**Who Will Be the Zeidie's of Our Children?**

**א) פרשת ויחי**

1. **פרשה של חיים**
2. **יחוד שנים אלו**

ספר בראשית

פרק מז

(כח) **וַיְחִי יַעֲקֹב** בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה

וַיְהִי יְמֵי יַעֲקֹב שְׁנֵי חַיָּיו שֶׁבַע שָׁנִים וְאַרְבָּעִים וּמְאַת שָׁנָה:

(כט) **וַיִּקְרְבוּ יְמֵי יִשְׂרָאֵל לָמוּת** וַיִּקְרָא לִבְנוֹ לְיוֹסֵף וַיֹּאמֶר לוֹ אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ שִׂים נָא יָדְךָ תַּחַת יְרֵכִי וְעָשִׂיתָ עִמָּדִי חֶסֶד וֶאֱמֶת אַל נָא תִקְבְּרֵנִי בְּמִצְרָיִם:

פרק נ

(כה) וַיַּשְׁבַּע יוֹסֵף אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר פָּקֹד יִפְקֹד אֱלֹהִים אֶתְכֶם וְהַעֲלִתֶם אֶת עַצְמֹתַי מִזֶּה:

(כו) **וַיָּמָת יוֹסֵף** בֶּן מֵאָה וָעֶשֶׂר שָׁנִים וַיַּחַנְטוּ אֹתוֹ וַיִּישֶׂם בָּאָרוֹן בְּמִצְרָיִם:

ספר בראשית פרק כג

(א) וַיִּהְיוּ **חַיֵּי שָׂרָה** מֵאָה שָׁנָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה:

(ב) **וַתָּמָת שָׂרָה** בְּקִרְיַת אַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיָּבֹא אַבְרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֹּתָהּ:

אור החיים על בראשית פרק מז פסוק כח

ויחי יעקב בארץ מצרים וגו' - **צריך לדעת למה הוצרך לומר מה שחיה בארץ מצרים**

ועוד קשה לא היה צריך לומר אלא ויהי ימי יעקב וגו' קמ"ז וגו', ואני יודע לפי החשבון כי י"ז שנה חיה בארץ מצרים, למה שקדם בהודעה בפרשת ויגש, דכתיב (לעיל פסוק ט) שני מגורי שלשים ומאת שנה עוד למה הוצרך לומר שני חייו ולא הספיק לומר ויהי ימי יעקב:

ואולי כי לצד שכל ימי יעקב לא נח ולא שקט, כי משנולד נולד שטנו, ועדיין לא שקעה שמשו עמד לבן, ואלה מוסיף לרע לו, ואחריו הוקם על צערה של דינה, ועוד לו ויבא רוגז אבידת יוסף, הוא שאמר הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה, **אלו היו חייו ולא קודם**, וסמך לזה אומרו ויהי ימי יעקב שני חייו, לרמוז שהן הנה היו ימיו שהיה לו בהם חיות, והוא אומרו ויהי ימי יעקב פירוש אותם י"ז שנה, שני חייו פירוש שהיה לו בהם חיים, ונמשכת ימי יעקב עם מה שלמטה ממנה ימי יעקב וגו' שבע וגו':

**עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל** (תדבא"ר פ"ה) כל מי שסוף ימיו בטובה כאילו כל ימיו בטובה, והוא טעם והיה ראשיתך וגו' ואחריתך ישגה מאד (איוב ח ז), גם אומרו (קהלת ז ח) טוב אחרית דבר וגו', והוא אומרו ויחי יעקב חיים של שלוה, בארץ מצרים בזה היה בעיניו שהיו ימי יעקב שני חייו, פירוש שנים של חיים, כל ימיו שהם ז' שנים וגו' וטעם אומרו ויהי לשון צער (מגילה י:), יכוין לומר שהגם שהיו ימיו בצער אע"פ כן חזרו בעיניו להיות כולם "של חיים":

ספר בראשית פרק מז

(ח) וַיֹּאמֶר פַּרְעֹה אֶל יַעֲקֹב כַּמָּה יְמֵי שְׁנֵי חַיֶּיךָ:(ט) וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל פַּרְעֹה יְמֵי שְׁנֵי מְגוּרַי שְׁלשִׁים וּמְאַת שָׁנָה **מְעַט וְרָעִים הָיוּ יְמֵי שְׁנֵי חַיַּי** וְלֹא הִשִּׂיגוּ אֶת יְמֵי שְׁנֵי חַיֵּי אֲבֹתַי בִּימֵי מְגוּרֵיהֶם:

מדרש הגדול פרשת ויחי

ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה- וכי לא חיה אלא שבע עשרה שנה בלבד?

