**פסוקים יב- יז: יוסף הולך בשליחות אביו:**

על רקע מערכת היחסים המסובכת בין האחים, שלמדנו בפסוקים א-יא, נשלח יוסף להיפגש עם אחיו:

**יב** וַיֵּלְכוּ אֶחָיו לִרְעוֹת אֶת-צֹאן אֲבִיהֶם בִּשְׁכֶם:

**יג** וַיֹּאמֶר יִשְׂרָאֵל אֶל-יוֹסֵף הֲלוֹא אַחֶיךָ רֹעִים בִּשְׁכֶם לְכָה וְאֶשְׁלָחֲךָ אֲלֵיהֶם וַיֹּאמֶר לוֹ הִנֵּנִי:
**יד** וַיֹּאמֶר לוֹ לֶךְ-נָא רְאֵה אֶת-שְׁלוֹם אַחֶיךָ וְאֶת-שְׁלוֹם הַצֹּאן וַהֲשִׁבֵנִי דָּבָר וַיִּשְׁלָחֵהוּ מֵעֵמֶק חֶבְרוֹן וַיָּבֹא שְׁכֶמָה:
**טו** וַיִּמְצָאֵהוּ אִישׁ וְהִנֵּה תֹעֶה בַּשָּׂדֶה וַיִּשְׁאָלֵהוּ הָאִישׁ לֵאמֹר מַה-תְּבַקֵּשׁ:
**טז** וַיֹּאמֶר אֶת-אַחַי אָנֹכִי מְבַקֵּשׁ הַגִּידָה-נָּא לִי אֵיפֹה הֵם רֹעִים:
**יז** וַיֹּאמֶר הָאִישׁ נָסְעוּ מִזֶּה כִּי שָׁמַעְתִּי אֹמְרִים נֵלְכָהדֹּתָיְנָה וַיֵּלֶךְ יוֹסֵף אַחַר אֶחָיו וַיִּמְצָאֵם בְּדֹתָן:

**רש"י:** "הנני"- לשון ענווה וזריזות- נזדרז למצוות אביו אעפ"י שהיה יודע באחיו ששונאים אותו

**בראשית כב**

א וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהָאֱלֹהִים נִסָּה אֶת-אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר **הִנֵּנִי**.

ז וַיֹּאמֶר יִצְחָק אֶל-אַבְרָהָם אָבִיו וַיֹּאמֶר אָבִי וַיֹּאמֶר **הִנֶּנִּי בְנִי** וַיֹּאמֶר הִנֵּה הָאֵשׁ וְהָעֵצִים וְאַיֵּה הַשֶּׂה לְעֹלָה.

יא וַיִּקְרָא אֵלָיו מַלְאַךְ ה' מִן-הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר **הִנֵּנִי**.

**בראשית כז**

א וַיְהִי כִּי-זָקֵן יִצְחָק וַתִּכְהֶיןָ עֵינָיו מֵרְאֹת וַיִּקְרָא אֶת-עֵשָׂו בְּנוֹ הַגָּדֹל וַיֹּאמֶר אֵלָיו בְּנִי וַיֹּאמֶר אֵלָיו **הִנֵּנִי**.

 **"...וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה"**

**רש"י**

 מעמק חברון - והלא חברון בהר, שנאמר "ויעלו בנגב ויבא עד חברון" (במדבר יג, כב)

 אלא (ב"ר) מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון

 לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים "כי גר יהיה זרעך" (בראשית טו, יג)

**נשים לב לרמז לסיבתיות הכפולה –במישור האנושי: יעקב שולח את יוסף לראות את שלום אחיו, ובמישור הא-לוקי: הוא נשלח לרדת למצרים כחלק מהגשמת ברית בין הבתרים.**

**"וַיִּמְצָאֵ֣הוּ** **אִ֔ישׁ** **וְהִנֵּ֥ה** **תֹעֶ֖ה בַּשָּׂדֶ֑ה** **וַיִּשְׁאָלֵ֧הוּ** **הָאִ֛ישׁ** **לֵאמֹ֖ר** **מַה-תְּבַקֵּֽשׁ" (טו)**

**רמב"ן (מהמילים 'ולהודיענו עוד')**

**(טו): וימצאהו איש והנה תעה בשדה -**יאמר כי הוא תועה מן הדרך ולא היה יודע אנה ילך, ונכנס בשדה כי במקום המרעה היה מבקש אותם. ויאריך הכתוב בזה, להגיד כי סיבות רבות באו אליו שהיה ראוי לחזור לו, אבל הכל סבל לכבוד אביו.

ולהודיענו **עוד**, כי הגזרה אמת והחריצות שקר, כי זמן לו הקב"ה מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם. **ולזה (למורה הדרך) נתכוונו רבותינו (ב"ר פד יד):**באמרם כי האישים האלה הם מלאכים, שלא על חנם היה כל הסיפור הזה, להודיענו כי עצת ה' היא תקום: