בס"ד

גיליון מס' 522 ב' כסליו תשע"ו

**תולדות**

רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדור נבנצל שליט"א

יעקב אבינו הצטיין במידת האמת, כדברי הנביא "תִּתֵּן אֱמֶת לְיַעֲקֹב"(מיכה ז, כ) והתורה מעידה עליו: "וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים"(בראשית כה, כז) ומסביר רש"י: *''אינו בקי בכל אלה אלא כליבו כן פיו. מי שאינו חריף לרמות קרוי תם''*(שם)

והנה הנביא ישעיהו אומר: ''כָּלגֶּיאיִנָּשֵׂאוְכָלהַרוְגִבְעָהיִשְׁפָּלוּוְהָיָההֶעָקֹבלְמִישׁוֹרוְהָרְכָסִיםלְבִקְעָה'' (ישעיהו מ, א) *''****העקוב****. עניןעקוםועוותכמו'עקובהלב'*(ירמיהיז) *:* ***למישור****. מלשוןישרושוה''* (מצודות ציון) כלומר, מה שעכשיו עקום ומפותל, שקשה לעבור מחמת מכשולים או עקמומיות בדרך, ייהפך למקום מישור; זה מה שקורה ליעקב אבינו: בהתחלה הוא יעקב דהיינו 'עקוב', מתהלך בדרכים עקומות ובלתי ישרות עם עשו ועם לבן, ואח"כ הוא ישראל דהיינו 'מישור', יָשָר של הא-ל.

שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א: האם באמת אפשר להגיד על יעקב שהיה 'עקוב' בתחילת דרכו? אומר הרב ח"ו לחשוב כך על יעקב אבינו, אשר התורה מעידה על תמימותו כאמור לעיל, אלא שכבר אמר דוד המלך: "עִם עִקֵּשׁ תִּתְפַּתָּל" (תהלים יח, כז) כלומר כשמתעסקים עם אדם לא ישר, הרי שמוכרחים ללכת בדרכים פתלתלותולאישרותעלמנתשלאליפולברשתו ובתכניתו הזדונית, ועל כן בנסיבות אלוההתנהגותהזוהיאישרות. משל למה הדבר דומה? לאמאהאומרתלבנה: 'אחריהלימודיםתחזורישרהביתה'איןכוונתהשהילדיחזורבקוישר, שכן בדרךישנם כל מיני מכשולים שהוא חייב לעקוף, וכן הוא צריך לעבור את הכביש דרך מעבר חציה ולאו דווקא בדרך 'ישרה' מבית הספר לבית, ועל כן הדרך הישרהבמקרהכזההיאלהתאיםאתעצמולעקמומיותהדרך: לפנותשמאלהכשצריך, אוימינה, אולעקוףמכשולוכו'; כךמתנהגיעקבאבינו: כשישלועסקעםעיקש- עשואולבן,מוכרחלפעולבעקמומיותכדילאלהינזקעלידם.

המעשההראשוןהמעידעלכךהואמכירתהבכורה. בתחילתהפרשה, לאחרלידתםשליעקבועשו, התורה מספרת עלעשושחוזרמןהשדהעייףובסכנתמוות, כפי שהוא אומר לאחיו: ''הִנֵּהאָנֹכִיהוֹלֵךְלָמוּת''(בראשיתכה, לב)ומבקשמיעקבלאכולמהתבשילשהכיןליצחקאביהם. יעקבמסכיםאךבתנאישעשוימכור לו אתבכורתו בתמורה. המתבונן במעשה זה באופן שטחי הריהו שואל: האםאכן מעשה זהנכוןוישר? האםאין זו 'סחיטה'וניצול מצוקת אחיו האומלל? יתרהמזו: לכאורה היהמקוםלטעוןשהמכירהלאתחולבמקרהכזה, שכןאםלמשל אדםבורחמפני שודדים הרודפים אחריו,ובכדי להציל נפשו הוא צריךלעבוראתהנהר, ומתוךפחדובהלהשייתפסהואמבטיחתשלוםמופרזלבעלמעבורתכדי להעבירולגדההשנייהשלהנהר, יכולהוא לומרבשעתתשלום: 'משטההייתיבך'וישלםאך ורקאתהשכרהמקובלעבורשירותזה. הוא הדין בנידון דידן,עשויכוללטעון: 'הייתיבמצבשלפיקוחנפשולכןהסכמתילמכוראתבכורתיאבלכעתשיצאתימכללסכנהטולסכוםשלכמהפרוטותעבורנזידהעדשיםשנתתלי'.

