**ויאמר** ה' אל אברם לך לך מארך וגו' אל הארץ אשר אראך יש להבין מש"נ לך לך מארצך דהול"ל צא מארצך וגו' ולך אל הארץ וגו' (ובזה"ק עח ע"ב) דקדק על מש"נ וילך אברם כאשר דיבר אליו ה' דלא כתיב ויצא אברם אלא וילך כד"א לך לך. ושם מובן כיון דכ' כאשר דיבר וגו' והדיבור היה לך לך אבל למה גם בדיבור לא כ' צא מארצך. ומ"ש בזוה"ק דהא יציאה עבדו בקדמיתא כו' שנראה שבא לתרץ זה. בזהו"ק אחר כך מדקדק דבסוף הפסוק כ' בצאתו מחרן. וע"ז אר"א מחרן כ' וההיא יציאה מארץ מולדתו הות בקדמיתא. וא"כ כאן בהציווי דכ' לך לך מארצך וממולדתך. וקאי על יציאה ראשונה וא"כ היה צריך לומר צא מארצך וגו' ולך אל הארץ. אך הענין עפמ"ש בזוה"ק לך לך לאתקנא גרמך לאתקנא דרגא דילך וכו' והיינו שא"ל שאף שנולד מתרח שהי' עוע"ז ובמקום שהיה שטופין בע"ז. לא יפחד מזה שאדרבה מזה עצמו יוכל לילך ולהגיע למדרגתו. ועדמש"נ ובקשתם משם את ה"א ומצאת וגו' והוא אחר שנאמר והפיץ ה' אתכם בעמים וגו' אל ירך לבבכם להתיאש פן ח"ו תתקלקלו לגמרי כי אדרבה משם דייקא ובקשתם וגו' שהגלות יגרום כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך ועי"ז ובקשתם ומצאת. וכן א"ל השי"ת לא"א לך לך לאתקנא דרגא דילך מארצך ומולדתך שנולדת במקום גרוע ושפל. ומבית אביך שהיה תרח עוע"ז מזה עצמו תוכל לתקן דרגא דילך.

**בתנחומא** ר"פ י"ר אדם מישראל מהו שיקבל עליו עומ"ש כשהוא מהלך כו' אסור כו' אלא יעמוד במקוםא' ויכוין לבו לשמים כו' וכשמתחיל ואהבת רצה מהלך רצה עומד כו' שייכות הלכה זו לראש הפרשה הוא עפמ"ש בזוה"ק לך לך לגרמך כו' לאתקנא דרגא דילך ע"ש. והיינו דמדת אאע"ה היה אהבת השי"ת כמו ש' זרע אברהם אהבי וכך היא המדה להיות מהלך מדרגא לדרגא להתברר בכל פעם יותר במדתו. וכמו ש' ונתתי לך מהלכים בין העומדים וגו' דמלאכים הם עומדים משאחר כך האדם צריך להיות מהלך תמיד ממדרגה למדרגה. וכמו שמצינו במשה רבינו שאמר לא אוכל עוד לצאת ולבא. שאמר שאין לו שום עסק בעולם הזה. כיון שלא יוכל לצאת לא יוכל לבא לדרגא גבוה יותר. וזש"נ לך לך לאתקנא גרמך לאתקנא דרגא דילך וזה שהביא שביחוד ה' בקבלת עול מ"ש שמורה ומכיר שהכל מהשי"ת צריך להיות עומד ומכוין לבו לבמים באימה ויראה. כשמתחיל ואהבת רצה מהלך כו' שבאהבת השי"ת שם העסק להיות מהלך ממדרגה למדרגה לברר א"ע. ולכך רצה מהלך רצה עומד כפי מצב עבודתו. וז"ש לך לך. ואמר אחר כך במד"ת ואעשך. אין כ' ואשימך אלא ואעשך א"ל אותך אני בורא ברי' חדשה כענין שנאמר ויעש וגו' והוא עמפ"ש בגמרא ([נדרים לב:](/Nedarim.32b)) בתח