**רבי שמעון בר יוחאי -" .. ואשרי העומדים על סודך" ל"ג בעומר**

1. **החיד"א , מורה אצבע.**

"יום ל"ג בעומר ירבה שמחה לכבוד רשב"י זי"ע, כי הוא יום ההילולא דיליה, ונודע שרצונו הוא שישמחו ביום זה"

1. **באר מגד ירחים**

הטעם לשמחה ולהדלקה, מפני שביום עלייתו השמימה גילה סודות רבים שבחייו לא היה רשאי, והיתה הארה גדולה ביום פטירתו" .

1. **יבמות סב:**

"שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד... תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת" .

1. **שו"ע או"ח תצ"ג**

"נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג לעומר מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא...נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר שאומרים שאז פסקו מלמות..."

1. **יבמות סב**

עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם"... "רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. והם העמידו תורה אותה שעה".

1. **רב קוק – מגד ירחים תרע"ד**

" הגבורה העילאה (=הגלויה) של תלמידי רבי עקיבא, והצפונה של קדושי הקהילת מתחברות יחד **באוצר הרזים של רשב"י " .**

1. **ואשרי העומדים על סודך ... חיד"א – שיורי ברכה תצ"ג**

..והיא (=שמחת ל"ג בעומר) **"שמחת רשב"י**" וכתב (רח"ו ז"ל) שיש שורש בשמחה זו שעושים, והוא האריך בזה ולא בא בפיו לומר שהוא פטירת רשב"י ע"ה"

1. **בעל ערוך השולחן תצג , ז**

ורגילין לקרותו הלולא דרשב"י ובארץ ישראל מרבין בתפילה ובהדלקת נרות על קברו הקדוש ואומרים שנסתלק ביום זה **וגם יצא מהמערה ביום זה"**

1. **מסכת שבת**

**א:"**דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו (=ישבו ר' יהודה ור' יוסי ור' שמעון וישב ביניהם יהודה בן גרים)...

פתח ר' יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו (רומי): תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. ר' יוסי שתק. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר: כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקין להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס...".

**ב:** הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. אמרו: יהודה שעילה - יתעלה, יוסי ששתק - יגלה לציפורי, שמעון שגינה - יהרג...

**ג:** מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזרתיה? (=מי יודיע לבר יוחאי שמת הקיסר ונתבטלה גזירתו?) ..."נפקו (=יצאו). חזו אינשי דקא כרבי וזרעי (=ראו אנשים חורשים וזורעים). אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה? - כל מקום שנותנין עיניהן - מיד נשרף...

**ד:** יצתה בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם! הדור אזול. איתיבו תריסר ירחי שתא (=חזרו ונכנסו לשנים עשר חודשים נוספים). אמרי: 'משפט רשעים בגיהנם - שנים עשר חֹדש'...".

יצתה בת קול ואמרה: צאו ממערתכם! נפקו. כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר - הוה מסי רבי שמעון (=יצאו. כל מקום שהיה ממחה רבי אלעזר, היה מרפא רבי שמעון). אמר לו: בני, די לעולם אני ואתה".

**ה:** בהדי פניא דמעלי שבתא (=בערב שבת) חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא ( =ראו זקן שתופס שני בדי הדסים בידיו) ורהיט בין השמשות (ורץ בין השמשות של ערב שבת). אמרו ליה: הני למה לך? (=אלו למה לך?). אמר להו: לכבוד שבת. ותיסגי לך בחד (=ותסתפק באחד)? (אמר להם:) חד כנגד זכור וחד כנגד שמור. אמר לו רבי שמעון לבריה: חזי כמה חביבין מצוות על ישראל. יתיב דעתייהו (=נתיישבה דעתם)".

**ו:** הואיל ואיתרחיש ניסא (=הואיל והתרחש לנו נס וניצלנו), איזיל אתקין מילתא (=אלך ואתקן משהו בעולם). דכתיב: 'ויבא יעקב שלם' ואמר רב: שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו. 'ויחן את פני העיר' - אמר רב: מטבע תקן להם, ושמואל אמר: שווקים תיקן להם, ור' יוחנן אמר: מרחצאות תיקן להם...".

**ז:** "אמר (רשב"י): איכא מילתא דבעי לתקוני? (=יש משהו שאפשר לתקן כאן?) אמרו ליה: איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה ואית להו צערא לכהנים לאקופי (=יש מקום שיש בו ספק טומאה ויש לכהנים צער גדול, כי הם לא יכולים לעבור בדרך ישרה, אלא נאלצים לעקוף מסביב). אמר: איכא איניש דידע דאיתחזק הכא טהרה? (=האם יש מישהו שיודע שפעם היתה כאן חזקת טהרה?) אמר לו ההוא סבא: כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה. עבד איהו נמי הכי. כל היכא דהוה קשי טהריה. וכל היכא דהוה רפי צייניה (=כל מקום שבו היתה האדמה קשה, סימן שאף פעם לא חפרו שם קבר - טיהר. כל מקום שהיה רפה, רך - את זה הוא ציין)".

1. **עבודה זרה ב:**

"אמר להם הקב"ה: במאי עסקתם? אומרים לפניו: רבש"ע, הרבה שווקים תקנינו הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה...".

"אמר להם הקב"ה: שוטים שבעולם. כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. תקנתם שווקים - להושיב בהן זונות. מרחצאות - לעדן בהן עצמכם. כסף וזהב - שלי הוא, שנאמר: 'לי הכסף ולי הזהב נאֻם ה' צבאות' ".

1. **פרשת השבוע בחוקותי – ספרא כו**

"ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבֹר בארצכם.."רבי יהודה אומר: מעבירם מן העולם. רבי שמעון אומר: משביתן שלא יזוקו. אמר רבי שמעון: אימתי הוא שבחו של מקום? - בזמן שאין מזיקין, או בזמן שיש מזיקין ואין מזיקין? אמור - בזמן שיש מזיקין ואין מזיקין..."

1. **הרמב"ן לפסוק שם**

א: " והשבתי חיה רעה מן הארץ' - על דעת **ר' יהודה** שאמר 'מעבירן מן העולם' הוא כפשוטו שלא יבואו חיות רעות בארצם.. כי בהיות השֹבע וברבות הטובה והיות הערים מלאות אדם לא תבאנה חיות בישוב. ועל דעת **רבי שמעון** שאמר 'משביתן שלא יזיקו', יאמר: והשבתי רעת החיות מן הארץ...**והוא הנכון**"! ...

**ב:** כי תהיה ארץ ישראל בעת קיום המצוות כאשר היה העולם מתחילתו, קודם חטאו של אדם הראשון. אין חיה ורמש ממית אדם, וכמו שאמרו: 'אין ערוד ממית אלא חטא ממית'. וזה שאמר הכתוב: 'ושעשע יונק על חור פתן' וכן 'ופרה ודוב תרענה ואריה כבקר יאכל תבן' - כי לא היה הטרף בחיות הרעות רק מפני חטאו של אדם, כי נגזר עליו להיות טרף לשיניהם...".

...ובהיות ארץ ישראל על השלמות, תשבות רעת מנהגם ויעמדו על הטבע הראשון אשר הושם בהם בעת יצירתם...".

1. **ירושלמי תענית ד , ה**

"דין הוא מלכא משיחא (=זהו מלך המשיח)" .

1. **הקדמת זוהר**

..מאן מנכון, די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא" .

1. **אורות ארץ ישראל פסקה ב**

על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת