**א) למה הרגו שמעון ולוי את אנשי שכם חנם, ועוד בענין מעשה שכם**

**1. רמב"ן בראשית פרשת ויצא פרק לד פסוק יג**

... **ורבים ישאלו,** ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי. **והרב השיב בספר שופטים** (רמב"ם הלכות מלכים פ"ט הי"ד) **ואמר שבני נח מצווים על הדינים**, והוא להושיב דיינין בכל פלך ופלך לדון בשש מצות שלהן, **ובן נח שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף**, **ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא דנוהו להרגו הרי זה הרואה יהרג בסייף.** **ומפני זה** נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם **גזל**, והם ראו וידעו ולא דנוהו:

**ואין דברים הללו נכונים בעיני**, **1** שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם, **2** ואם פחד מהם למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים, וענש אותם וחלקם והפיצם, והלא הם זכו ועשו מצוה ובטחו באלקים והצילם:

**ועל דעתי** הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם **אינם** להושיב דיינין בכל פלך ופלך **בלבד**, **אבל** צוה אותם בדיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה ולוה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהן, **כענין הדינין שנצטוו ישראל**, **ונהרג עליהן** **אם** גנב ועשק או אנס ופתה בתו של חבירו או שהדליק גדישו וחבל בו וכיוצא בהן. **ומכלל** המצוה הזאת שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל, **ואם** לא עשו כן אינן נהרגין, **1-** שזו מצות עשה בהם, ולא אמרו (סנהדרין נז א) אלא אזהרה שלהן זו היא מיתתן, ולא תיקרא אזהרה אלא המניעה בלאו, וכן דרך הגמרא בסנהדרין (נט ב):

**ובירושלמי אמרו** בדינין של נח, הטה דינו נהרג, לקח שחד נהרג. בדיני ישראל, כל דין שאתה יודע שאתה שלם ממנו אי אתה רשאי לברוח ממנו, וכל שאתה יודע שאי אתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו, אבל בדיניהם אף על פי שאתה יודע שאתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו. **2-****נראה מכאן** שרשאי הגוי לאמר לבעלי הדין איני נזקק לכם, **כי** תוספת היא בישראל לא תגורו מפני איש (דברים א יז), אל תכניס דבריך מפני איש (סנהדרין ו ב), **וכל שכן** שלא יהרג כשלא יעשה עצמו קצין שוטר ומושל לשפוט את אדוניו:

**ומה יבקש בהן הרב חיוב**, **וכי** אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלה עריות ועושים כל תועבות השם היו, והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות (דברים יב ב) על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן וגו', לא תלמד לעשות וכו' (שם יח ט), ובגלוי עריות כי את כל התועבות האל עשו וכו' (ויקרא יח כז), **אלא** שאין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות בהם הדין:

**אבל ענין שכם,** **כי בני יעקב, בעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים רצו להנקם מהם בחרב נוקמת, והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם, וסרים אל משמעתו, ואין הברית אשר נמולו נחשב בעיניהם למאומה כי היה להחניף לאדוניהם,** **ויעקב אמר להם** בכאן **א** כי הביאוהו בסכנה שנאמר עכרתם אותי להבאישני, ושם ארר אפם **ב** כי עשו חמס לאנשי העיר, שאמרו להם במעמדו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד, והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם, ואולי ישובו אל ה' והרגו אותם חנם, כי לא הרעו להם כלל. וזהו שאמר כלי חמס מכרותיהם (להלן מט ה):

**ואם נאמין** בספר "מלחמות בני יעקב" (הוא ספר הישר) בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם ועשו עמהם שלש מלחמות גדולות, **ולולי** אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם היו בסכנה, כאשר יספר בספר ההוא. **ורבותינו** (ב"ר פ י) הזכירו מזה בפסוק אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי (להלן מח כב), **אמרו** נתכנסו כל סביבותיהם להזדווג להם, חגר יעקב כלי מלחמה כנגדן, **כמו שכתב רש"י שם.** **אבל הכתוב יקצר בזה,**כי היה נס נסתר, כי אנשים גבורים היו וכאלו זרועם הושיעה למו, **כאשר** קצר הכתוב בענין אברהם באור כשדים, **ולא** הזכיר מלחמת עשו עם החורי כלל, **אבל הזכיר בכאן** כי היה חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא נאספו כולם לרדוף אחרי בני יעקב, כי היו נופלים עליהם כחול אשר על שפת הים לרוב. **וזה טעם** "חתת אלהים", כי נפלה עליהם אימתה ופחד מן הגבורה אשר ראו במלחמה, **ולכך אמר** (להלן לה ו) ויבא יעקב לוזה הוא וכל העם אשר עמו, להודיע שלא נפקד מהם ולא מעבדיהם איש במלחמה:

**ב) הקדמה לפרשת וישלח**

**2. רמב"ן בראשית פרשת וישלח פרק לב פסוק ד**

**נכתבה הפרשה הזאת** להודיע **1 כי** הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו, וישלח מלאך ויצילהו. **2 וללמדנו עוד** שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו. **3 ויש בה עוד** רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו, **4 וראוי** לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו, לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהנצל, וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר (להלן לב ט, לג טו):