שישו את ירושלים גילו בה

"והבאנו לציון עירך ברינה ולירושליים בית מקדשך בשמחת עולם"

ופדויי ה ישובון ובאו לציון ברינה ושמחת עולם על ראשם "

"אין לך עיר שמסוגלת לקיום שמירת מצוות בשמחה ובצהלת פנים בלי שום עצבות וצמצמצום כירשליים " ( הרב חרלפ מעייני הישועה )

**מתוך שיערו הרב קשתיאל :**

- "אין שמחה כהתרת הספקות". ככל שהספקות נעלמים השמחה הולכת ומתגברת. ככל שיש יותר וודאות יש יותר שמחה, ככל שיש ספק, ערפל, השמחה יורדת. משהו שהוא בהיר לאדם, עבודת ה' שיש בה וודאות יש בה יותר שמחה- הרב כותב בקובץ חמישי סעיף רל"ג:"שמחת המצוות מהוודאות הפנימית היא נובעת. כל מה שמתגברת ההכרה מתגדלת השמחה הבהירה במצוות ה'...". זו שמחה שנובעת מבהירות מבט, בהירות תחושות. "שכלולה של מידת הוודאות היא שורש לזה שהשמחה במעונו...".

לפעמים יש לנו ספקות, עד כמה המצוות קשורות, עד כמה הם אנחנו, הזהות האמיתית שלנו, עד כמה עבודת ה' היא ההגדרה העצמית ביותר שלנו. ככל שאנו מתקרבים לי-ם ודבקים בה, הוודאות הולכת וממלאת את הלב. גם אנשים שלא היו וודאים בקרבם, האם ה' שומע תפילה, בעמדם אל מול אבני י-ם התמלאו פתאום בוודאות, אלפי אנשים אל מול קדושתה של י-ם מתמלאים וודאות. להתפלל לכיוון י-ם כל השנה זה להתפלל מתוך וודאות, "שומע תפילה", מתוך וודאות שיש דבר כזה. בכלל י-ם באה ליצור וודאות, וודאות של אמונה. הקב"ה יכול היה לנסות את אברהם בכל מיני מקומות, הוא היה יכול לצוות אותו להעלות את יצחק גם בבאר שבע. אבל להגיד "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" זה אפשר רק ב"לך לך אל ארץ המוריה", שם אברהם יכול להגיע לוודאות שאין כמותה. בעולת ראיה הרב מדייק שכל הדרך מבאר שבע עד הר המוריה אברהם היה צריך להיות בשמחה של מצווה. "על אחד ההרים...", לא אומר לו הקב"ה על איזה הר, וכדי לקבל את הנבואה לאיפה המקום אליו ללכת הוא צריך להישאר בשמחה, כי אי אפשר לקבל נבואה לא בשמחה.

- "אין שמחה כהתרת הספקות". ככל שהספקות נעלמים השמחה הולכת ומתגברת. ככל שיש יותר וודאות יש יותר שמחה, ככל שיש ספק, ערפל, השמחה יורדת. משהו שהוא בהיר לאדם, עבודת ה' שיש בה וודאות יש בה יותר שמחה- הרב כותב בקובץ חמישי סעיף רל"ג:"שמחת המצוות מהוודאות הפנימית היא נובעת. כל מה שמתגברת ההכרה מתגדלת השמחה הבהירה במצוות ה'...". זו שמחה שנובעת מבהירות מבט, בהירות תחושות. "שכלולה של מידת הוודאות היא שורש לזה שהשמחה במעונו...".

לפעמים יש לנו ספקות, עד כמה המצוות קשורות, עד כמה הם אנחנו, הזהות האמיתית שלנו, עד כמה עבודת ה' היא ההגדרה העצמית ביותר שלנו. ככל שאנו מתקרבים לי-ם ודבקים בה, הוודאות הולכת וממלאת את הלב. גם אנשים שלא היו וודאים בקרבם, האם ה' שומע תפילה, בעמדם אל מול אבני י-ם התמלאו פתאום בוודאות, אלפי אנשים אל מול קדושתה של י-ם מתמלאים וודאות. להתפלל לכיוון י-ם כל השנה זה להתפלל מתוך וודאות, "שומע תפילה", מתוך וודאות שיש דבר כזה. בכלל י-ם באה ליצור וודאות, וודאות של אמונה. הקב"ה יכול היה לנסות את אברהם בכל מיני מקומות, הוא היה יכול לצוות אותו להעלות את יצחק גם בבאר שבע. אבל להגיד "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" זה אפשר רק ב"לך לך אל ארץ המוריה", שם אברהם יכול להגיע לוודאות שאין כמותה. בעולת ראיה הרב מדייק שכל הדרך מבאר שבע עד הר המוריה אברהם היה צריך להיות בשמחה של מצווה. "על אחד ההרים...", לא אומר לו הקב"ה על איזה הר, וכדי לקבל את הנבואה לאיפה המקום אליו ללכת הוא צריך להישאר בשמחה, כי אי אפשר לקבל נבואה לא בשמחה.

אדר היקר ועקבי הצאן / עקבי הצאן / עמוד קיז

**הענג והשמחה**

הענג והשמחה, הם דברים מוכרחים להיות מתלוים אל כל עסק רוחני ; רק כשיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית עלמותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו ; רק אז יהיה חל רוח השכינה וזיו כבודה על האדם, כי עז וחדוה במקומו, ויעזר לו להיות נעטר בחוט של חן וחסד, שימצאו מעשיו ופעולותיו ג"כ חן בעיני כל הבריות, ויצאו גם הם בדרכיו, ותרבה הברכה והטובה בעולם. רק כשיש ענג ושמחה פנימית בלב מצורפים למעשה הטוב והצדק, אז הם מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ב"ה, וממקור נפשו ימצא מים חיים נוזלים להשכילו ולהדריכו בארחות חיים. כל פעולות רגשות ומחשבות הנעשות מצד הכרח ומועקה, בין שתהיה המועקה חמרית או רוחנית אינם בתכלית שלמותם, והם אינם באים כי-אם כדי להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון, שיהיה בו שמח ומתענג בעשות הטוב, ובהנזרו מן הרע והכעור תגל נפשו וישמח כבודו.

על שדי הפעולות יתגלה האור הגדול הזה של חדות אל ושבע שמחות, בתקופה יותר מאוחרת, בין בחיי הכלל בין בחיי הפרט. אבל התקופה המכשרת את הענג והשמחה לבא אל חוג הפעולות, להזיל עליו טללי ששון ואור וגילה פנימית, היא תקופת הלמוד בשלשת מערכותיו, הדבור, השנון, ההגיון, שהם הגירסא, ההבנה, החדוש, שאינם יכולים להתברך כראוי, להביא את אורם יפה בנפש האדם פנימה ולעטרהו עז והדר גם מחוצה לו, כי-אם כשיצורף עמם הענג והשמחה, שרק אז "ידבר בם לשמם". רק למוד התורה לשמה וההתעלסות באהבתה תביא את כל התוצאות הטובות הבאות מאורה של תורה.

**פרוש הרב אלי בזק שליט"א למאמר :**

יש דברים ברורים לכולם- ברור שרופא זה מקצוע מכובד ששיך לאנשים מוכשרים ויש גם שכר מתאים – לשאיפה להיות רופא יש פונקציה ממשית שעומדת מול האדם והיא עומדת לא בגלל שהאדם מתאמץ לראותה אלא היא קיימת , השאלה אם האדם מסוגל לעמוד באתגר הזה זו שאלה אחרת אבל הדבר עצמו קיים, מה שאין כן כל עסק רוחני שהוא נעלם ונסתר ואנו ראוים אותו רק מתוך ההתרוממות וההתעלות שלנו,

על מנת לראות את הדבר לפעול בו ולהתמיד עד שיושלם ויגמר עד תכליתו צריך עונג ושמחה...."

(1) ספר תהילים פרק ק

(א) מִזְמוֹר לְתוֹדָה הָרִיעוּ לַידֹוָד כָּל הָאָרֶץ:

(ב) עִבְדוּ אֶת יְדֹוָד בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה:

(ג) דְּעוּ כִּי יְדֹוָד הוּא אֱלֹהִים הוּא עָשָׂנוּ ולא \{וְלוֹ\} אֲנַחְנוּ עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ:

(ד) בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתוֹדָה חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה הוֹדוּ לוֹ בָּרְכוּ שְׁמוֹ:

(ה) כִּי טוֹב יְדֹוָד לְעוֹלָם חַסְדּוֹ וְעַד דֹּר וָדֹר אֱמוּנָתוֹ