**Part 1: The Fires of Sinai**

**1. שמות יט:א-יט מעמד הר סיני**

**א** בַּחֹדֶשׁ, הַשְּׁלִישִׁי, לְצֵאת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם--בַּיּוֹם הַזֶּה, בָּאוּ מִדְבַּר סִינָי.  **ב** וַיִּסְעוּ מֵרְפִידִים, וַיָּבֹאוּ מִדְבַּר סִינַי, וַיַּחֲנוּ, בַּמִּדְבָּר; וַיִּחַן-שָׁם יִשְׂרָאֵל, נֶגֶד הָהָר.

...

**ט** וַיֹּאמֶר ה’ אֶל-מֹשֶׁה, הִנֵּה אָנֹכִי בָּא אֵלֶיךָ **בְּעַב הֶעָנָן,** בַּעֲבוּר יִשְׁמַע הָעָם בְּדַבְּרִי עִמָּךְ, וְגַם-בְּךָ יַאֲמִינוּ לְעוֹלָם; וַיַּגֵּד מֹשֶׁה אֶת-דִּבְרֵי הָעָם, אֶל-ה’

...

.  **טז** וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיֹת הַבֹּקֶר, וַיְהִי **קֹלֹת וּבְרָקִים וְעָנָן כָּבֵד עַל-הָהָר**, **וְקֹל שֹׁפָר**, חָזָק מְאֹד; וַיֶּחֱרַד כָּל-הָעָם, אֲשֶׁר בַּמַּחֲנֶה.  **יז** וַיּוֹצֵא מֹשֶׁה אֶת-הָעָם לִקְרַאת הָאֱלֹהִים, מִן-הַמַּחֲנֶה; וַיִּתְיַצְּבוּ, בְּתַחְתִּית הָהָר.  **יח** וְהַר סִינַי, **עָשַׁן** כֻּלּוֹ, מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו ה’, בָּאֵשׁ; וַיַּעַל עֲשָׁנוֹ כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשָׁן, **וַיֶּחֱרַד כָּל-הָהָר** מְאֹד.  **יט** וַיְהִי **קוֹל הַשֹּׁפָר**, הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד; מֹשֶׁה יְדַבֵּר, וְהָאֱלֹהִים יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל.

**2. שמות כד: יז-יח מעמד הר סיני**

**יז**   וַיַּ֥עַל מֹשֶׁ֖ה אֶל־הָהָ֑ר וַיְכַ֥ס הֶעָנָ֖ן אֶת־הָהָֽר׃ **טז**  וַיִּשְׁכֹּ֤ן כְּבוֹד־ה’ עַל־הַ֣ר סִינַ֔י וַיְכַסֵּ֥הוּ הֶעָנָ֖ן שֵׁ֣שֶׁת יָמִ֑ים וַיִּקְרָ֧א אֶל־מֹשֶׁ֛ה בַּיּ֥וֹם הַשְּׁבִיעִ֖י מִתּ֥וֹךְ הֶעָנָֽן׃ **יז** וּמַרְאֵה֙ כְּב֣וֹד ה' כְּאֵ֥שׁ אֹכֶ֖לֶת בְּרֹ֣אשׁ הָהָ֑ר לְעֵינֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ **יח** וַיָּבֹ֥א מֹשֶׁ֛ה בְּת֥וֹךְ הֶעָנָ֖ן וַיַּ֣עַל אֶל־הָהָ֑ר וַיְהִ֤י מֹשֶׁה֙ בָּהָ֔ר אַרְבָּעִ֣ים י֔וֹם וְאַרְבָּעִ֖ים לָֽיְלָה׃

**3. דברים ד:ט-יד סיפור מעמד הר סיני ע"פ משה**

**ט** רַק הִשָּׁמֶר לְךָ וּשְׁמֹר נַפְשְׁךָ מְאֹד, פֶּן-תִּשְׁכַּח אֶת-הַדְּבָרִים אֲשֶׁר-רָאוּ עֵינֶיךָ וּפֶן-יָסוּרוּ מִלְּבָבְךָ, כֹּל, יְמֵי חַיֶּיךָ; וְהוֹדַעְתָּם לְבָנֶיךָ, וְלִבְנֵי בָנֶיךָ.  **י** יוֹם, אֲשֶׁר עָמַדְתָּ לִפְנֵי ה’ אֱלֹהֶיךָ בְּחֹרֵב, בֶּאֱמֹר ה’ אֵלַי הַקְהֶל-לִי אֶת-הָעָם, וְאַשְׁמִעֵם אֶת-דְּבָרָי:  אֲשֶׁר יִלְמְדוּן לְיִרְאָה אֹתִי, כָּל-הַיָּמִים אֲשֶׁר הֵם חַיִּים עַל-הָאֲדָמָה, וְאֶת-בְּנֵיהֶם, יְלַמֵּדוּן.  **יא** וַתִּקְרְבוּן וַתַּעַמְדוּן, תַּחַת הָהָר; וְהָהָר בֹּעֵר בָּאֵשׁ, עַד-לֵב הַשָּׁמַיִם--**חֹשֶׁךְ, עָנָן וַעֲרָפֶל**.

**יב** וַיְדַבֵּר ה’ אֲלֵיכֶם, מִתּוֹךְ הָאֵשׁ:  קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שֹׁמְעִים, וּתְמוּנָה אֵינְכֶם רֹאִים זוּלָתִי קוֹל.  **יג** וַיַּגֵּד לָכֶם אֶת-בְּרִיתוֹ, אֲשֶׁר צִוָּה אֶתְכֶם לַעֲשׂוֹת--עֲשֶׂרֶת, הַדְּבָרִים; וַיִּכְתְּבֵם, עַל-שְׁנֵי לֻחוֹת אֲבָנִים.  **יד** וְאֹתִי צִוָּה ה’, בָּעֵת הַהִוא, לְלַמֵּד אֶתְכֶם, חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים:  לַעֲשֹׂתְכֶם אֹתָם--בָּאָרֶץ, אֲשֶׁר אַתֶּם עֹבְרִים שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ. **טו** וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד, לְנַפְשֹׁתֵיכֶם:  כִּי לֹא רְאִיתֶם, כָּל-תְּמוּנָה, בְּיוֹם דִּבֶּר ה' אֲלֵיכֶם בְּחֹרֵב, מִתּוֹךְ הָאֵשׁ.

**4. דברים ה:ד-ה, כ-כג סיפור מעמד הר סיני ע"פ משה**

**ב** ה' אֱלֹהֵ֗ינוּ כָּרַ֥ת עִמָּ֛נוּ בְּרִ֖ית בְּחֹרֵֽב׃ ג לֹ֣א אֶת־אֲבֹתֵ֔ינוּ כָּרַ֥ת ה' אֶת־הַבְּרִ֣ית הַזֹּ֑את כִּ֣י אִתָּ֗נוּ אֲנַ֨חְנוּ אֵ֥לֶּה פֹ֛ה הַיּ֖וֹם כֻּלָּ֥נוּ חַיִּֽים׃ ד   פָּנִים | בְּפָנִים דִּבֶּר ה' עִמָּכֶם בָּהָר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ: ה   אָנֹכִי עֹמֵד בֵּין-ה' וּבֵינֵיכֶם בָּעֵת הַהִוא לְהַגִּיד לָכֶם אֶת-דְּבַר ה' כִּי יְרֵאתֶם מִפְּנֵי הָאֵשׁ וְלֹא-עֲלִיתֶם בָּהָר לֵאמֹר:

...

