
בס"ד

**התמודדות הרמב"ם עם "מציאות הרע" בעולם**


**אגרות הרמב"ם בענין האסונות שפקדו אותו**



אגרת אל ר יפת ברבי אליהו הדיין ( דיין מעכו)



**יחסו של הרמב"ם אל הנסיעה בים**



**הרמב"ם, מורה נבוכים חלק ג' פרק י'**

הנפש תסכון אל דברים שאינם הכרחיים ותתרגל אליהם, לכן נוצרת בה סגולת ההשתוקקות אל מה שאינו הכרחי להמשך קיום הפרט ולא להמשך קיום המין. תשוקה זאת היא דבר שאין לו סוף. הדברים ההכרחיים כולם מוגבלים וסופיים. אבל השאיפה למותרות אינסופית. אם אתה משתוקק אל כלי כסף, הרי כלי זהב יפים יותר. אנשים אחרים רכשו כלי בדולח. שמא תרכוש גם כל מה שניתן למצוא מברקת ואודם. לכן כל בור מושחת-המחשבה יהיה לעולם בצער וביגון על שאינו מגיע לעשׂות את המותרות שעשׂה פלוני. לרוב הוא חושׂף את עצמו לסכנות גדולות, כגון הפלגה בים ושֵרוּת המלכים. מטרתו בזאת להשׂיג אותם מותרות בלתי-הכרחיים. וכאשר פוגעים בו פגעים בדרכיו אלה שהולך בהם, הוא מתלונן על גזרת האל, מגנה אותו ומתפלא על מיעוט הצדק שלו.

**שלושת מיני הרעות - מו"נ חלק ג פרק יב**

|  |
| --- |
| רַבּוֹת עָלָה בְּדִמְיוֹן הֶהָמוֹן כִּי הָרָעוֹת בָּעוֹלָם יָתֵר מִן הַטּוֹבוֹת, עַד שֶׁבְּהַרְבֵּה מֵהַטָּפוֹת כָּל הָעַמִּים וּבְשִׁירֵיהֶם כּוֹלְלִים עִנְיָן זֶה, וְאוֹמְרִים כִּי פֶּלֶא הוּא שֶׁיִּמָּצֵא בָּעוֹלָם טוֹב, אֲבָל רָעוֹתָיו רַבִּים וְתָדִירִים. וְאֵין הַטָּעוּת הָזוֹ אֵצֶל הֶהָמוֹן בִּלְבַד, אֶלָּא גַּם אֵצֶל מִי שֶׁחוֹשֵׁב שֶׁהוּא יוֹדֵעַ מַשֶּׁהוּ... וּמִכְּלָלָן עִנְיָן אֲשֶׁר בָּדָה אוֹתוֹ, וְהוּא שֶׁהָרַע בַּמְּצִיאוּת יָתֵר עַל הַטּוֹב, וְשֶׁכַּאֲשֶׁר תַּשְׁוֶה בֵּין נַחַת הָאָדָם וְתַעֲנוּגוֹתָיו בְּמֶשֶׁךְ זְמַן שַׁלְוָתוֹ כְּנֶגֶד מַה שֶׁיֶּאֱרַע לוֹ מִן הַצַּעַר וְהַיִּסּוּרִים הַקָּשִׁים וְהַמַּחֲלוֹת וְהַמּוּמִין וְהַדְּאָגוֹת וְהַיְּגוֹנוֹת וְהַכִּשְׁלוֹנוֹת, אָז תִּמְצָא כִּי מְצִיאוּתוֹ-כְּלוֹמַר הָאָדָם-נְקָמָה, וְרָעָה רַבָּה מְנַת חֶלְקוֹ. וְהִמְשִׁיךְ לְאַמֵּת הַשְׁקָפָה זוֹ בִּסְקִירַת הַפְּגָעִים הַלָּלוּ כְּדֵי לְהִתְנַגֵּד לְכָל מַה שֶׁחוֹשְׁבִים אַנְשֵׁי הַצֶּדֶק עַל חַסְדֵי ה' וְטוּבוֹ הַגְּלוּיִים, וְשֶׁהוּא יִתְעַלֶּה הַטּוֹב הַמֻּחְלָט, וְכָל מַה שֶׁיָּבוֹא מֵאִתּוֹ טוֹב מֻחְלָט בְּלִי סָפֵק. **וְסִבַּת כָּל הַטָּעוּת הָזוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהַסָּכָל הַזֶּה וְדוֹמָיו מִן הֶהָמוֹן אֵינָם בּוֹחֲנִים אֶת הַמְּצִיאוּת כִּי אִם בְּאִישֵׁי הָאָדָם לֹא יוֹתֵר, וּמְדַמֶּה כָּל סָכָל כִּי כָּל הַמְּצִיאוּת לְמַעַן אִישִׁיּוּתוֹ, וּכְאִלּוּ אֵין שָׁם מְצִיאוּת כִּי אִם הוּא בִּלְבַד, וְאִם אֵרַע לוֹ דָּבָר הֶפֶךְ מַה שֶׁרָצָה, הֶחְלִיט וּפָסַק כִּי כָּל הַמְּצִיאוּת רַע,** וְאִלּוּ הִתְבּוֹנֵן הָאָדָם בַּמְּצִיאוּת וְהַשְׂכֵּל אוֹתָהּ וְיָדַע אַפְסוּת יֵשׁוּתוֹ בָּהּ, כִּי אָז הָיָה מִתְבָּרֵר לוֹ הָאֱמֶת וּמִתְגַּלֶּה, כִּי הַהֲזָיוֹת הַגְּדוֹלוֹת הַלָּלוּ שֶׁהוֹזִים בְּנֵי אָדָם עַל רִבּוּי רָעוֹת הָעוֹלָם, אֵינָם אוֹמְרִים כִּי זֶה בְּיַחַס לַמַּלְאָכִים וְלֹא בְּיַחַס לַגַּלְגַּלִים וְלַכּוֹכָבִים וְלֹא בְּיַחַס לַיְּסוֹדוֹת וּמַה שֶׁהֻרְכַּב מֵהֶן מִן הַדּוֹמֵם וְהַצּוֹמֵחַ, וְאַף לֹא בְּיַחַס לְמִינֵי בַּעֲלֵי הַחַיִּים, אֶלָּא כָּל מַחְשַׁבְתָּם רוֹאָה מִקְצָת אִישֵׁי הַמִּין הָאֱנוֹשִׁי, וּמִתְפַּלְּאִים עַל אוֹתוֹ אֲשֶׁר אָכַל הַמַּאֲכָלִים הָרָעִים עַד שֶׁאֲחָזוֹ רַאֲתָן הֵיאָךְ בָּא עָלָיו הַהֶזֵּק הַגָּדוֹל הַזֶּה וְהֵיאָךְ נִמְצָא הָרַע הַזֶּה, וְכֵן מִתְפַּלְּאִים עַל מִי שֶׁהִרְבָּה בְּתַשְׁמִישׁ עַד שֶׁלָּקָה בְּסִמָּאוֹן, וְיִגְדַּל בְּעֵינֵיהֶם פִּגְעוֹ שֶׁל זֶה בְּסִמָּאוֹן, וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה.  **וְהַהַבְחָנָה הָאֲמִתִּית הִיא שֶׁכָּל אִישֵׁי מִין הָאָדָם שֶׁבַּמְּצִיאוּת, וְכָל שֶׁכֵּן זוּלָתָם מִמִּינֵי בַּעֲלֵי הַחַיִּים, הֵם דָּבָר שֶׁאֵין לוֹ עֵרֶךְ כְּלָל בְּיַחַס לִכְלָלוּת הַמְּצִיאוּת הַהֶמְשֵׁכִית, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֵר וְאָמַר אָדָם לַהֶבֶל דָּמָה וגו',** אֱנוֹשׁ רִמָּה וּבֶן אָדָם תּוֹלֵעָה, אַף שֹׁכְנֵי בָתֵּי חֹמֶר וגו', הֵן גּוֹיִם כְּמַר מִדְּלִי וגו', וְכָל מַה שֶׁנֶּאֱמַר בִּלְשׁוֹן סִפְרֵי הַנְּבִיאִים מִן הָעִנְיָן הַזֶּה הַנִּכְבָּד גְּדוֹל הַתּוֹעֶלֶת בִּידִיעַת הָאָדָם אֶת עֶרְכּוֹ, וְאַל יִטְעֶה וְיַחְשֹׁב כִּי הַמְּצִיאוּת בִּגְלַל אִישִׁיּוּתוֹ בִּלְבַד, אֶלָּא הַמְּצִיאוּת בִּגְלַל רְצוֹן בּוֹרְאוֹ לְדַעְתֵּנוּ, אֲשֶׁר מִין הָאָדָם הַפָּחוּת מִכָּל מַה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ בְּיַחַס לַנִּמְצָאִים הָעֶלְיוֹנִים כְּלוֹמַר הַגַּלְגַּלִים וְהַכּוֹכָבִים, אֲבָל בְּיַחַס לַמַּלְאָכִים הֲרֵי אֵין יַחַס בֶּאֱמֶת בֵּינוֹ לְבֵינָם, אֶלָּא שֶׁהָאָדָם הוּא הַנִּכְבָּד בְּכָל הַהֲוָיָה בְּעוֹלָמֵנוּ הַשָּׁפֵל, כְּלוֹמַר שֶׁהוּא הַנִּכְבָּד בְּכָל מַה שֶׁהֻרְכַּב מִן הַיְסוֹדוֹת, וְאַף עִם זֹאת הֲרֵי מְצִיאוּתוֹ טוֹבָה גְּדוֹלָה לוֹ וְחֶסֶד מֵאֵת ה' בְּמַה שֶׁיִּחֲדוֹ בּוֹ וַעֲשָׂאוֹ שָׁלֵם, וְרֹב הָרָעוֹת שֶׁיֶּאֶרְעוּ בְּאִישָׁיו הֵן מֵחֲמָתָם, כְּלוֹמַר מֵחֲמַת אִישֵׁי הָאָדָם הַחֲסֵרִים, וּמִמִּגְרָעוֹתֵינוּ אָנוּ צוֹעֲקִים וּמְשַׁוְּעִים, וּמֵרָעוֹת שֶׁאָנוּ עוֹשִׂים אוֹתָם בְּעַצְמֵנוּ בִּבְחִירָתֵנוּ אָנוּ מִצְטַעֲרִים וּמְיַחֲסִים אֶת זֶה לַה', יִתְעַלֶּה מִכָּךְ, כְּמוֹ שֶׁבֵּאֵר בְּסִפְרוֹ וְאָמַר שִׁחֵת לוֹ לֹא בָּנָיו מוּמָם וגו', וּבֵאֵר שְׁלמׁהׁ אֶת זֶה וְאָמַר "אִוֶּלֶת אָדָם תְּסַלֵּף דַּרְכּוֹ וְעַל ה' יִזְעַף לִבּוֹ". וּבֵאוּר הַדָּבָר שֶׁכָּל רַע שֶׁיֶּאֱרַע לְאָדָם חוֹזֵר אֶל אֶחָד מִשְּׁלֹשָׁה מִינִים.  1) **הַמִּין הָרִאשׁוֹן מִן הָרָעוֹת, מַה שֶׁיֶּאֱרַע לְאָדָם מִצַּד טֶבַע הַהֲוָיָה וְהַהֶפְסֵד, כְּלוֹמַר מֵחֲמַת שֶׁהוּא בַּעַל חֹמֶר, כִּי מִשּׁוּם כָּךְ נִפְגָעִים מִקְצָת בְּנֵי אָדָם בְּמוּמִים וְחֶסְרוֹנוֹת מִלֵּדָה, אוֹ שֶׁיֶּאֶרְעוּ מֵחֲמַת שִׁנּוּיִם הַנַּעֲשִׂים בִּיסוֹדוֹת כְּקִלְקוּל הָאֲוִיר אוֹ הַבְּרָקִים וּשְׁקִיעַת הָאֲדָמָה,** וּכְבָר בֵּאַרְנוּ כִּי הַחָכְמָה הָאֱלֹהית חִיְּבָה שֶׁלֹּא תְּהֵא הֲוָיָה כִּי אִם בַּהֶפְסֵד, וְאִלְמָלֵי הַהֶפְסֵד הַזֶּה הָאִישִׁי לֹא הִתְמִידָה הַהֲוָיָה הַמִּינִית, וְהִנֵּה נִתְבָּאֵר הַחֶסֶד הַמֻּחְלָט וְהָאֹשֶׁר וְשֶׁפַע הַטּוֹב... וְאַתָּה מוֹצֵא עִם זֹאת שֶׁהָרָעוֹת הַבָּאוֹת עַל בְּנֵי הָאָדָם מִן הַמִּין הַזֶּה מְעַטּוֹת מְאֹד מְאֹד, וְאֵרוּעָן נָדִיר מְאֹד, לְפִי שֶׁאַתָּה תִּמְצָא עָרִים עוֹמְדוֹת אַלְפֵי שָׁנִים לֹא שָׁקְעוּ וְלֹא נִשְׂרְפוּ, וְכֵן נוֹלָדִים אֲלָפִים מִבְּנֵי אָדָם בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת, וְאֵינוֹ נוֹלָד בַּעַל מוּם כִּי אִם לְעִתִּים רְחוֹקוֹת, וְאִם יִתְעַקֵּשׁ הַמִּתְעַקֵּשׁ וְלֹא יֹאמַר לְעִתִּים רְחוֹקוֹת, הֲרֵי הוּא מְעַט מְאֹד, וְאֵינוֹ לֹא אֶחָד מִמֵּאָה וְלֹא אֶחָד מֵאֶלֶף מִן הַנּוֹלָדִים בְּמַצָּב הַשְּׁלֵמוּת.  2) **וְהַמִּין הַשֵּׁנִי מִן הָרָעוֹת הוּא מַה שֶׁיֶּאֱרַע לִבְנֵי אָדָם זֶה מִזֶּה, כְּהִשְׁתַּלְטָם זֶה עַל זֶה. וְהָרָעוֹת הַלָּלוּ יָתֵר מֵרָעוֹת הַמִּין הָרִאשׁוֹן,** וְגוֹרְמֵי זֶה רַבּוֹת וִידוּעוֹת, וְגַם הֵם מִמֶּנּוּ, אֲבָל אֵין לֶעָשׁוּק עֵצָה עֲלֵיהֶם, וְעִם זֹאת הֲרֵי כָּל מְדִינָה מְצוּיָה בָּעוֹלָם בִּכְלָלוֹ, לֹא יִמָּצֵא בֵּין אַנְשֵׁי אוֹתָהּ הַמְּדִינָה מִין זֶה מִן הָרָעוֹת נָפוֹץ הַרְבֵּה כְּלָל, אֶלָּא שֶׁגַּם מְצִיאוּתוֹ מְעַטָּה, כְּגוֹן אָדָם הָאוֹרֵב לְאָדָם וְהוֹרְגוֹ אוֹ יִגְנְבֵהוּ בַּלַּיְלָה. אֲבָל יִהְיֶה מִין זֶה מִן הָרָעוֹת כּוֹלֵל בְּנֵי אָדָם רַבִּים בַּמִּלְחָמוֹת הַגְּדוֹלוֹת, וְגַם זֶה אֵינוֹ מְרֻבֶּה בְּכָל הָאָרֶץ.  3) **וְהַמִּין הַשְּׁלִישִׁי מִן הָרָעוֹת הוּא מַה שֶׁיֶּאֱרַע לְאָדָם מִמֶּנּוּ מִפְּעֻלָּתוֹ הוּא עַצְמוֹ, וְזֶה הוּא הַמָּצוּי הַרְבֵּה, וְהָרָעוֹת הָאֵלֶּה יָתֵר מֵרָעוֹת הַמִּין הַשֵּׁנִי בְּהַרְבֵּה, וּמֵרָעוֹת הַמִּין הַזֶּה צוֹעֲקִים כָּל בְּנֵי אָדָם,** וְזֶהוּ אֲשֶׁר לֹא תִּמְצָא מִי שֶׁאֵינוֹ חוֹטֵא בּוֹ עַל עַצְמוֹ כִּי אִם מְעַטִּים, וְזֶהוּ אֲשֶׁר רָאוּי לְגַנּוֹת עָלָיו אֶת הַנִּפְגָע בֶּאֱמֶת, וְלוֹמַר לוֹ כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר **מִיֶּדְכֶם הָיְתָה זֹאת לָכֶם,** וְנֶאֱמַר מַשְׁחִית נַפְשׁוֹ הוּא יַעֲשֶׂנָּה, וְעַל הַמִּין הַזֶּה מִן הָרָעוֹת אָמַר שְׁלמׁהׁ אִוֶּלֶת אָדָם תְּסַלֵּף דַּרְכּוֹ וגו', וְכֵן כְּבָר בֵּאֵר |