**שריון קשקשים**

שמואל א' י"ז ד':

"ויצא איש הבנים ממחנות פלשתים גלית שמו מגת גבהו שש אמות וזרת. וכובע נחשת על ראשו **ושריון קשקשים הוא לבוש** ומשקל השריון חשמת אלפים שקלים נחשת ומצחת נחשת על רגליו וכידון נחשת בין כתפיו. ועץ חניתו כמנור ארגים ולהבת חניתו שש מאות שקלים ברזל ונשא הצנה הלך לפניו".

חולין ס"ו ע"ב:

"...והשתא דכתב רחמנא סנפיר וקשקשת, ממאי דקשקשת לבושא הוא, דכתיב ושריון קשקשים הוא לבוש".

בראשית מ"ח ט"ז:

"המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ".

רש"י ד"ה וידגו: "כדגים הללו שפרים ורבים ואין עין הרע שולטת בהם".

שמואל א' י"ז מ"ט:

"...ויך את הפלשתי אל מצחו ותטבע האבן במצחו ויפל על פניו ארצה".

מדרש ד"ה ויפל על פניו ארצה: "...דבר אחר שהיה דגון אלקיו חקוק לו על לבו, לקיים מה שנאמר, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם".

"ויפול על פניו. לא היה צריך ליפול אלא לאחוריו, והמלאך דחפו ונפל על פניו...**שהיה דגון מצויר על ליבו**..." (ילקוט שמעוני ח"ב קכ"ח).

שמואל א' ה' ב':

"ויקחו פלישתים את ארון האלוהים ויביאו אותו בית דגון ויציגו אותו אצל דגון...וישכימו בבוקר ממחרת והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון ה' וראש דגון ושתי כפות ידיו כרותות אל המיפתן, רק דגון נשאר עליו...ויראו אנשי אשדוד כי כן, ואמרו לא ישב ארון אלוהי ישראל עמנו, כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו".

רש"י ד"ה אצל דגון: "פסל עשוי כדמות דג".

רד"ק על פסוק ד' ד"ה רק דגון נשאר עליו: "אמרו **כי דגון מטבורו ולמטה היה צורת דג**, לפיכך נקרא דגון, ומטבורו ולמעלה צורת אדם, כמו שאמר ושתי כפות ידיו כרותות אל המפתן, וזהו פרוש רק דגון נשאר עליו, **צורת דג נשאר עליו**, וי"ת לחוד גופיה דדגון אשתאר עלוהי".

שמואל א' ה' ו': "ותכבד יד ה' אל האשדודים וישמם ויך אותם בעפולים (טחורים קרי), את אשדוד ואת גבוליה." רש"י ד"ה טחורים: "חלחולת כרכשא, מכת הנקב, עכברים נכנסים בנקביהם ושומטין בני מעיהם ויוצאים."

בראשית כ' ט': "ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו, מה עשית לנו...כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי". רש"י: "מכה אשר לא הורגלה לבא על בריה באה לנו על ידך. **עצירת כל נקבים**, של זרע ושל קטנים ושל רעי ואוזניים וחוטם"

פסוק י"ז: "ויתפלל אברהם אל האלוהים וירפא אלוהים **את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וילדו**, כי עצר עצר ה' בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם."

רש"י ד"ה וילדו: "כתרגומו והתרוחו, **נפתחו נקביהם והוציאו**, והיא לידה שלהם." ד"ה בעד כל רחם: "כנגד כל פתח."

תהלים פרק לד

(א) לְדָוִד בְּשַׁנּוֹתוֹ אֶת טַעְמוֹ לִפְנֵי אֲבִימֶלֶךְ וַיְגָרֲשֵׁהוּ וַיֵּלַךְ:

רש"י : "**לפני אבימלך - כך כל מלכי פלשתים נקראים** וכל מלכי מצרים פרעה ואע"פ ששמו אכיש קורין לו אבימלך, ומדרש אגדה שהיה צדיק כאבימלך (שנכתב בתורה אצל שרה) שלא רצה להרגו ואנשיו אומרים לו (שם /שמואל א' כ"א/) הלא זה דוד מלך הארץ כדאיתא במדרש תהלים:

ראשית פרק כ

(א) וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב וַיֵּשֶׁב בֵּין קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר וַיָּגָר בִּגְרָר:(ב) וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל שָׂרָה אִשְׁתּוֹ אֲחֹתִי הִוא וַיִּשְׁלַח אֲבִימֶלֶךְ מֶלֶךְ גְּרָר וַיִּקַּח אֶת שָׂרָה:(ג) וַיָּבֹא אֱלֹהִים אֶל אֲבִימֶלֶךְ בַּחֲלוֹם הַלָּיְלָה וַיֹּאמֶר לוֹ הִנְּךָ מֵת עַל הָאִשָּׁה אֲשֶׁר לָקַחְתָּ וְהִוא בְּעֻלַת בָּעַל:(ד) **וַאֲבִימֶלֶךְ לֹא קָרַב אֵלֶיהָ וַיֹּאמַר אֲדֹנָי הֲגוֹי גַּם צַדִּיק תַּהֲרֹג:(ה) הֲלֹא הוּא אָמַר לִי אֲחֹתִי הִוא וְהִיא גַם הִוא אָמְרָה אָחִי הוּא בְּתָם לְבָבִי וּבְנִקְיֹן כַּפַּי עָשִׂיתִי זֹאת**:(ו) וַיֹּאמֶר אֵלָיו הָאֱלֹהִים בַּחֲלֹם גַּם אָנֹכִי יָדַעְתִּי כִּי בְתָם לְבָבְךָ עָשִׂיתָ זֹּאת **וָאֶחְשֹׂךְ גַּם אָנֹכִי אוֹתְךָ מֵחֲטוֹ לִי עַל כֵּן לֹא נְתַתִּיךָ לִנְגֹּעַ אֵלֶיהָ**

רש"י : " (ב) ויאמר אברהם - כאן לא נטל רשות אלא על כרחה שלא בטובתה לפי שכבר לוקחה לבית פרעה על ידי כן:

(ד) לא קרב אליה **- המלאך מנעו**, כמו שנאמר (פסוק ו) לא נתתיך לנגוע אליה:

בתם לבבי - שלא דמיתי לחטוא:

ובנקיון כפי - נקי אני מן החטא שלא נגעתי בה:

(ו) ידעתי כי בתם לבבך וגו' - אמת **שלא דמית מתחלה לחטוא אבל נקיון כפים אין כאן**:

לא נתתיך - **לא ממך היה שלא נגעת בה אלא חשכתי אני אותך מחטוא, ולא נתתי לך כח...".**

כי נביא הוא - ויודע שלא נגעת בה, לפיכך ויתפלל בעדך:

בראשית פרק כא

(ח) וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד וַיִּגָּמַל וַיַּעַשׂ אַבְרָהָם מִשְׁתֶּה גָדוֹל בְּיוֹם הִגָּמֵל אֶת יִצְחָק:

רש"י : "(ח) ויגמל - לסוף עשרים וארבע חדש:

משתה גדול - שהיו שם גדולי הדור, שם ועבר **ואבימלך**:

**מדוע מצליח שאול לגנוב את הלוחות**

**בראשית כט, י"ז**

וְעֵינֵי לֵאָה רַכּוֹת וְרָחֵל הָיְתָה יְפַת תֹּאַר וִיפַת מַרְאֶה.

**יוסף**

בראשית פרק ל' י"ט:

"ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב...ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה. ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה. ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי. ותקרא את שמו **יוסף לאמר יסף ה' לי בן אחר**".

**רש"י**: "פרשו רבותינו שדנה דין בעצמה, עם זה זכר, לא תהא רחל אחותי כאחת השפחות, **והתפללה עליו ונהפך לנקבה** (ברכות ס' ע"א)".

תרגום יהונתן: "...ושמיע מן קדם ה' צלותא דלאה, **ואתחלפו עבריא במעיהון, והוה יהיב יוסף במעהא דרחל, ודינה במעהא דלאה**".

**בנימין**

בראשית ל"ה י"ח:

"ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו **בן אוני,** ואביו קרא לו בנימין".

רש"י ד"ה בן אוני: "**בן צערי".**

**מלבן והתרפים**

בראשית פרק כט

(יא) וישק יעקב לרחל **וישא את קלו ויבך**:

רש"י ד"ה ויבך - לפי שצפה ברוח הקודש **שאינה נכנסת עמו לקבורה**. דבר אחר **לפי שבא בידים ריקניות**, אמר אליעזר עבד אבי אבא היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות, ואני אין בידי כלום. לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו אחריו להורגו והשיגו, ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו. אמר לו מה אעשה לציווי של אבא, אמר לו יעקב טול מה שבידי, והעני חשוב כמת:

בראשית ל"א, א'