**כ** וַיְהִ֗י כְּשָׁמְעֲכֶ֤ם אֶת־הַקּוֹל֙ מִתּ֣וֹךְ הַחֹ֔שֶׁךְ וְהָהָ֖ר בֹּעֵ֣ר בָּאֵ֑שׁ וַתִּקְרְב֣וּן אֵלַ֔י כָּל־רָאשֵׁ֥י שִׁבְטֵיכֶ֖ם וְזִקְנֵיכֶֽם׃ **כא** וַתֹּאמְר֗וּ הֵ֣ן הֶרְאָ֜נוּ ה' אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ אֶת־כְּבֹד֣וֹ וְאֶת־גָּדְל֔וֹ וְאֶת־קֹל֥וֹ שָׁמַ֖עְנוּ מִתּ֣וֹךְ הָאֵ֑שׁ הַיּ֤וֹם הַזֶּה֙ רָאִ֔ינוּ כִּֽי־יְדַבֵּ֧ר אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָֽאָדָ֖ם וָחָֽי׃

**כב** וְעַתָּה֙ לָ֣מָּה נָמ֔וּת כִּ֣י תֹֽאכְלֵ֔נוּ הָאֵ֥שׁ הַגְּדֹלָ֖ה הַזֹּ֑את אִם־יֹסְפִ֣ים ׀ אֲנַ֗חְנוּ לִ֠שְׁמֹעַ אֶת־ק֨וֹל יְהוָ֧ה אֱלֹהֵ֛ינוּ ע֖וֹד וָמָֽתְנוּ׃ **כג** כִּ֣י מִ֣י כָל־בָּשָׂ֡ר אֲשֶׁ֣ר שָׁמַ֣ע קוֹל֩ אֱלֹהִ֨ים חַיִּ֜ים מְדַבֵּ֧ר מִתּוֹךְ־הָאֵ֛שׁ כָּמֹ֖נוּ וַיֶּֽחִי׃

**5. שמות ג:א-ו הסנה בוער**

**א** וּמֹשֶׁה, הָיָה רֹעֶה אֶת-צֹאן יִתְרוֹ חֹתְנוֹ--כֹּהֵן מִדְיָן; וַיִּנְהַג אֶת-הַצֹּאן אַחַר הַמִּדְבָּר, וַיָּבֹא אֶל-הַר הָאֱלֹהִים חֹרֵבָה.  **ב** וַיֵּרָא מַלְאַךְ יְהוָה אֵלָיו, בְּלַבַּת-אֵשׁ--מִתּוֹךְ הַסְּנֶה; וַיַּרְא, וְהִנֵּה הַסְּנֶה בֹּעֵר בָּאֵשׁ, וְהַסְּנֶה, אֵינֶנּוּ אֻכָּל.  **ג** וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה--אָסֻרָה-נָּא וְאֶרְאֶה, אֶת-הַמַּרְאֶה הַגָּדֹל הַזֶּה:  מַדּוּעַ, לֹא-יִבְעַר הַסְּנֶה.  **ד** וַיַּרְא יְהוָה, כִּי סָר לִרְאוֹת; וַיִּקְרָא אֵלָיו אֱלֹהִים מִתּוֹךְ הַסְּנֶה, וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה מֹשֶׁה--וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי.  **ה** וַיֹּאמֶר, אַל-תִּקְרַב הֲלֹם; שַׁל-נְעָלֶיךָ, מֵעַל רַגְלֶיךָ--כִּי הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַתָּה עוֹמֵד עָלָיו, אַדְמַת-קֹדֶשׁ הוּא.  **ו** וַיֹּאמֶר, אָנֹכִי אֱלֹהֵי אָבִיךָ, אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק, וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב; וַיַּסְתֵּר מֹשֶׁה, פָּנָיו, כִּי יָרֵא, מֵהַבִּיט אֶל-הָאֱלֹהִי

**6. מכילתא דרבי ישמעאל י״ט:י״ח:א**׳

והר סיני עשן כלו. יכול מקום הכבוד בלבד, ת"ל כולו; מפני מה, מפני אשר ירד עליו ה' באש. מגיד שהתורה אש, ומאש נתנה, ובאש נמשלה. מה דרכה של אש, שאם קרב אדם אצלה נכוה, רחק ממנה צונן, אין לו לאדם אלא להתחמם כנגד אורה

**7.תלמוד בבלי מס' תענית ז.**

אמר רבה בר בר חנה: למה נמשלו דברי תורה **כאש**, שנאמר (ירמיהו כ"ג) הלא כה דברי כאש נאם ה', לומר לך: מה אש אינו דולק יחיד ־ אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי...רבי חנינא בר אידי: למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב הוי כל צמא לכו **למים** ־ לומר לך: מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.

