חז״ל לקחו מחנוך:

|  |  |
| --- | --- |
| **המקור והקטע בספר חנוך** | **המדרש והקטע הדומה בספרות חז"ל** |
| פרק ו' פסוק ג': | מדרש אבכיר בילקוט שמעוני בראשית רמז מד': שני מלאכים שמחזי ועזאל קלקלו עם בנות האדם שהיו יפות. הם חשבו שיוכיחו לקב"ה שאין להם יצר הרע, אך כשלו. |
| פרק ז' פסוק א': וילמדו אותם להכין סמים | זהר א' נח, א'. |
| ח': שמות מלאכים לפי שורש והקשר עם סיומת אל. | קבלה: שמות מלאכים לפי שורש והקשר עם סיומת אל. |
| ט' 4: "ופחת את המדבר אשר בדדואל" | משנה יומא ו' 8: בית חידודו. תרגום יונתן ויקרא טז 21-22. |
| יג' 7: מי דן הוא אחד מנחלי המים תחת החרמון שמהם נוצר הירדן. | קדמוניות היהודים ה' ג' א' 178: הירדן הקטן. |
| לב' 3: עץ החיים ועץ הדעת מוצגים לחנוך. | זהר פרשת בשלח חלק ב' דף נה 1: נאמר בשם ספר חנוך כי הקב"ה הראה לחנוך את עץ החיים "ואת העץ עליו צוה אדם" – כלומר עץ הדעת. |
| לב' 4: "ופריו כאשכולות גפן נחמדים". | בראשית רבה טו' 7: ר' יהודה סבור שהעץ היה גפן. |
| לז' ב': אדון הרוחות. | חשמונאים ב' ג' 24: כנ"ל. |
| ס' 7-8: "ושני יצורים נפלאים יהיו נפרדים ביום ההוא: אחד נקבה ושמו לויתן לשכן בתהום הים, על מעינות המים. ואחד זכר ושמו בהמות, הממלא בחזזהו את המדבר הגדול הנקרא דנדאן ממזרח לגן.." | בבלי בבא בתרא עד' ב': סרס הקב"ה את הזכרים והרג את הנקבות. |
| ס,כד ומלאך השלום אשר איתי אמר אלי אלה שני התנינים הערוכים בגדל ה׳ יסעדו-- | ״אמר רבה אמר רבי יוחנן: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן״תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא עה, א |
| עב' 37: השמש והירח שווים במידותיהם. | בבלי חולין ס' ב': השמש והירח נבראו בגודל שווה, אולם אחרי כן הירח נתמעט. |
| קו' 2: כאשר נוח נולד ופקח את עיניו הבית האיר כשמש. | שמות רבא א' 20: סיפור דומה על לידת משה רבינו. |
| רזי חנוך, ג' 1: "וישאוני אל הרקיע הראשון ויניחוני שם". | חגיגה יב' ב': רקיע וילון. |
| רזי חנוך, ז' 1: "ויניחוני ברקיע השני". | חגיגה יב' ב': רקיע סתם. |
| רזי חנוך, ח' 1: "ויעלוני אל הרקיע השלישי". | חגיגה יב' ב': רקיע שחקים. |
| רזי חנוך, ח' 3: "ועץ החיים במקום ההוא אשר בו ינוח אלוקים בבואו לגן והעץ ההוא אין לספר על ריחו הטוב ביותר". | מסכת היכלות ה' 172: "מיום שגרש הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון מגן עדן היתה שכינה שרויה על כרוב תחת עץ החיים". |
| רזי חנוך, יא' 1: "ויביאוני אל הרקיע הרביעי". | חגיגה יב' ב': רקיע זבול. |
| רזי חנוך, יד' 2: "וכאשר הוא יוצא משערי מערב, לוקחים ארבעה מלאכים את כתרו ומביאים אותו אל ה' והשמש מסובב את מרכבתו ויורד בלי אור ומשיבים לו את הכתר בשערי מזרח". | פרקי ר' אליעזר ו': השמש רוכב במרכבה ועולה מעוטר כחתן. |
| רזי חנוך, יח' 1: "וישאוני אל הרקיע החמישי". | חגיגה יב' ב': רקיע מעון. |
| רזי חנוך, יט' 1: "וישאוני אל הרקיע השישי". | חגיגה יב' ב': רקיע מכון. |
| רזי חנוך, יט' 4: "ומלאכים אחדים.. ומלאכים אחרים". | חגיגה יב' ב': ברקיע השביעי, ערבות, ישנם כמה מיני מלאכים. |
| רזי חנוך, כ' 3: "וכל צבא השמיים עומדים במעלות במעלות ומשתחוים לפני ה'". | רמב"ם, הלכות יסודי התורה ב'. |
| רזי חנוך, כד' 1: "ויקרא לי ה' ויניחני לשמאלו ליד גבריאל ואשתחוה לה'". | פרקי ר' אליעזר ו', מסכת היכלות ה' 172: מחנהו של גבריאל נמצא משמאל לאלוהים. |
| רזי חנוך, כט' 3: "מן האבנים הוצאתי אש גדולה ומן האבנים עשיתי את כל הצבאות חסרי גוף ואת כל צבאות הכוכבים ואת הכוכבים, השרפים והאופנים ואת כל אלה הוצאתי מן האש". | פרקי דר' אליעזר ד'; בראשית רבא ג' 8: דעת ר' יוחנן שהמלאכים נבראו ביום שני או בחמישי. פסיקתא דרב כהנא פסקא א': המלאכים נבראו מהאש. |
| רזי חנוך, ל' 8: ברסה הארוכה של התרגום היוונית שם האדם הוא נוטריקון של ארבע רוחות השמיים. | מדרש תנחומא פקודי ג'; תרגום יונתן בראשית ב' 7. |

