**אלול and עמלק**

**Elul - Netzavim/Vayelech 5771 @ ישיבת רבינו יצחק אלחנן**

**1) דברים רבה - פרשה ב ד"ה כ ד"א כי**

ותבואת רשע לחטאת זה **עמלק שגדל בחיקו של עשו**

**2) ילקוט שמעוני - פרשת חקת רמז תשסד**

אמר עשו לעמלק כמה יגעתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי תן דעתך לגבות נקמתי

**3) דברים פרק כה**

(יז) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים:

(יח) אשר קרך בדרך ויזנב בך **כל הנחשלים אחריך** ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים:

**4) רש"י דברים פרק כה**

כל הנחשלים אחריך - **חסרי כח מחמת חטאם**, שהיה הענן פולטן:

**5) מסכת ראש השנה דף י עמוד ב – יא עמוד א**

תניא, **רבי אליעזר אומר: בתשרי נברא העולם**, בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין,

בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל. **רבי יהושע** **אומר: בניסן נברא העולם**, בניסן נולדו אבות, בניסן מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל.

**6) תוספות מסכת ראש השנה דף כז עמוד א**

אומר ר"ת דאלו ואלו דברי אלקים חיים ואיכא למימר דבתשרי עלה במחשבה לבראות ולא נברא עד ניסן...

**7) קיצור שולחן ערוך סימן קכח סעיף א**

הרב אדוננו רבי יצחק לוריא זכרונו לברכה כתב ואשר לא צדה והאלהים: "אנה" "לידו" "ושמתי" "לך" ראשי תיבות אלול, לומר כי חודש זה הוא עת רצון לקבל תשובה על החטאים שעשה בכל השנה. וגם רמז שגם על השגגות צריך לעשות תשובה בחודש הזה עוד אמרו דורשי רשומות ומל ה' אלהיך "את" "לבבך" "ואת" "לבב" זרעך ראשי תיבות אלול וכן "אני" "לדודי" "ודודי" "לי" ראשי תיבות אלול. **וכן "איש" "לרעהו" "ומתנות" "לאביונים" ראשי תיבות אלול.** רמז לשלשה דברים שהם תשובה, תפלה וצדקה שצריכין להזדרז בהם בחודש זה ומל ה' וגו' רומז לתשובה. אני לדודי וגו' רומז לתפלה שהיא רנת דודים, איש לרעהו ומתנות לאביונים רומז לצדקה.

**8) במדבר פרק כד**

(כ) וירא את עמלק וישא משלו ויאמר **ראשית גוים עמלק** **ואחריתו** עדי אבד:

**9) דברים רבה - פרשה א ד"ה טו רב לכם**

אמר רשב"ג לא כיבד בריה את אבותיו כמו אני את אבותי, **ומצאתי שכיבד עשו לאביו יותר ממני**

**10) זוהר כרך א (בראשית) פרשת תולדות דף קמו עמוד ב**

פתח ר' ייסא ואמר (מלאכי א') "בן יכבד אב ועבד אדוניו", בן דא עשו דלא הוה ב"נ בעלמא דיוקיר לאבוי כמה דאוקיר עשו לאבוי, וההוא יקירו דאוקיר ליה אשליט ליה בהאי עלמא...

**11) מחשבות חרוץ - אות טו, סעיף קטן ז' (ר' צדוק הכהן מלובלין זי"ע)**

ונראה לי דסימנא מילתא הוא מה שנזדמן לבעלי הטור ושולחן ערוך לכתוב מצוה זו בסימן ע"ר, וכבר העיר בתומים בקיצור תקפו כהן על השולחן ערוך דמאחר שנתקבל בכל ישראל ודאי רוח ה' דיבר בו והכל בכתב מיד ה' עליו השכיל אף מה שהוא לא כיוון כלל לזה עיין שם, וכן בזה הגם דהם ודאי לא כיוונו בכך מכל מקום מאחר שמלאכת שמים הצליח בידם להתקבל לפסק עד שכל דבריהם אצלינו תורה שלימה ובכלל התורה שבעל פה, נוכל לרמז בהם מה שלא כיוונו כבכל תורה שבעל פה שבידינו שהוא ממש דוגמת התורה שבכתב, כי כולם מרועה אחד ניתנו והכל ברוח הקודש ולא בא שום דבר על צד המקרה וההזדמן.

**12) דברים כא, יג**

וְהֵסִירָה אֶת-שִׂמְלַת שִׁבְיָהּ מֵעָלֶיהָ, וְיָשְׁבָה בְּבֵיתֶךָ **וּבָכְתָה אֶת-אָבִיהָ וְאֶת-אִמָּהּ, יֶרַח יָמִים**; וְאַחַר כֵּן תָּבוֹא אֵלֶיהָ, וּבְעַלְתָּהּ, וְהָיְתָה לְךָ, לְאִשָּׁה.

**13) זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תצא דף צו עמוד ב**

"ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים" דא היא ירחא דאלול

**14) בראשית פרק כז**

**ל** וַיְהִי, כַּאֲשֶׁר כִּלָּה יִצְחָק לְבָרֵךְ אֶת-יַעֲקֹב וַיְהִי אַךְ יָצֹא יָצָא יַעֲקֹב, מֵאֵת פְּנֵי יִצְחָק אָבִיו; וְעֵשָׂו אָחִיו, בָּא מִצֵּידו. **לא** וַיַּעַשׂ גַּם-הוּא מַטְעַמִּים, וַיָּבֵא לְאָבִיו; וַיֹּאמֶר לְאָבִיו, יָקֻם אָבִי וְיֹאכַל מִצֵּיד בְּנוֹ--בַּעֲבֻר, תְּבָרְכַנִּי נַפְשֶׁךָ. **לב** וַיֹּאמֶר לוֹ יִצְחָק אָבִיו, מִי-אָתָּה; וַיֹּאמֶר, אֲנִי בִּנְךָ בְכֹרְךָ עֵשָׂו. **לג** וַיֶּחֱרַד יִצְחָק חֲרָדָה, גְּדֹלָה עַד-מְאֹד, וַיֹּאמֶר מִי-אֵפוֹא הוּא הַצָּד-צַיִד וַיָּבֵא לִי וָאֹכַל מִכֹּל בְּטֶרֶם תָּבוֹא, וָאֲבָרְכֵהוּ; גַּם-בָּרוּךְ, יִהְיֶה. **לד** כִּשְׁמֹעַ עֵשָׂו, אֶת-דִּבְרֵי אָבִיו, **וַיִּצְעַק צְעָקָה, גְּדֹלָה וּמָרָה עַד-מְאֹד**; וַיֹּאמֶר לְאָבִיו, בָּרְכֵנִי גַם-אָנִי אָבִי. **לה** **וַיֹּאמֶר, בָּא אָחִיךָ בְּמִרְמָה; וַיִּקַּח, בִּרְכָתֶךָ.** **לו** וַיֹּאמֶר הֲכִי קָרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב, וַיַּעְקְבֵנִי זֶה פַעֲמַיִם--אֶת-בְּכֹרָתִי לָקָח, וְהִנֵּה עַתָּה לָקַח בִּרְכָתִי; וַיֹּאמַר, הֲלֹא-אָצַלְתָּ לִּי בְּרָכָה. **לז** וַיַּעַן יִצְחָק וַיֹּאמֶר לְעֵשָׂו, הֵן גְּבִיר שַׂמְתִּיו לָךְ וְאֶת-כָּל-אֶחָיו נָתַתִּי לוֹ לַעֲבָדִים, וְדָגָן וְתִירֹשׁ סְמַכְתִּיו; וּלְכָה אֵפוֹא, מָה אֶעֱשֶׂה בְּנִי. **לח** וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל-אָבִיו, הַבְרָכָה אַחַת הִוא-לְךָ אָבִי--בָּרְכֵנִי גַם-אָנִי, אָבִי; **וַיִּשָּׂא עֵשָׂו קֹלוֹ, וַיֵּבְךְּ.** **לט** וַיַּעַן יִצְחָק אָבִיו, וַיֹּאמֶר אֵלָיו:  הִנֵּה מִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ, יִהְיֶה מוֹשָׁבֶךָ, וּמִטַּל הַשָּׁמַיִם, מֵעָל. **מ** וְעַל-חַרְבְּךָ תִחְיֶה, וְאֶת-אָחִיךָ תַּעֲבֹד; וְהָיָה כַּאֲשֶׁר תָּרִיד, וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ מֵעַל צַוָּארֶךָ.

**15) אור יצחק – פרשת תולדות עמ' צד (ר' יצחק מראדוויל זי"ע)**

איתא במדרש (עי' תנחומא קדושים טו) **בשביל דמעות שבכה עשו ואמר ברכני גם אני אבי (כז:לד), זכה לכל הטוב הזה.** והקשה הרב הקדוש רבי שמעלקא מניקלשפורג והלא כמה בכיות שבני ישראל בוכים, והדין שכל הדברים בטלים בששים (חולין צז:), **ולמה הדמעות שלנו אינם מבטלים הדמעות של עשו?** ותירץ הרב הנ"ל מצד **שהוא מין במינו** (שם), לזה הדמעות שלנו אינם יכולים לבטל הדמעות של עשו, מחמת שהוא מין במינו, עשו בכה ואמר ברכני גם אני אבי, ורצה כל טוב העולם הזה, ואנחנו בוכים גם כן בזה הענין, לזה אינם יכולים לבטל מפני שהם מין במינו, ובאמת אלו היו הבכיות שלנו בסוד עמו אנכי בצרה (תהלים צא:טו), בודאי היו הדמעות שלנו מבטלים הדמעות של עשו, מחמת שלא הי' מין במינו, וד"ל.

**16) מסכת ראש השנה דף לג עמוד ב**

משנה. סדר תקיעות: שלש של שלש שלש. שיעור תקיעה כשלש תרועות, **שיעור תרועה כשלש יבבות**.

**17) מסכת ראש השנה דף לג עמוד ב**

שיעור תרועה כשלש יבבות. והתניא: שיעור תרועה כשלשה שברים? אמר אביי: בהא ודאי פליגי, דכתיב +במדבר כט+ "יום תרועה יהיה לכם", ומתרגמינן: יום יבבא יהא לכון. וכתיב באימיה דסיסרא +שופטים ה+ בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא. **מר סבר: גנוחי גנח , ומר סבר: ילולי יליל.**

**18) מסכת ראש השנה דף לד עמוד א**

**אתקין רבי אבהו בקסרי: תקיעה, שלשה שברים, תרועה, תקיעה.** מה נפשך? אי ילולי יליל - לעביד תקיעה תרועה ותקיעה, ואי גנוחי גנח - לעביד תקיעה שלשה שברים ותקיעה! **מספקא ליה אי גנוחי גנח אי ילולי יליל.** - מתקיף לה רב עוירא: ודלמא ילולי הוה, וקא מפסיק שלשה שברים בין תרועה לתקיעה! דהדר עביד תקיעה תרועה ותקיעה. מתקיף לה רבינא: ודלמא גנוחי הוה, וקא מפסקא תרועה בין שברים לתקיעה! דהדר עביד תקיעה שברים תקיעה. **אלא רבי אבהו מאי אתקין? אי גנוחי גנח - הא עבדיה, אי ילולי יליל - הא עבדיה! מספקא ליה דלמא גנח ויליל.** אי הכי, ליעבד נמי איפכא: תקיעה, תרועה, שלשה שברים ותקיעה, דלמא יליל וגנח! **סתמא דמילתא, כי מתרע באיניש מילתא - ברישא גנח והדר יליל.**

