# שאלות בעניני המלחמה בחודש אלול

בס"ד, יום ה' כ''ה אלול ה'תשפ''ה

לכבוד הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א במח''ס גם אני אודך.

אודות השאלה, אם יוצאים ידי חובת אזעקה, בתקיעת שופר של חודש אלול, כיון שהיה לו כבר התעוררות תשובה עלידי האעזקה.

תשובה: לא יוצאים בזה ידי חובת תקיעת שופר.

מקור: מצינו כמה טעמים מדוע תוקעים בשופר בחודש אלול.

א]. כדי לעורר את העם לתשובה, וכמו שכתב בדרשות מהר"ח אור זרוע (סימן לב) "וזהו שרגילי' לתקוע מאלול שנ' אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, פי' שלא מעצמן חרדו ועיר זה בית הכנסת שנ' בעיר אלקינו הר קדשו ועכשיו נקרא מעט מקדש". וכמו ש**כתב הטור (או"ח סימן תקפ"א) בשם הפרקי דרבי אליעזר: בראש חודש אלול אמר הקב"ה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה ''משה עלה להר'', שלא יטעו עוד אחר עבודת גילולים, והקב"ה נתעלה באותו שופר, שנאמר (תהלים מז' ו') עלה לאהים בתרועה וגו', לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה וכל החדש, כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר (עמוס ג' ו') ''אם יתקע שופר בעיר וגו' ''. וכדי לערבב השטן, וכן נוהגין באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפלה.**

**ב]. בספר הרוקח (סי' רז) כתב וז"ל: תוקעין בשופר מראש חדש אלול כי כן התקינו שיהיו תוקעין מ' יום עד יום הכיפורים, על שם מ' יום אחרונים שעלה משה למרום ואמר לתקוע בכל יום, כדי שלא יטעו עוד בעבודה זרה, עכ''ל, ולפי''ז יש דין דוקא בתקיעה.**

**ג]. בספר המנהגים (טירנא ימי הסליחות) ''והכל כדי לערבב השטן שלא ידע מתי יהיה ראש השנה ויקטרג חס ושלום, וכן נראה מלשון הטור וכדי לערבב את השטן. ולפי''ז בעינן דוקא בתקיעה.**

**ד]. בדרשות מהר"ח אור זרוע (סימן ל"ג) וז''ל: לכך נהגו העולם לתקוע כל חדש אלול כדי שיהא רגיל בתקיעה ולא יטעה. עכ''ל, כדי להתרגל בתקיעת שופר בחודש אלול, ולפי''ז הוא חובת ציבור ולא חובת יחיד, וכמו כן הבעל תוקע בר''ה הוא צריך לתקוע בחודש אלול.**

**ומ''מ אפשר שאף לטעם הראשון, מ''מ לא מקיימים דין זה באזעקה, כיון שהורגלו העם באזעקות.**

**וגם שאין לשנות מתקנת חז''ל.**

**ואודות השאלה האם מי ששמע את הפיגוע לאחר תפילת שחרית ולא שמע קול שופר אם צריך עוד לשמוע קול שופר.**

**יש לשמוע קול שופר ואין לשנות המנהג. ובפרט בתקיעות שופר שתוקעים בני ספרד בסליחות, שיש בזה עוד כמה ענינים גדולים.**

**ואודות מה ששאל האם מי שאין לו שופר, האם עדיף שילמד קטע בספר מוסר, במקום תקיעת שופר. הנה לטעמים הנ''ל אינו שייך.**

**ובחובת לימוד ספרי מוסר, בברכ''י או''ח סי' א סק''ט, ומשנ''ב סי' א' סקי''ב ושו''ע הרב הל' ת''ת פ''ג ס"ד, ומבואר שחייבים ללמוד מוסר בכל יום [-בכל ימות השבוע, ובכל זמן בשנה**, ובמועדי השנה], ונראה שלכל הפחות רבע שעה בכל יום.

בברכת כתיבה חתימה וטובה

יוסף אביטבול

מח"ס שערי יוסף ושא"ס

בני ברק