להלן השוואה באירועים בין חנוך לרבי עקיבא:

|  |  |
| --- | --- |
| **חנוך** | **רבי עקיבא** |
| גיבור מסורת כוהנית עתיקה | גיבור ללא ייחוס - גר  |
| מייסד תורה שבכתב לפני תורת משה | מגדולי תורה שבעל פה לאחר תורת משה |
| השר הממונה על הפרדס עד כניסת רבי עקיבא | המנצח בפרדס מבין ארבעה תנאים וחנוך מסתלק מתפקידו, ויושב במתיבתא דרקיע |
| הביא ספרים משמיים | הביא מסורות שירת מלאכים משמיים (היכלות רבתי, ס' 106) |
| הביא סודות ורזים מעולם המלאכים | מגלה נסתרות (אבות רבי נתן, נוסח ב' יב') |
| בעל האותות וכותב האותיות | "קושר כתרים לאותיות" (מנחות כט') |
| מציין את א' בניסן לראש השנה | מציין את א' בתשרי לראש השנה |
| מביא את לוחות השמיים והזמנים במחזוריות מתמטית קבועה ומעגלית | דורש את סדר עיבור החודשים ומעבר חודשים רצופים |
| ספר עיקרי במגילות קומראן המצוטט במגילות רבות אחרות | דורש שהקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא (סנהדרין י') |
| זוכה למראות אלוהים בהיכלות | "האל...שהוא נעלם מעיני כל הבריות ונסתר ממלאכי השרת נגלה לו רבי עקיבא"; "וכל יקר ראתה עינו – זה רבי עקיבא" (פסיקתא דרב כהנא, פסקה ד') |

1. **סיכום ותרומת ספר חנוך להוכחת התורה:**
* הוכחה כי חוקים דומים המצויים בעמי קדם קודם לתורת משה ודומים לתורה, נתנו מה' עוד טרם מתן תורה - תשובה גדולי לחוקרי המקרא/ביקורת המקרא[[1]](#footnote-1).
* חשיבותו של חנוך, כשמו כן הוא (פירוש המילה 'חנוך' –חינוך), בעולם העתיק ולהיום.
* חקר לוחות זמני הקודש ומעגלי השנה ממקורות כתבי קודש.
* התנגדות של הפרושים ל'חנוך' ולכהונה מבית צדוק, שיתכן והצדוקים הם קבוצה שניסו לשמר חלק ממסורותיהם ואת שמם.
* פירוש וטעמי מצוות לפי ספר חנוך, למשל: שעיר לעזאזל, קורבנות.
1. כגון: חיוב עקרה להמציא שפחה לבעלה, היתר לנשיאת 2 אחיות, היתר לחיתון אחיינית מצד האב אך לא מצד האם, עונש לבן של קבלן, חוכמת הזמנים: מחזוריות השמש והירח, החודש והשנה, חוקי הייבום והחליצה, שמיטת הקרקעות. [↑](#footnote-ref-1)