**אלא שהיו בשובע בטובה ובשלום- כביכול אלו הן שראה בהן חיים**

אבל למעלןמהוא אומר ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים

ועליו הוא אומר והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד

וכן אתה מוצא בכל מקום שהרשעים תחלתן שמחה וסופן צער עד לאין קץ

**אבל הצדיקים תחלתן צער וסופן שמחה לעולם דכתיב ושמחת עולם על ראשם**:

1. **לא מת**

ספר בראשית פרק מט

(לג) וַיְכַל יַעֲקֹב לְצַוֹּת אֶת בָּנָיו וַיֶּאֱסֹף רַגְלָיו אֶל הַמִּטָּה **וַיִּגְוַעוַיֵּאָסֶף אֶל עַמָּיו**:

רש"י על בראשית פרק מט פסוק לג

ויגועויאסף. **ומיתה לא נאמרה בו**

ואמרו רז"ל יעקב אבינו לא מת (תענית ה):

תלמוד בבלי מסכת תענית דף ה/ב

אמר רבי יוחנן **יעקב אבינו לא מת**

אמר ליה וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא?

אמר ליה מקרא אני דורש שנאמר ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים **מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים אף הוא בחיים**

ספר ירמיה פרק ל

(י) וְאַתָּה אַל תִּירָא עַבְדִּי **יַעֲקֹב** נְאֻם יְדֹוָד וְאַל תֵּחַת **יִשְׂרָאֵל**

כִּי הִנְנִי מוֹשִׁיעֲךָ מֵרָחוֹק וְאֶת זַרְעֲךָ מֵאֶרֶץ שִׁבְיָם וְשָׁב יַעֲקֹב וְשָׁקַט וְשַׁאֲנַן וְאֵין מַחריד:

רש"י תענית דף ה/ב

מקרא אני דורש - והאי דחנטוחנטיא**סבורים היו שמת**:

רש"י על בראשית פרק מז פסוק כח

(כח) ויחי יעקב - למה פרשה זו סתומה?...

שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו (ב"ר):

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נו/א

אמר רבי שמעון בן לקיש ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה אמר **שמא חס ושלום יש במטתי פסול** כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו אמרו לו בניו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד

אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד

באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

1. **ושכבתי עם אבותי (סוף פרק מז)**

ספר בראשית פרק מז

(כט) וַיִּקְרְבוּ יְמֵי יִשְׂרָאֵל לָמוּת וַיִּקְרָא לִבְנוֹ לְיוֹסֵף וַיֹּאמֶר לוֹ אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ שִׂים נָא יָדְךָ תַּחַת יְרֵכִי וְעָשִׂיתָ עִמָּדִי חֶסֶד וֶאֱמֶת אַל נָא תִקְבְּרֵנִי בְּמִצְרָיִם:

(ל) **וְשָׁכַבְתִּי עִםאֲבֹתַי** וּנְשָׂאתַנִי מִמִּצְרַיִם וּקְבַרְתַּנִי בִּקְבֻרָתָם וַיֹּאמַר אָנֹכִי אֶעְשֶׂה כִדְבָרֶךָ:

רש"י על בראשית פרק מז פסוק ל

**ואין לומר ושכבתי עם אבותי השכיבני עם אבותי במערה**

שהרי כתיב אחריו ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם

ועוד מצינו בכ"מ לשון שכיבה עם אבותיו היא **הגויעה ולא הקבורה**

**כמו (מ"א ב) וישכב דוד עם אבותיו ואח"כ ויקבר בעיר דוד**:

ספר מלכים א פרק ב (הפטרת פרשת ויחי)

(י) **וַיִּשְׁכַּב דָּוִד עִם אֲבֹתָיו** וַיִּקָּבֵר בְּעִיר דוד:

1. **מנשה ואפרים (ראשית וסוף הפרשה)**

ספר בראשית

פרק מח

(א) וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיֹּאמֶר לְיוֹסֵף הִנֵּה אָבִיךָ חֹלֶה וַיִּקַּח אֶת שְׁנֵי בָנָיו עִמּוֹ אֶת מְנַשֶּׁה וְאֶת אֶפְרָיִם:

(ב) וַיַּגֵּד לְיַעֲקֹב וַיֹּאמֶר הִנֵּה בִּנְךָ יוֹסֵף בָּא אֵלֶיךָ וַיִּתְחַזֵּק יִשְׂרָאֵל וַיֵּשֶׁב עַל הַמִּטָּה:

(ג) וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל יוֹסֵף אֵל שַׁדַּי נִרְאָה אֵלַי בְּלוּז בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיְבָרֶךְ אֹתִי:

(ד) וַיֹּאמֶר אֵלַי הִנְנִי מַפְרְךָ וְהִרְבִּיתִךָ וּנְתַתִּיךָ לִקְהַל עַמִּים וְנָתַתִּי אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֲחֻזַּת עוֹלָם:

(ה) וְעַתָּה **שְׁנֵי בָנֶיךָ הַנּוֹלָדִים לְךָ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם עַד בֹּאִי אֵלֶיךָ מִצְרַיְמָה לִי הֵם**

**אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה כִּרְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן יִהְיוּ לִי**:

(ו) וּמוֹלַדְתְּךָ אֲשֶׁר הוֹלַדְתָּ אַחֲרֵיהֶם לְךָ יִהְיוּ עַל שֵׁם אֲחֵיהֶם יִקָּרְאוּ בְּנַחֲלָתָם:

(ז) וַאֲנִי בְּבֹאִי מִפַּדָּן מֵתָה עָלַי רָחֵל בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בַּדֶּרֶךְ בְּעוֹד כִּבְרַת אֶרֶץ לָבֹא אֶפְרָתָה וָאֶקְבְּרֶהָ שָּׁם בְּדֶרֶךְ אֶפְרָת הִוא בֵּית לָחֶם:

(ח) וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת בְּנֵי יוֹסֵף וַיֹּאמֶר **מִי אֵלֶּה**:

(ט) וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אָבִיו בָּנַי הֵם אֲשֶׁר נָתַן לִי אֱלֹהִים בָּזֶה וַיֹּאמַר קָחֶם נָא אֵלַי וַאֲבָרֲכֵם:

(י) וְעֵינֵי יִשְׂרָאֵל כָּבְדוּ מִזֹּקֶן לֹא יוּכַל לִרְאוֹת וַיַּגֵּשׁ אֹתָם אֵלָיו וַיִּשַּׁק לָהֶם וַיְחַבֵּק לָהֶם:

(טו) וַיְבָרֶךְ אֶת יוֹסֵף וַיֹּאמַר הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר הִתְהַלְּכוּ אֲבֹתַי לְפָנָיו אַבְרָהָם וְיִצְחָק הָאֱלֹהִים

הָרֹעֶה אֹתִי מֵעוֹדִי עַד הַיּוֹם הַזֶּה:

(טז) הַמַּלְאָךְ הַגֹּאֵל אֹתִי מִכָּל רָע

יְבָרֵךְ אֶת הַנְּעָרִים **וְיִקָּרֵא בָהֶם שְׁמִי וְשֵׁם אֲבֹתַי אַבְרָהָם וְיִצְחָק**וְיִדְגּוּ לָרֹב בְּקֶרֶב הָאָרֶץ:

(כ) וַיְבָרֲכֵם בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמוֹר בְּךָ יְבָרֵךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר

**יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה** וַיָּשֶׂם אֶת אֶפְרַיִם לִפְנֵי מְנַשֶּׁה:

(כא) וַיֹּאמֶר יִשְׂרָאֵל אֶל יוֹסֵף הִנֵּה אָנֹכִי מֵת וְהָיָה אֱלֹהִים עִמָּכֶם וְהֵשִׁיב אֶתְכֶם אֶל אֶרֶץ **אֲבֹתֵיכֶם**:

(כב) וַאֲנִי נָתַתִּי לְךָ שְׁכֶם אַחַד עַל אַחֶיךָ אֲשֶׁר לָקַחְתִּי מִיַּד הָאֱמֹרִי בְּחַרְבִּי וּבְקַשְׁתִּי:

פרק נ

(כג) וַיַּרְא יוֹסֵף **לְאֶפְרַיִם** בְּנֵי שִׁלֵּשִׁים גַּם בְּנֵי מָכִיר בֶּן **מְנַשֶּׁה** יֻלְּדוּ עַל בִּרְכֵּי יוֹסֵף:

(כד) וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אֶחָיו אָנֹכִי מֵת וֵאלֹהִים פָּקֹד יִפְקֹד אֶתְכֶם

וְהֶעֱלָה אֶתְכֶם מִן הָאָרֶץ הַזֹּאת אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב:

(כה) וַיַּשְׁבַּע יוֹסֵף אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר פָּקֹד יִפְקֹד אֱלֹהִים אֶתְכֶם וְהַעֲלִתֶם אֶת עַצְמֹתַי מִזֶּה:

ספר שמות פרק א

(א) וְאֵלֶּה **שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל** הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ:

(ב) רְאוּבֵן שִׁמְעוֹן לֵוִי וִיהוּדָה:(ג) יִשָּׂשׂכָר זְבוּלֻן וּבִנְיָמִן:(ד) דָּן וְנַפְתָּלִי גָּד וְאָשֵׁר:

מדרש רבה ויקרא פרשה לב פסקה ה

רב הונא אמר בשם בר קפרא בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים **שלא שנו את שמם** ואת לשונם ולא אמרו לשון הרע ולא נמצא ביניהן אחד מהן פרוץ בערוה

לא שנו את שמן **ראובן ושמעון נחתין ראובן ושמעון סלקין**

**לא היו קורין ליהודה רופא** ולא לראובן לוליאני ולא ליוסף לסטיס ולא לבנימין אלכסנדרי

ספר בראשית פרק לט

(י) וַיְהִי כְּדַבְּרָהּ אֶל יוֹסֵף יוֹם יוֹם וְלֹא שָׁמַע אֵלֶיהָ לִשְׁכַּב אֶצְלָהּ לִהְיוֹת עִמָּהּ:

(יא) וַיְהִי כְּהַיּוֹם הַזֶּה וַיָּבֹא הַבַּיְתָה **לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ** וְאֵין אִישׁ מֵאַנְשֵׁי הַבַּיִת שָׁם בַּבָּיִת:

רש"י על בראשית פרק לט פסוק יא

לעשות מלאכתו - רב ושמואל חד אמר מלאכתו ממש וחד אמר לעשות צרכיו עמה

**אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביו** וכו' כדאיתא במס' סוטה (דף לז):**ב) יעקב כמעבר מהאבות לבנים**

1. **ה'בן' הראשון (פרשיות ויצא ווישלח)**

ספר בראשית

פרק כח

(יב) וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ:

(יג) וְהִנֵּה יְהֹוָה נִצָּב עָלָיו וַיֹּאמַר אֲנִי יְהֹוָה אֱלֹהֵי**אַבְרָהָםאָבִיךָ**וֵאלֹהֵי יִצְחָק

הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה שֹׁכֵב עָלֶיהָ לְךָ אֶתְּנֶנָּה וּלְזַרְעֶךָ:

(יד) וְהָיָה זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ וּפָרַצְתָּ יָמָּה וָקֵדְמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה וְנִבְרְכוּ בְךָ כָּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה וּבְזַרְעֶךָ:

(טו) וְהִנֵּה אָנֹכִי עִמָּךְ וּשְׁמַרְתִּיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵךְ וַהֲשִׁבֹתִיךָ אֶל הָאֲדָמָה הַזֹּאת כִּי לֹא אֶעֱזָבְךָ עַד אֲשֶׁר אִם עָשִׂיתִי אֵת אֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי לָךְ:

(טז) וַיִּיקַץ יַעֲקֹב מִשְּׁנָתוֹ וַיֹּאמֶר אָכֵן יֵשׁ יְהֹוָה בַּמָּקוֹם הַזֶּה וְאָנֹכִי לֹא יָדָעְתִּי:

(יז) וַיִּירָא וַיֹּאמַר מַה נּוֹרָא הַמָּקוֹם הַזֶּה אֵין זֶה כִּי אִם בֵּית אֱלֹהִים וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם:

(יח) וַיַּשְׁכֵּם יַעֲקֹב בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח אֶת הָאֶבֶן אֲשֶׁר שָׂם מְרַאֲשֹׁתָיו וַיָּשֶׂם אֹתָהּ מַצֵּבָה וַיִּצֹק שֶׁמֶן עַל רֹאשָׁהּ:

(יט) וַיִּקְרָא אֶת שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא בֵּית אֵל וְאוּלָם לוּז שֵׁם הָעִיר לָרִאשֹׁנָה:

(כ) וַיִּדַּר יַעֲקֹב נֶדֶר לֵאמֹר אִם יִהְיֶה אֱלֹהִים עִמָּדִי וּשְׁמָרַנִי בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי הוֹלֵךְ וְנָתַן לִי לֶחֶם לֶאֱכֹל וּבֶגֶד לִלְבֹּשׁ:

(כא) וְשַׁבְתִּי בְשָׁלוֹם אֶל **בֵּית אָבִי** וְהָיָה יְהֹוָה לִי לֵאלֹהִים:

(כב) וְהָאֶבֶן הַזֹּאת אֲשֶׁר שַׂמְתִּי מַצֵּבָה יִהְיֶה בֵּית אֱלֹהִים וְכֹל אֲשֶׁר תִּתֶּן לִי עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ לָךְ:

פרק לא

(א) וַיִּשְׁמַע אֶת דִּבְרֵי בְנֵי לָבָן לֵאמֹר לָקַח יַעֲקֹב אֵת כָּל אֲשֶׁר לְאָבִינוּ וּמֵאֲשֶׁר לְאָבִינוּ עָשָׂה אֵת כָּל הַכָּבֹד הַזֶּה:

(ב) וַיַּרְא יַעֲקֹב אֶת פְּנֵי לָבָן וְהִנֵּה אֵינֶנּוּ עִמּוֹ כִּתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם:

(ג) וַיֹּאמֶר יְדֹוָד אֶל יַעֲקֹב שׁוּב אֶל אֶרֶץ **אֲבוֹתֶיךָ** וּלְמוֹלַדְתֶּךָ וְאֶהְיֶה עִמָּךְ:

(ד) וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב וַיִּקְרָא לְרָחֵל וּלְלֵאָה הַשָּׂדֶה אֶל צֹאנוֹ:

(ה) וַיֹּאמֶר לָהֶן רֹאֶה אָנֹכִי אֶת פְּנֵי אֲבִיכֶן כִּי אֵינֶנּוּ אֵלַי כִּתְמֹל שִׁלְשֹׁם **וֵאלֹהֵיאָבִי הָיָה עִמָּדִי**:

(ו) וְאַתֵּנָה יְדַעְתֶּן כִּי בְּכָל כֹּחִי עָבַדְתִּי אֶת אֲבִיכֶן:

(ז) **וַאֲבִיכֶן** הֵתֶל בִּי וְהֶחֱלִף אֶת מַשְׂכֻּרְתִּי עֲשֶׂרֶת מֹנִים וְלֹא נְתָנוֹ אֱלֹהִים לְהָרַע עִמָּדִי:

(ח) אִם כֹּה יֹאמַר נְקֻדִּים יִהְיֶה שְׂכָרֶךָ וְיָלְדוּ כָל הַצֹּאן נְקֻדִּים וְאִם כֹּה יֹאמַר עֲקֻדִּים יִהְיֶה שְׂכָרֶךָ וְיָלְדוּ כָל הַצֹּאן עֲקֻדִּים:

(ט) וַיַּצֵּל אֱלֹהִים אֶת מִקְנֵה**אֲבִיכֶם**וַיִּתֶּן לִי:

(י) וַיְהִי בְּעֵת יַחֵם הַצֹּאן וָאֶשָּׂא עֵינַיוָאֵרֶא בַּחֲלוֹם וְהִנֵּה הָעֲתֻּדִים הָעֹלִים עַל הַצֹּאן עֲקֻדִּים נְקֻדִּים וּבְרֻדִּים:

(יא) **וַיֹּאמֶר אֵלַי מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים** בַּחֲלוֹם יַעֲקֹב וָאֹמַר הִנֵּנִי:

(יב) וַיֹּאמֶר שָׂא נָא עֵינֶיךָ וּרְאֵה כָּל הָעֲתֻּדִים הָעֹלִים עַל הַצֹּאן עֲקֻדִּים נְקֻדִּים וּבְרֻדִּים כִּי רָאִיתִי אֵת כָּל אֲשֶׁר לָבָן עֹשֶׂה לָּךְ:

(יג) אָנֹכִי הָאֵל בֵּית אֵל אֲשֶׁר מָשַׁחְתָּ שָּׁם מַצֵּבָה אֲשֶׁר נָדַרְתָּ לִּי שָׁם נֶדֶר עַתָּה קוּם צֵא מִן הָאָרֶץ הַזֹּאת וְשׁוּב אֶל אֶרֶץ מוֹלַדְתֶּךָ:

(יד) וַתַּעַן רָחֵל וְלֵאָה וַתֹּאמַרְנָה לוֹ **הַעוֹד לָנוּ חֵלֶק וְנַחֲלָה בְּבֵית אָבִינוּ**:

(טו) הֲלוֹא נָכְרִיּוֹת נֶחְשַׁבְנוּ לוֹ כִּי מְכָרָנוּ וַיֹּאכַל גַּם אָכוֹל אֶת כַּסְפֵּנוּ:

(טז) כִּי כָל הָעֹשֶׁר **אֲשֶׁר הִצִּיל אֱלֹהִים מֵאָבִינוּ** לָנוּ הוּא וּלְבָנֵינוּ וְעַתָּה **כֹּל אֲשֶׁר אָמַר אֱלֹהִים אֵלֶיךָ עֲשֵׂה**:

(כד) וַיָּבֹא אֱלֹהִים אֶל לָבָן הָאֲרַמִּי בַּחֲלֹם הַלָּיְלָה וַיֹּאמֶר לוֹ הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תְּדַבֵּר עִם יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד רָע:

(כה) וַיַּשֵּׂג לָבָן אֶת יַעֲקֹב וְיַעֲקֹב תָּקַע אֶת אָהֳלוֹ בָּהָר וְלָבָן תָּקַע אֶת אֶחָיו בְּהַר הַגִּלְעָד:

(כו) וַיֹּאמֶר לָבָן לְיַעֲקֹב מֶה עָשִׂיתָ וַתִּגְנֹב אֶת לְבָבִי וַתְּנַהֵג אֶת בְּנֹתַי כִּשְׁבֻיוֹת חָרֶב:

(כז) לָמָּה נַחְבֵּאתָ לִבְרֹחַ וַתִּגְנֹב אֹתִי וְלֹא הִגַּדְתָּ לִּי וָאֲשַׁלֵּחֲךָ בְּשִׂמְחָה וּבְשִׁרִים בְּתֹףוּבְכִנּוֹר:

(כח) וְלֹא נְטַשְׁתַּנִי לְנַשֵּׁק לְבָנַי וְלִבְנֹתָי עַתָּה הִסְכַּלְתָּ עֲשׂוֹ:

(כט) יֶשׁ לְאֵל יָדִי לַעֲשׂוֹת עִמָּכֶם רָע**וֵאלֹהֵי אֲבִיכֶם** אֶמֶשׁ אָמַר אֵלַי לֵאמֹרהִשָּׁמֶר לְךָ מִדַּבֵּר עִם יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד רָע:

(לג) וַיָּבֹא לָבָן בְּאֹהֶל יַעֲקֹב וּבְאֹהֶל לֵאָה וּבְאֹהֶל שְׁתֵּי הָאֲמָהֹת וְלֹא מָצָא וַיֵּצֵא מֵאֹהֶל לֵאָה וַיָּבֹא בְּאֹהֶל רָחֵל:

(לד) וְרָחֵל לָקְחָה אֶת הַתְּרָפִים וַתְּשִׂמֵם בְּכַר הַגָּמָל וַתֵּשֶׁב עֲלֵיהֶם וַיְמַשֵּׁשׁ לָבָן אֶת כָּל הָאֹהֶל וְלֹא מָצָא:

(לה) וַתֹּאמֶר אֶל אָבִיהָ אַל יִחַר בְּעֵינֵי אֲדֹנִי כִּי לוֹא אוּכַל לָקוּם מִפָּנֶיךָ כִּי דֶרֶךְ נָשִׁים לִי וַיְחַפֵּשׂ וְלֹא מָצָא אֶת הַתְּרָפִים:

(לו) וַיִּחַר לְיַעֲקֹב וַיָּרֶב בְּלָבָן וַיַּעַן יַעֲקֹב וַיֹּאמֶר לְלָבָן מַה פִּשְׁעִי מַה חַטָּאתִי כִּי דָלַקְתָּ אַחֲרָי:

(לז) כִּי מִשַּׁשְׁתָּ אֶת כָּל כֵּלַי מַה מָּצָאתָ מִכֹּל כְּלֵי בֵיתֶךָ שִׂים כֹּה נֶגֶד אַחַי וְאַחֶיךָ וְיוֹכִיחוּ בֵּין שְׁנֵינוּ:

(לח) זֶה עֶשְׂרִים שָׁנָה אָנֹכִי עִמָּךְ רְחֵלֶיךָ וְעִזֶּיךָ לֹא שִׁכֵּלוּ וְאֵילֵי צֹאנְךָ לֹא אָכָלְתִּי:

(לט) טְרֵפָה לֹא הֵבֵאתִי אֵלֶיךָ אָנֹכִי אֲחַטֶּנָּה מִיָּדִי תְּבַקְשֶׁנָּה גְּנֻבְתִי יוֹם וּגְנֻבְתִי לָיְלָה:

(מ) הָיִיתִי בַיּוֹם אֲכָלַנִי חֹרֶב וְקֶרַח בַּלָּיְלָה וַתִּדַּד שְׁנָתִי מֵעֵינָי:

(מא) זֶה לִּי עֶשְׂרִים שָׁנָה בְּבֵיתֶךָ עֲבַדְתִּיךָ אַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה בִּשְׁתֵּי בְנֹתֶיךָ וְשֵׁשׁ שָׁנִים בְּצֹאנֶךָ וַתַּחֲלֵף אֶת מַשְׂכֻּרְתִּי עֲשֶׂרֶת מֹנִים:

(מב) **לוּלֵי אֱלֹהֵיאָבִיאֱלֹהֵי אַבְרָהָם וּפַחַד יִצְחָק** הָיָה לִי כִּי עַתָּה רֵיקָם שִׁלַּחְתָּנִי אֶת עָנְיִי וְאֶת יְגִיעַ כַּפַּי רָאָה אֱלֹהִים וַיּוֹכַח אָמֶשׁ:

פרק לב

(ט) וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב **אֱלֹהֵיאָבִי אַבְרָהָם וֵאלֹהֵי אָבִי יִצְחָק**

יְהֹוָה הָאֹמֵר אֵלַי שׁוּב לְאַרְצְךָ וּלְמוֹלַדְתְּךָ וְאֵיטִיבָה עִמָּךְ:

(י) קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים וּמִכָּל הָאֱמֶת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֶת עַבְדֶּךָ

כִּי בְמַקְלִי עָבַרְתִּי אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה וְעַתָּה הָיִיתִי לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת:

(יא) הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי מִיַּד עֵשָׂו כִּי יָרֵא אָנֹכִי אֹתוֹ פֶּן יָבוֹא וְהִכַּנִי אֵם עַל בָּנִים:

סדור תפלה - נוסח אשכנז - סדר עמידה

אֲדֹנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח וּפִי יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ:

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ**. אֱלֹהֵי אַבְרָהָם. אֱלֹהֵי יִצְחָק. וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב**.

הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא אֵל עֶלְיוֹן. גּוֹמֵל חֲסָדִים טוֹבִים. וְקוֹנֵה הַכֹּל.

**וְזוֹכֵר חַסְדֵּי אָבוֹת. וּמֵבִיא גוֹאֵל לִבְנֵי בְנֵיהֶם** לְמַעַן שְׁמוֹ בְּאַהֲבָה:

מֶלֶךְ עוֹזֵר וּמוֹשִׁיעַ וּמָגֵן:בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה. מָגֵן אַבְרָהָם:

ספר במדבר פרק כג

(ח) מָה אֶקֹּב לֹא קַבֹּה אֵל וּמָה אֶזְעֹם לֹא זָעַם יְהֹוָה:

(ט) כִּי **מֵרֹאשׁ צֻרִים אֶרְאֶנּוּ וּמִגְּבָעוֹת אֲשׁוּרֶנּוּ** הֶן עָם לְבָדָד יִשְׁכֹּן וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשב:

רש"י על במדבר פרק כג פסוק ט

(ט) כי מראש צרים אראנו - אני מסתכל בראשיתם ובתחלתשרשיהם

ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו **ע"י אבות ואמהות**:

כשאומרים פיוטים של יוצר אור או זולת, חותמים:

**'בגלל אבות תושיע בנים** ותביא גאולה לבני בניהם ברוך אתה ה' גאל ישראל'

ספר שמות פרק ד

(א) וַיַּעַן משֶׁה וַיֹּאמֶר **וְהֵן לֹא יַאֲמִינוּ לִי וְלֹא יִשְׁמְעוּ בְּקֹלִי** כִּי יֹאמְרוּ לֹא נִרְאָה אֵלֶיךָ יְהֹוָה:

תלמוד בבלי מסכת שבת דף צז/א

אמר ריש לקיש **החושד בכשרים לוקה בגופו דכתיב והן לא יאמינו לי וגו'**

וגליא קמי קודשאבריך הוא דמהימני ישראל אמר לו **הן מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמין** הן מאמינים דכתיב ויאמן העם בני מאמינים והאמין בה' אתה אין סופך להאמין שנאמר יען לא האמנתם בי וגו' ממאי דלקה דכתיב ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך בחיקך וגו':

1. **ראשית הדרך- הזכייה בבכורה**

ספר בראשית פרק כה

(כט) **וַיָּזֶד יַעֲקֹב נָזִיד** וַיָּבֹא עֵשָׂו מִן הַשָּׂדֶה וְהוּא עָיֵף:

(ל) וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל יַעֲקֹב הַלְעִיטֵנִי נָא מִן הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה כִּי עָיֵף אָנֹכִי עַל כֵּן קָרָא שְׁמוֹ אֱדוֹם:

(לא) וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב **מִכְרָה כַיּוֹם אֶת בְּכֹרָתְךָ לִי**:

(לב) וַיֹּאמֶר עֵשָׂו **הִנֵּה אָנֹכִי הוֹלֵךְ לָמוּת וְלָמָּה זֶּה לִי בְּכֹרָה**:

(לג) וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב הִשָּׁבְעָה לִּי כַּיּוֹם וַיִּשָּׁבַע לוֹ וַיִּמְכֹּר אֶת בְּכֹרָתוֹ לְיַעֲקֹב:

(לד) וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ וַיָּקָם וַיֵּלַךְ **וַיִּבֶז עֵשָׂו אֶת הַבְּכֹרָה**:

רש"י על בראשית פרק כה פסוק ל

מן האדם האדם - **עדשים** אדומות **ואותו היום מת אברהם** שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקב"ה לפיכך קצר הקב"ה ה' שנים משנותיו שיצחק חי ק"פ שנה וזה קע"ה שנה ובישל יעקב עדשים **להברות את האבל**

**ולמה עדשים שדומות לגלגל שהאבלות גלגל החוזר בעולם**

ספורנו עה"ת ספר בראשית פרק כה פסוק לא

(לא) מכרה כיום. כי בהיות **היום כל מגמת פניך אל מלאכתך** באופן שאתה כ"כ עיף שאינך מכיר הנזיד

**אין ספק שלא תוכל להתעסק בעניני הבכורה** לשרת לאל ית' ולעשו' את הראוי לבכור:

1. **אבינו לא מת**

ספר מלכים א פרק יא

(כא) וַהֲדַד שָׁמַע בְּמִצְרַיִם כִּי שָׁכַב דָּוִד **עִם אֲבֹתָיו** וְכִי מֵת יוֹאָב שַׂר הַצָּבָא

וַיֹּאמֶר הֲדַד אֶל פַּרְעֹה שַׁלְּחֵנִי וְאֵלֵךְ אֶל אַרְצי:

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קטז/א

דרש רבי פנחס בן חמא מאי דכתיב והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה וביואב נאמרה בו מיתה

דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתה

ויואב לא הניח בן והכתיב מבני יואב עובדיה בן יחיאל?

**אלא דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתה**

חידושי הרשב"א (אגדות)על מסכת תענית דף ה עמוד א

ועל הכוונה הזאת אמר החכם יעקב לא מת, ולא אמר האבות לא מתו

כי **מקצת זרעם מתו** והוא המעיד כי לא היה כחתולדותם חי בלא שום הפסד כי עוד נמשך בם מעטיו של נחש ואמרו מה זרעו לא מת, אף הוא לא מת- לומר **שהזרע מעיד על השורש שלא היה בכח תולדתו שום הפסד או פסולת,** שאילו מתו קצת הענפים יראה באמת כי היה בשורש שום הפסד שממנו נמשך לענפים ההם, **ועל כן זרע יעקב שנבחר כולו מעיד על השורש שלא היה בו שום הפסד וכולו זרע אמת כולם חיים**:

ספר בראשית פרק מה

(ג) וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אֶחָיו **אֲנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חָי** וְלֹא יָכְלוּ אֶחָיו לַעֲנוֹת אֹתוֹ כִּי נִבְהֲלוּ מִפָּנָיו:**ג) אבותינו**

סדור תפלה - נוסח אשכנז - סדר עמידה

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ /**וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ/. אֱלֹהֵי אַבְרָהָם. אֱלֹהֵי יִצְחָק. וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב**.

הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא אֵל עֶלְיוֹן. גּוֹמֵל חֲסָדִים טוֹבִים. וְקוֹנֵה הַכֹּל.

**וְזוֹכֵר חַסְדֵּי אָבוֹת. וּמֵבִיא גוֹאֵל לִבְנֵי בְנֵיהֶם** לְמַעַן שְׁמוֹ בְּאַהֲבָה:

מֶלֶךְ עוֹזֵר וּמוֹשִׁיעַ וּמָגֵן:בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה. מָגֵן אַבְרָהָם:

**ספר שמות**

**פרק ב**

**(כג) וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבֹדָה וַיִּזְעָקוּ וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבֹדָה:**

**(כד) וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת נַאֲקָתָם וַיִּזְכֹּראֱלֹהִים** אֶת בְּרִיתוֹ אֶת אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק וְאֶת יַעֲקֹב**:**

**(כה) וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֵּדַע אֱלֹהִים:**

פרק ג

(ו) וַיֹּאמֶר אָנֹכִי **אֱלֹהֵי אָבִיךָ**אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב

וַיַּסְתֵּר משֶׁה פָּנָיו כִּי יָרֵא מֵהַבִּיט אֶל הָאֱלהים:

רמב"ן על שמות פרק ג פסוק ו

(ו) אנכי אלהי אביך על דרך הפשט כמו "אלהי אבותיך", אבל יזכיר יחיד במקום רבים, אלהי כל אב מאבותיך, כי כלם יקראו לאיש אב וכן אלהי דוד אביך (מ"ב כ ה), זה אלי ואנוהואלהי אבי וארוממנהו (להלן טו ב), אלהיאבותי

ור"א אמר כי אלהי אביך אברהם, כי הוא החל לקרא בשם ה', ואחר כך הזכירו בשם וצירף אליו שאר האבות

ודעת רבותינו **אלהי עמרם אביך** (שמו"ר ג א), כאלו אמר אנכי אלהיך, ורצה ליחד שמו על הצדיק שמת לא על החי, ואחר כך אלהי אברהם יצחק ויעקב, שהוא אלהי ישראל כלם

וטעם הזכירו "אלהי" עם כל אחד, ולא אמר "אלהי אברהם יצחק ויעקב", כי יזכיר שמו וזכרו יתברך ויתעלה ועוד אבאר זה בפרשה (בפסוק טו):

מדרש רבה שמות פרשה ג פסקה א

(א) ויאמר אנכי אלהי אביך הה"ד (משלי יד) פתי יאמין לכל דבר וגו'

מהו פתי נער שכן בערביא קורין לנער פתיא

ד"א אין פתי אלא לשון פתוי כמה דתימא (שמות כב) וכי יפתה איש

אמר רבי יהושע הכהן בר נחמיה בשעה שנגלה הקב"ה על משה טירון היה משה לנבואה

אמר הקב"ה אם נגלה אני עליו בקול גדול אני מבעתו בקול נמוך בוסר הוא על הנבואה

מה עשה **נגלה עליו בקולו של אביו** אמר משה הנני מה אבא מבקש

אמר הקב"ה איני אביך אלא אלהי אביך בפתוי באתי אליך כדי שלא תתירא

אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב-**שמח משה ואמר הא אבא נמנה עם האבות ולא עוד אלא שהוא גדול שנזכר תחלה**.

Story told by an American Shul Rabbi

When I was 17, I knew a lot more than my father.  It was later that I realized that I did not.  I told my father, listen I know that my father is very *makmid*, very insistent to have machine*shmura* at the Seder.  He did not want to have hand *shmura*.  It is a whole famous debate, hands versus machine, not for today's discussion.  So maybe hand *shmura* is better from the intention purpose but it is worse from the*chamets* purpose.  So my father was of the position based on his *rabbeim*that he wanted only to have machine *shmura* at the Seder.  I came back from yeshiva and I told my father, "Listen, I accept what you are saying.  I rather do it otherwise.  I would rather have hand *shmura*."  So my father says, "Listen, if that is what you want, I am not going to argue.  That is what you want.  But do me a favor.  Please do not eat it at the table.  Eat it away from the table."  So I brought hand matzo and I ate at the table.  My mother looked at it and she said, "I want a piece of that."  And my sister wanted a piece of it.

Fast forward 25 years later, my son Yakov says to me, "*Abba*, I have been learning a lot and I really think it is not appropriate to have hand matzo at the Seder."  He says, "I really think that is much better to have machine*shmura*."  I said, "Yakov, the *minhag* in our family is to have hand*shmura*."  **So he says, "*Abba*, the *minnag* of our family is to disagree with your father.  I am just keeping up the *minhag*."**

**ד) הסבא של ילדינו**

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל/א

אמר רבי יהושע בן לוי כל **המלמד את בן בנו תורה** מעלה עליו הכתוב **כאילו קבלה מהר סיני** שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב

My Zeidie, Moshe Yess

And who will be the Zaidy of my children  
Who will be their Zaidy, if not me  
Who will be the Zaidy of our children  
**Who will be the Zaidy if not we**