מה עושה יעקב כדי למנוע טענה זו? אומרת התורה: "וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים" (שם)היכן מצינו שעשו ביקש מיעקב לחם? הוא רצה רק את נזיד העדשים, כפי שנאמר: "הַלְעִיטֵנִי נָא מִן הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה" (שם ל) מדוע אם כן יעקב נותן לו גם לחם? אלא שיעקב התחכם כנגד עשו והקדים להגיש לפניו לחם כדי להשביע את רעבונו ויצא מכלל סכנה; כעת אם ימשיך לאכול גם מנזיד העדשים הרי שכבר לא יוכל לטעון שהיה זה בזמן מצוקת חיים ולכן נאלץ להבטיח תשלום מופרז כגון זה שהציע את בכורתו, וממילא הוא יצטרך לקיים את הבטחתו. ובאמת התורה מעידה שעשו אינו מתחרט על מכירת הבכורה אלא להיפך: "וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ וַיָּקָם וַיֵּלַך וַיִּבֶז עֵשָׂואֶתהַבְּכֹרָה"(שם לד)הוא סבור שעשה עסקה טובה, שכן הבכורה הינה עבודת ה' הכרוכה ב*''אזהרות ועונשים ומיתות שתלויים בה''*(רש"י שם) והוא הצליח להיפטר מן הבכורה ואף להרוויח נזיד עדשים. נמצא אפוא שעשו מכר את בכורתו בלב שלם ובנפש חפצה, ללא אונס כלל.

יתרה מזו, לא רק שאין כאן ניצול כפוי כלשהו של עשו, אלא שאף לעשו אין כל הפסד ממכירת הבכורה שכן מי שאינו מאמין בעבודת הקרבנות הרי שהיא לא תביא לו כל תועלת. אלא שבכל זאת ישדברשעשומאמין בובכל לבו: ברכתיצחקאביו;היאחשובהלו מאוד, עדכדיכךשכשהואמגלהשיעקבלקחממנואתהברכה, התגובה המידית היא: ''וַיִּצְעַקצְעָקָהגְּדֹלָהוּמָרָהעַדמְאֹד''(שם כז, לד) עשומביןאת מעלת יצחק אביו ומעריך מאוד את כוח ברכתו. אמנם חז"ל דרשו שעשו *''כפרבעיקר''* (בבא בתראטז:)אבל זו אינה קושיה גדולה, שכן ישנם אנשים שלא מאמינים שהיה אדם בשם דוד המלך, אבל מאמינים הם שהוא קבור בהר ציון...כמו כן יש אנשים שמתכננים כל מיני תכניות הכרוכות בחילול שבת, אבל לא מוציאים אותם לפועל עד שלא שמים פתק בכותל שיצליחו במשימתם... אכן ישנן סתירות רבות כאלה ואנשים מסתדרים איתם לאורך שנים. כך גם עשו הרשע - מצד אחד הוא כופר בעיקר ומאידך הוא מאוד מעריך ונכסף לברכת אביו, ומאמין בכוחה ובהשפעתה.

והנה לפי זה קשה: כיצד יעקב אבינו נטל את הברכות שלא מדעתו של עשו? הרי עשו לא זלזל אלא בבכורה, ועל כן היה מקום לעסקה שעלתה לו לחם ונזיד עדשים; אולם את הברכות הוא מאוד העריך ושאף לקבלם, ולא הראה סימנים כלשהם של ויתור עליהן?

אומר הרב: אם אכן עשו היה מתברך בברכת ''הֱוֵהגְבִירלְאַחֶיךָוְיִשְׁתַּחֲוּוּלְךָבְּנֵיאִמֶּךָ''(שם כט) הרי שיעקב היה צריך להיות עבד שלו וממילא לא היה יכול לקבל את התורה, ובלי קבלת התורה אין קיום לעולם, שכן דרשו חז"ל: *''התנההקב''העםמעשהבראשיתואמרלהם:אםישראלמקבליםהתורהאתםמתקיימיןואםלאואנימחזיראתכםלתוהוובוהו''*(שבת פח.) נמצא שכשיעקב לוקח את הברכות ישנה הצלה לא רק ליעקב אלא גם לעשו, כיון שהעולם מבלי תורה היה חוזר לתוהו ובוהו; יתירה מזו: בלי תורת יעקב מי היה זוכר את עשו היום? ועל כן זוהי הצלה לעשו גם אם הוא נוטל את הברכות בדרכים עקמומיות.

למדנו מכאן כיצד להתנהג עם אנשים בלתי הגונים המחפשים רעתנו, כפי שהורה לנו דוד המלך: ''עִםנָבָרתִּתְבָּרָרוְעִםעִקֵּשׁתִּתְפַּתָּל''(תהלים יח, כז), ומאידך לעבוד את ה' באמת ובתמימות. אדם תם פירושו מי שרחוק מהשקר וגם ללא מום, כיון שהשקרהינוהמוםהגדולוהמאוסביותר. יהי רצון שנזכה להיות עובדי ה' באמת וביראה ובאהבה.

שבת שלום יצחק חלבה

**לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ריוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב אברהם צוקרמן בן שרה,אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסףדוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה,מרדכי שמעון בן דאדא, שלמה בן פורטונה,מאיר ירחמיאל בן שמחה,מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה,אילן בן יחזקאל,מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר,שלמה בן שמחה,אליעזר בן צבי וציפורה, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה,יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה,פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'הת.נ.צ.ב.ה.**

**המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:**[jalabe@neto.net.il](mailto:jalabe@neto.net.il)**ללא תשלום לזיכוי הרבים**

השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.

ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר

<http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl>

**עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר**