**ב"ה**

**פרשת ויצא ישיבה, ה'תשפ"א.**

**תרפים**

זהר (ויצא קס"ד, ב'):

1) ע"ז, ונק' תרפים לבזיון כמו מקום התורף.

2) ג' שיטות: שקשורים ל...

א) קסם

ב) ניחוש

ג) שעתי ידיען, ומכים באותם שעות, ומרפים ידיהם באותם שעות (?)

עשה (להרע לאחר) או הרפה מלעשות...

3) מפני שלא היו לו התרפים איחר ברדפו אחרי יעקב ג' ימים.

רבינו חננאל[[1]](#footnote-1): שאם יראה לבן שנגנבו הרי שאין בהם כח של ממש ויפסיק מלעבדם.

לרש"י: עבו"ז ורצתה להפרישו

ראב"ע[[2]](#footnote-2):

א) כלי נחשת עששוי לדעת חלקי השעות (כרמב"ן בהמשך)

ב) חכמי המזלות כח לעשות צורה בשעות ידועות ידבר,

ג) "והקרוב אלי" צורת בני אדם עשוי' לקבל כחות עליונים, "ולא אוכל לפרש[[3]](#footnote-3)"

ד) במעשה מיכל ודוד:

1) מלך

2) עבו"ז.

רמב"ן[[4]](#footnote-4): (מוכיח ממה שהו כאלו בבית דוד אשר) אינם עבו"ז אלא כלים לקבל שעות וזה נוגע מאד לקסום לדעת עתידות

תרפים מלשון נרפים, נבואה קלושה.

וגנבם[[5]](#footnote-5) שלא יאמרו ללבן שיעקב יברח (בעתיד),

מכזב לעתים רחוקות שנא': כי התרפים דברו און

נעשה ע"י קטני אמונה שאינם סרים להשי"ת השם הגדול,

בלעם מעיר לבן שהוא מקור התרפים וגם הוא הי' קוסם, ומחשב עתיו ורגעיו[[6]](#footnote-6)

דעת זקנים[[7]](#footnote-7) מפרדר"א: שלוקחים אדם אדום ושוחטין אותו (ר"ל) ומולחין במלח ובשמים וכותבים על טס שם רוח הטומאה ומניחים תחת כלי לשונו, ונותנין בקיר ומדליקין נרות ומשתחוים לו והוא מדבר.

1. ) הובא כאן ברבינו בחיי, חומש תורת חיים. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) הרבה מדבריו גם ברד"ק (חומש תורת חיים) [↑](#footnote-ref-2)
3. ) לענ"ד כלי להע"ס.

   ומה שאינו יכול לפרש שהרי כבוד אלוקים הסתר דבר, וכמו"ש הרמב"ן בהקדמתו לספרו ועוד. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) הובא ונת' ברבינו בחיי עה"פ. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) מעי"ז ברשב"ם (חומש תורת חיים), במדרש שהביא הרבינו בחיי. [↑](#footnote-ref-5)
6. ) כפרש"י בפ' בלק, ובגמ' במסכת ברכות. [↑](#footnote-ref-6)
7. ) כ"ה בתיב"ע ובציוני. [↑](#footnote-ref-7)