that which God, may He be blessed, sanctified us with His Torah and His commandments and separated us to be [a people] for Him was to sanctify Him and to fear Him. [Hence] it is fit from the ones he sanctified to be holy - in that even the vessels [used to] serve in front of God, may He be blessed, need to be sanctified; as it is stated (Leviticus 22:32), “You shall not profane My holy name, that I may be sanctified in the midst of the Israelite people; I am the Lord who sanctified you" …And through the holiness of the commandments - when we sanctify God, may He be blessed, we are associated with the supernal holy ones that sanctify and venerate Him, as it is stated (Psalms 89:8), “A God venerated in the great council of holy beings, etc.”

**מתפילת העמידה**

**אַתָּה קָדוֹשׁ** וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ וּקְדוֹשִׁים בְּכָל־יוֹם יְהַלְ֒לֽוּךָ סֶּֽלָה. בָּרוּךְ אַתָּה ה' הָאֵל הַקָּדוֹשׁ:

You are holy and Your Name is holy and holy beings praise You every day, forever. For You are an Almighty King— great and holy.

Blessed are You, Adonoy, the Almighty, the Holy One.

This blessing completes the section of *Shemoneh Esrei* called *Kedushah* (Holiness) which emphasizes that God is indeed awesome.