**א) קיום המצוות לפני מתן תורה**

**1. רמב"ן בראשית פרשת תולדות פרק כו פסוק ה**

וישמור משמרתי - **לשון רש"י** בקולי, כשנסיתי אותו. משמרתי - גזירות להרחקה כגון שניות לעריות שבות לשבת. מצותי - מצות שאלו לא נכתבו דין הוא שיכתבו כגון גזל ושפיכות דמים. חקותי - דברים שיצר הרע ועו"ג משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר אלא המלך גזר חקו על עבדיו. ותורתי - להביא תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני:

**ואם כן** יהיה כל זה בנוי על דעת שהיה אברהם מקיים ומשמר את התורה עד שלא נתנה, **וכך אמרו** (ב"ר צד ג) בפסוק ויתן להם יוסף עגלות (להלן מה כא), שפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה שהיה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו, ועד עכשו לא נתנה תורה, והרי כתוב וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורותי. **ושם אמרו** שהיה משמר אפילו דקדוקי תורה והיה מלמד לבניו וכו':

**ויש לשאול, אם כן** איך הקים יעקב מצבה (להלן כח יח) ונשא שתי אחיות, וכדעת רבותינו (ב"ר עד יא) ארבע, ועמרם נשא דודתו (שמות ו כ), ומשה רבינו הקים שתים עשרה מצבה (שם כד ד), **1** והאיך אפשר שיהיו נוהגים היתר בתורה במה שאסר אברהם אביהם על עצמו **2** וקבע לו השם שכר על הדבר, והוא יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ללכת בדרכיו. **3** וביעקב דרשו (ב"ר עט ו) ששמר את השבת וקבע תחומין. **א ואפשר שיהיה זה בשבת** מפני שהיא שקולה ככל התורה כולה (ירושלמי ברכות פ"א ה"ה), שהיא מעידה על מעשה בראשית. **ואולי נאמר**, משמרתי - שניות לעריות של בני נח, ומצותי - גזל ושפיכות דמים, חקותי - אבר מן החי וכלאים של הרבעת בהמה והרכבת אילן, ותורותי - דינין ואסורי עבודה זרה, שאלו כולן נצטוו בהן בני נח, והוא השומר והעושה רצון בוראו ומשמר אפילו דקדוקין וחומרות במצות שלהן, וכמו שהזכירו ע"ז של אברהם אבינו ארבע מאה פרקי הוות (ע"ז יד ב). 1- **ודרשו** "במאה שערים" שמדדוה למעשרות (ב"ר סד ו), **1 + כי** היו האבות נדיבי עמים לתת מעשרות לעניים, או לכהני ה', כגון שם ועבר ותלמידיהם, כענין והוא כהן לאל עליון (לעיל יד יח):

**ב****והנראה אלי מדעת רבותינו** **שלמד אברהם אבינו התורה כלה ברוח הקדש ועסק בה ובטעמי מצותיה וסודותיה, ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה, ושמירתו אותה היה בארץ בלבד**, ויעקב בחוצה לארץ נשא האחיות, וכן עמרם, **כי** המצות משפט אלהי הארץ הן, אף על פי שהוזהרנו בחובת הגוף בכל מקום (קדושין לו ב). **וכבר רמזו רבותינו הסוד הזה** (בספרי דברים פסקא מג), ואני אעירך בו בעזרת השם (ויקרא יח כה, דברים יא יח). **והמצבה מצוה שנתחדשה בזמן ידוע היא**, כמו שדרשו (בספרי) באשר שנא ה' אלהיך (דברים טז כב), ששנאה אחר היותה אהובה בימי האבות. **וביוסף דרשו** (ב"ר צב ד) שהיה משמר את השבת אפילו במצרים, **מפני** שהיא שקולה כנגד כל המצות, **לפי** שהיא עדות על חדוש העולם, והיה עושה כן ללמד את בניו אמונת בריאת העולם להוציא מלבם כונת עבודה זרה ודעות המצרים, וזאת כונתם:

**ג ועל דרך הפשט** נאמר שיהא משמרתי - אמונת האלקות שהאמין בשם המיוחד ושמר משמרת זו בלבו, וחלק בה על עובדי העבודה זרה, וקרא בשם ה' להשיב רבים לעבודתו. מצותי - ככל אשר צוהו בלך לך מארצך, ועולת בנו, וגרישת האמה ואת בנה. חקותי - ללכת בדרכי השם להיות חנון ורחום ועושה צדקה ומשפט ולצות את בניו ואת ביתו בהם. ותורותי - המילה בעצמו ובניו ועבדיו ומצות בני נח כלן, שהן תורה להם:

**ב) למה לה הגידה רבקה ליצחק נבואת "** **ורב יעבוד צעיר"?**

**2. רמב"ן בראשית פרשת תולדות פרק כז פסוק ד**

**... ונראה שלא הגידה לו רבקה מעולם הנבואה אשר אמר ה' לה ורב יעבוד צעיר**, **כי** איך היה יצחק עובר את פי ה' והיא לא תצלח. **והנה** מתחלה לא הגידה לו דרך מוסר וצניעות, **כי** ותלך לדרוש את ה', שהלכה בלא רשות יצחק, **או** שאמרה "אין אנכי צריכה להגיד נבואה לנביא כי הוא גדול מן המגיד לי", **ועתה** לא רצתה לאמר לו "כך הוגד לי מאת ה' טרם לדתי" **כי** אמרה, באהבתו אותו לא יברך יעקב ויניח הכל בידי שמים, והיא ידעה כי בסבת זה יתברך יעקב מפיו בלב שלם ונפש חפצה. **או** הם סבות מאת ה' כדי שיתברך יעקב, וגם עשו בברכת החרב, ולו לבדו נתכנו עלילות.

**ג) ויכוח הרמב"ן עם האבן עזרא על עשירות יצחק אבינו, ועוד כמה דברים**

**3. רמב"ן בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק לד**

(עיין שם ותמצא נחת)