**19) מסכת בבא מציעא דף פד עמוד א**

שופריה דרבי אבהו מעין שופריה דיעקב אבינו,

**20) מסכת קידושין דף לא עמוד א – עמוד ב**

תני **אבימי בריה דרבי אבהו**: יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם, ויש מטחינו בריחים

ומביאו לחיי העולם הבא. אמר רבי אבהו: כגון אבימי ברי קיים מצות כיבוד. חמשה בני סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביו, וכי הוה אתא רבי אבהו קרי אבבא, רהיט ואזיל ופתח ליה, ואמר אין אין עד דמטאי התם. יומא חד אמר ליה: אשקיין מיא, אדאייתי ליה נמנם, גחין קאי עליה עד דאיתער, איסתייעא מילתיה ודרש אבימי: +תהלים עט+ מזמור לאסף.

**21) מסכת חולין דף פט עמוד א**

אמר רבי אילעא: **אין העולם מתקיים אלא בשביל** מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה; **רבי אבהו אמר: מי שמשים עצמו כמי שאינו**, שנאמר +דברים ל"ג+ ומתחת זרועות עולם.

**22) מסכת מועד קטן דף כה עמוד ב**

כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיא.

**23) רש"י מסכת מועד קטן דף כה עמוד ב**

אחיתו - הורידו דמעות.

**24) מסכת ברכות דף לד עמוד ב**

דאמר **רבי אבהו: מקום שבעלי תשובה עומדין** - צדיקים גמורים אינם עומדין, שנאמר: +ישעיהו נ"ז+ שלום שלום לרחוק ולקרוב. לרחוק ברישא והדר לקרוב

**25) ב"ח – או"ח, סימן תקצב**

ומ"ש דכל תקיעתא דיחידאי וכו'. בערוך שבידינו כתב דקל תקיעתא וכו' וכן בתוספות (שם) והכל אחד ונראה דטעמו כיון **דמאחר שתיקן ר' אבהו משום ספק לתקוע תשר"ת ותש"ת ותר"ת אם כן כל יחיד התוקע בציבור אין לו לתקוע אלא בסדר הזה משום דאם יתקע תשר"ת או תש"ת או תר"ת לבד יסברו השומעין שזה הוא עיקר התקיעה ויבואו לטעות ומשום הכי קאמר דכל קל תקיעתא דיחידאי מיבעי ליה להיות עשרה לא פחות ולפי זה כל תקיעות אף דכל חדש אלול לא יתקעו בפחות אלא כסדר הזה ולא נהגו כן** ואפשר דלרבינו תם דתיקן תשר"ת אין לחוש אף אם יתקעו תשר"ת לבד ואנו מנהגינו כרבינו תם וק"ל.

**26) שפת אמת – פורים (תרמ"ו)**

מה שקבעו עיקר היו"ט ביום המנוח ואומרים שעשה נסים בזמן הזה. הגם דלכאורה עיקר היה נצחון המלחמה. אכן תכלית מלחמת עמלק ימ"ש הוא לבטל המנוחה. כמ"ש אשר קרך בדרך. כמ"ש והיה בהניח כו' תמחה כו'. נמצא שעיקר רדיפת עמלק שלא לבוא אל המנוחה. וזה האות שבאו אל המנוחה הוא עדות על מחיית כחו של עמלק. ובזאת המנוחה מחו אותו יותר מבמלחמה. ולכן כתיב ונוח מאויביהם והרוג כו' שבמנוחה זו הרגו אותו.

**27) משלי פרק ה**

(ו) **ארח חיים** פן תפלס, נעו מעגלתיה **לא תדע**:

**28) שו"ת חוות יאיר סימן קכד**

וע"ד בקשתך שאודיעך סדר לימוד...שדבר בעתו מה טוב ואין ראוי למאס מי השלוח ההולכים לאט שיש בהם יפוי כח וזכות אב"א משום דתדיר שהוא חובו' היום שראוי לדעת כל איש ישראל **והוא חלק א"ח ואחריו חלק י"ד** שג"כ מה טוב ומה נעים שידע להבין ולהורות בביתו דברים קלים שהם כביעותא בכותחא או אם יתרמי במקום שאין איש ואב"א משום דמקודש שבשני חלקים אלו נכללים תילי תילי מצות חובות הגוף הנה ודקדוקיהן כפלי כפלים ממה שימצאו בח"מ אף כי בכללם אין בהם חובת ידיעה המגיע לחובת מעשה. **והנה בדורותינו זה החלק המובחר והטוב חלק ארח חיים כשמו כן הוא יושב שכול וגלמוד אין איש שם על לב דוגמת מסכת מועד קטן שזכר בעל ספר חסידים.**

**29) ילקוט שמעוני תורה פרשת תולדות רמז קטז (וכן בילקוט שמעוני פרשת בשלח)**

זרעו של עשו כל זמן שהיה יצחק קיים קיימו עליהם את המילה וכיון שמת בטלו את המילה

**30) רש"י דברים פרק כה פסוק יח**

ויזנב בך - מכת זנב, **חותך מילות וזורק כלפי מעלה:**

**31) בראשית – פרק לח**

**ו** וַיִּקַּח יְהוּדָה אִשָּׁה, לְעֵר בְּכוֹרוֹ; וּשְׁמָהּ, תָּמָר. **ז** וַיְהִי, עֵר בְּכוֹר יְהוּדָה--רַע, בְּעֵינֵי ד'; וַיְמִתֵהוּ, ד. **ח** וַיֹּאמֶר יְהוּדָה לְאוֹנָן, בֹּא אֶל-אֵשֶׁת אָחִיךָ וְיַבֵּם אֹתָהּ; וְהָקֵם זֶרַע, לְאָחִיךָ. **ט** וַיֵּדַע אוֹנָן, כִּי לֹּא לוֹ יִהְיֶה הַזָּרַע; וְהָיָה אִם-בָּא אֶל-אֵשֶׁת אָחִיו, וְשִׁחֵת אַרְצָה, לְבִלְתִּי נְתָן-זֶרַע לְאָחִיו. **י** וַיֵּרַע בְּעֵינֵי ד', אֲשֶׁר עָשָׂה; וַיָּמֶת, גַּם אֹתוֹ.

**32) רש"י בראשית פרק לח**

(ז) רע בעיני ה' - **כרעתו של אונן משחית זרעו**, שנאמר באונן (פסוק י) וימת גם אותו, כמיתתו של ער מיתתו של אונן, ולמה היה ער משחית זרעו, כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה:

**33) דברים פרק ל**

(ו)  **ומל** ד' אלקיך **א**ת **ל**בבך **ו**את **ל**בב זרעך לאהבה את ד' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך:

**34) נחמיה פרק ט**

(ז) אתה הוא ידוד האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם:

(ח) ומצאת את לבבו נאמן לפניך **וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני** החתי האמרי והפרזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את דבריך כי צדיק אתה:

**35) במדבר רבה - פרשה טז ד"ה יח עמלק יושב**

יח עמלק יושב בארץ הנגב מה ראו לפתוח בעמלק משל לתינוק שסרח ולקה ברצועה וכשמבקשין להפחידו מזכירין לו הרצועה שלקה בו כך היה עמלק רצועה רעה לישראל, **ומה ראה לישב לו על הספר על דרך כניסתן של ישראל לארץ כך צוהו עשו זקנו לקדמן לדרך ועקר ממקומו וישב לו בדרך** וירד העמלקי והכנעני ויכום ויכתום עד החרמה.

**36) משלי כא, כד**

**זֵד יָהִיר, לֵץ שְׁמוֹ**, עוֹשֶׂה, בְּעֶבְרַת זָדוֹן

**37) מסכת מגילה דף לא עמוד ב**

רבי שמעון בן אלעזר אומר: עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מאי טעמא? אמר אביי ואיתימא ריש לקיש: כדי שתכלה השנה וקללותיה.