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

בראשית פרק לא

(מג) וַיַּעַן לָבָן וַיֹּאמֶר אֶל יַעֲקֹב **הַבָּנוֹת בְּנֹתַי וְהַבָּנִים בָּנַי וְהַצֹּאן צֹאנִי** וְכֹל אֲשֶׁר אַתָּה רֹאֶה לִי הוּא וְלִבְנֹתַי מָה אֶעֱשֶׂה לָאֵלֶּה הַיּוֹם אוֹ לִבְנֵיהֶן אֲשֶׁר יָלָדוּ:(מד) וְעַתָּה לְכָה נִכְרְתָה בְרִית אֲנִי וָאָתָּה וְהָיָה לְעֵד בֵּינִי וּבֵינֶךָ:

בראשית ל"א י"ט:

"ולבן הלך לגזז את צאנו ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה".

בראשית פרק לא

(ל) ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספתה לבית אביך **למה גנבת את אלהי**:(לא) ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן תגזל את בנותיך מעמי:(לב) עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם:

רש"י ד"ה לא יחיה - ומאותה קללה מתה רחל בדרך:

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כד עמוד א

כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף!

בראשית פרק לא

(יט) **... וַתִּגְנֹב רָחֵל אֶת הַתְּרָפִים אֲשֶׁר לְאָבִיהָ**...".

תרגום יהונתן על בראשית ל"א י"ט (בענין גנבת טרפי לבן ע"י רחל ):"דהוון נכסין גברא בוכרא וחזמין רישה ומלחין לה במילחא ובוסמנין וכתבין קוסמין בציצא דדהבא ויהבין תחות לשנה ומקימין לה בכותלא וממלל עמהון ...".

(תרגום: היו שוחטים אדם שהוא בכור ומולקין את ראשו ומולחין במלח ובשמים וכותבים כשפים בציץ זהב ונותנים תחת לשונו ומעמידין אותו בכותל ומדבר עימהם מה ששואלים אותו עתידות.

**בן אוני**

**חולשת יוסף מנטיית גופניותו לצד הפחיתות ולצד לאה**

"...והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה..." כשרש"י במקום מסביר: "היה עושה מעשי נערות, מתקן בשערו ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה".

**ראה עצמו מושל תחיל אכל ושותה**

פסוק י"א:

"ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עימי. ויעזוב בגדו בידה וינס החוצה..."

רש"י ד"ה לעשות מלאכתו: "רב ושמואל. חד אמר מלאכתו ממש, וחד אמר **לעשות צרכיו עמה**, אלא שנראת לו דמות דיוקנו של אביו..."

סוטה ל"ו ע"ב:

...ויבא הביתה לעשות מלאכתו. רב ושמואל: חד אמר לעשות מלאכתו ממש. וחד אמר לעשות צרכיו נכנס...באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון. אמר לו, יוסף, עתידין אחיך שייכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם. רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות? דכתיב: ורועה זונות יאבד הון (משלי כ"ט). מיד ותשב באיתן קשתו. א"ר יוחנן משום ר' מאיר: ששבה קשתו לאתנו ויפוזו זרועי ידיו. נעץ ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרעו מבין צפורני ידיו...תניא היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו שנאמר (בראשית לז, ב) אלה תולדות יעקב יוסף **אלא שיצא שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו** ואעפ"כ יצאו מבנימין אחיו וכולן נקראו על שמו שנאמר (בראשית מו, כא) ובני בנימין בלע ובכר ואשבל וגו' בלע שנבלע בין האומות ובכר בכור לאמו היה

בראשית ל"ז ל"ג:

"...ויכירה ויאמר, כתונת בני, **חיה רעה אכלתהו**, טרוף טורף יוסף".

רש"י ד"ה חיה רעה אכלתהו: "נצנצה בו רוח הקודש, סופו שתתגרה בו **אשת פוטיפר**..."

**לעולם הבא**

"ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה..."

רש"י ד"ה ויוסף הורד: "חוזר לעניין ראשון, אלא שהפסיק בו כדי לסמוך ירידתו של יהודה למכירתו של יוסף לומר לך, **מה זו לשם שמים אף זו לשם שמים**, שראתה באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו, ואינה יודעת אם ממנה אם מביתה (ב"ר פ"ה ב')".

פסוק ז':

"ויהי אחר הדברים האלה, ותשא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עימי. וימאן...ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה".

רש"י ד"ה להיות עימה: "**לעולם הבא".**

**ואביו קרא לו בנימין**

רש"י בראשית פרק לה

בנימין - נראה בעיני לפי שהוא לבדו נולד בארץ כנען, שהיא בנגב כשאדם בא מארם נהרים, כמו שנאמר (במדבר לג מ) בנגב בארץ כנען, (לעיל יב ט) הלוך ונסוע הנגבה:

בנימין - בן ימין, לשון (תהלים פט יג) צפון וימין אתה בראתם, לפיכך הוא מלא (ד"א בנימין בן ימים שנולד לעת זקנתו ונכתב בנו"ן כמו לקץ הימין):

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כה עמוד ב

הרוצה שיחכים - ידרים, ושיעשיר - יצפין, וסימניך: שלחן בצפון ומנורה בדרום; ורבי יהושע בן לוי אמר: לעולם ידרים, שמתוך שמתחכם מתעשר, שנאמר: +משלי ג'+ אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד.

ילקוט קוהלת תתקפט סעיף י':

"לב חכם לימינו, אלו הצדיקים שהוגים בתורה שנתנה בימין. ולב כסיל לשמאלו, אלו הרשעים שנותנים לבם להתעשר שנאמר: בשמאלה עושר וכבוד

בראשית פרק יב פסוק ט

וַיִּסַּע אַבְרָם הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ הַנֶּגְבָּה: פ

רש"י: "הלוך ונסוע - לפרקים, יושב כאן חדש או יותר ונוסע משם ונוטה אהלו במקום אחר, וכל מסעיו הנגבה ללכת לדרומה של ארץ ישראל והוא לצד ירושלים שהיא בחלקו של יהודה, שנטלו בדרומה של ארץ ישראל הר המוריה שהיא נחלתו:

תרגום הירושלמי על :

ויעקב קרא לו בנימין: "ואבוי הוא קרי ליה **בלשון בית קודשא, בנימין".**

יהושע ט"ו י"ט: "ארץ הנגב נתתני" - "בית מנוגב מכל טוב, אדם שאין בו אלא תורה".

דברים ל"ג, י"ב

לְבִנְיָמִן אָמַר יְדִיד יְהֹוָה יִשְׁכֹּן לָבֶטַח עָלָיו חֹפֵף עָלָיו כָּל הַיּוֹם וּבֵין כְּתֵיפָיו שָׁכֵן.

רש"י: "ובין כתפיו שכן" - בגובה ארצו היה בית המקדש בנוי אלא שנמוך כ"ג אמה מעין עיטם ושם היה דעתו של דוד לבנותו כדאיתא בשחיטת קדשים אמרי נחתי ביה פורתא משום דכתיב ובין כתפיו שכן אין לך נאה בשור יותר מכתפיו

סוטה י', ע"א

חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה וכולן לקו בהן שמשון בכחו שאול בצוארו אבשלום בשערו צדקיה בעיניו אסא ברגליו יאשמשון בכחו דכתיב (שופטים טז, יט) ויסר כחו מעליו יבשאול בצוארו דכתיב (שמואל א לא, ד) ויקח שאול את החרב ויפל עליה

רש"י: ויפל עליה - מקום שהורגין בחרב והיינו צואר:

בראשית מ"ט כז

בִּנְיָמִין֙ זְאֵ֣ב יִטְרָ֔ף בַּבֹּ֖קֶר יֹ֣אכַל עַ֑ד וְלָעֶ֖רֶב יְחַלֵּ֥ק שָׁלָֽל׃

רש"י : "בנימין זאב יטרף" - זאב הוא אשר יטרף נבא על שיהיו עתידין להיות חטפנין (שופטים כא) וחטפתם לכם איש אשתו בפלגש בגבעה ונבא על שאול שיהיה נוצח באויביו סביב שנאמר (ש"א יד) ושאול לכד המלוכה וילחם במואב ובאדום וגו' ובכל אשר יפנה ירשיע

"בבקר יאכל עד" - לשון ביזה ושלל המתורגם עדאה ועוד יש לו דומה בלשון עברית (ישעיהו לג) אז חולק עד שלל ועל שאול הוא אומר שעמד בתחלת בוקרן (ס"א פריחתן) וזריחתן של ישראל

"ולערב יחלק שלל" - אף משתשקע שמשן של ישראל ע"י נבוכדנצר שיגלם לבבל

"יחלק שלל" - מרדכי ואסתר שהם מבנימין יחלקו את שלל המן שנאמר הנה בית המן נתתי לאסתר ואונקלוס תרגם על **שלל הכהנים בקדשי המקדש**

**מה עשה שאול – הלך לראשית גויים**

בני בנימין פלגש בגבעה – כמו עמלק

שאול נפלט עם 400 האיש מבנימין