**בדיקת פסקאות - מסר לפרשת נצבים**

כל הלשון, כל התורה בכל מקום. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. אומר הזוהר הקדוש, מה זה היום? היום, זהו יום הדין, ראש השנה. לא יהיה יהודי שלא יגיע בראש השנה לפני הקדוש ברוך הוא. ראשיכם, שבטיכם, טפכם, חוטב עצך, שואב מימך, כל איש ישראל. ולכל אחד ידונו אותו שני דינים. הדין הפרטי על מה שהוא עשה, ומה הייתה ההשפעה שלו על האחרים. אם הוא גרם חיזוק, גרם תועלת לאנשים שיקיימו עוד מצוות, או חס ושלום גרם רפיון או נפילה גם לאחרים.

זה הדבר. היו שני בעלי מעלה שישבו ביחד לפני יום הדין ולמדו מוסר, ופרצו בבכי. ואז אחד שואל את חברו, מדוע אתה בוכה? אומר לו, אני בוכה על העבירות שעשיתי. מה יהיה איתי? איך אני אעבור איתם את יום הדין? אמר לו השני, אני על העבירות לא בוכה. יש לנו מתנה ששמה תשובה, פרשת השבוע, ושבת עד השם אלוקיך. אני יכול לשוב בתשובה והשם ירחם עליי, ימחול לי על כל העוונות. אתה יודע על מה אני בוכה? על המצוות שעשיתי. המצוות שעשיתי, פה המצווה הייתה חסרה, פה המצווה הייתה פגומה, והם יישארו פגומות לנצח.

המלאכים, אומרים חז"ל, בונתנה תוקף אומרים יחפזון. למה הם יחפזון? מה, המלאכים עשו"עבירה? יש להם יצר הרע? זה אותם מלאכים שנבראו מן המצוות שלנו, והם פגומים, אז הם עוברים מהר, הם מתביישים להיראות לפני הקדוש ברוך הוא כשהם פגומים. ומלאכים יחפזון. אני דואג מן המצוות שלא עשיתי כראוי. כמה אדם צריך להשתדל, להדר, להקפיד על כל מצווה ומצווה שהוא עושה. זה האדם צריך תמיד לדעת. אני רוצה שכל אחד ידע כמה הוא צריך להקפיד על כל מצווה ומצווה שלו שתהיה שלמה.

אני רוצה לספר לכם, שנייה, אני אמצא. כן. כתב השולחן ערוך בהלכות יום כיפור תרכא נהגו לדור צדקות ביום הכיפורים בעד המתים. כותב שם המשנה ברורה, שגם המתים מתכפרים ביום הכיפורים כשנודרים בעבורם. ולמה? כי אנחנו אומרים, אם הוא היה ממשיך לחיות, הוא גם היה נותן צדקה. ואפילו היה עני, והוא לא יכל לתת צדקה כי לא היה לו ממה לתת, אומר המשנה ברורה, הוא היה טהור לב והוא היה רוצה לתת צדקה. אומר המשנה ברורה משהו מזעזע.

אבל אם נותנים צדקה בעבור רשע, לא מועיל לו. אבל אם התוודה אותו רשע קודם מותו, יש לומר שיש לו כפרה או כצדיק חשוב.