**Part Two: The Waters of Chorev**

**8. שמות טו:כב-כז מרה**

כב   וַיַּסַּע מֹשֶׁה אֶת-יִשְֹרָאֵל מִיַּם-סוּף וַיֵּצְאוּ אֶל-מִדְבַּר-שׁוּר וַיֵּלְכוּ שְׁלֹשֶׁת-יָמִים בַּמִּדְבָּר וְלֹא-מָצְאוּ **מָיִם**: כג   וַיָּבֹאוּ מָרָתָה וְלֹא יָכְלוּ לִשְׁתֹּת **מַיִם** מִמָּרָה כִּי מָרִים הֵם עַל-כֵּן קָרָא-שְׁמָהּ מָרָה: כד   וַיִּלֹּנוּ הָעָם עַל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר מַה-נִּשְׁתֶּה: כה   וַיִּצְעַק אֶל-ה' וַיּוֹרֵהוּ ה' עֵץ וַיַּשְׁלֵךְ אֶל-**הַמַּיִם** וַיִּמְתְּקוּ **הַמָּיִם** שָׁם שָֹם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט וְשָׁם נִסָּהוּ: כו   וַיֹּאמֶר אִם-שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל | ה' אֱלֹהֶיךָ וְהַיָּשָׁר בְּעֵינָיו תַּעֲשֶֹה וְהַאֲזַנְתָּ לְמִצְוֹתָיו וְשָׁמַרְתָּ כָּל-חֻקָּיו כָּל-הַמַּחֲלָה אֲשֶׁר-שַֹמְתִּי בְמִצְרַיִם לֹא-אָשִֹים עָלֶיךָ כִּי אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ:

**9. מדרש תנחומא בשלח יט**

וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים... דורשי רשומות אמרו: לפי שפירשו מדברי תורה שנמשלו למים, דכתיב (ישעיהו נה א): הוי כל צמא לכו למים, שלושת ימים. לפיכך התקינו נביאים וזקנים שיהיו קורין בספר תורה בכל שבוע שלושה ימים. קורין בשבת ומפסיקין אחד בשבת, קורין בשני ומפסיקין שלישי ורביעי, וקורין בחמישי ומפסיקין בששי, ולא יהיו שלשת ימים לעולם בלא תורה.

**10.** שמות יז:א-ו **מי מריבה**

א  וַיִּסְעוּ כָּל-עֲדַת בְּנֵי-יִשְֹרָאֵל מִמִּדְבַּר-סִין לְמַסְעֵיהֶם עַל-פִּי ה' וַיַּחֲנוּ בִּרְפִידִים וְאֵין **מַיִם** לִשְׁתֹּת הָעָם: ב   וַיָּרֶב הָעָם עִם-מֹשֶׁה וַיֹּאמְרוּ תְּנוּ-לָנוּ **מַיִם** וְנִשְׁתֶּה וַיֹּאמֶר לָהֶם מֹשֶׁה מַה-תְּרִיבוּן עִמָּדִי מַה-תְּנַסּוּן אֶת-ה': ג   וַיִּצְמָא שָׁם הָעָם **לַמַּיִם** וַיָּלֶן הָעָם עַל-מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר לָמָּה זֶּה הֶעֱלִיתָנוּ מִמִּצְרַיִם לְהָמִית אֹתִי וְאֶת-בָּנַי וְאֶת-מִקְנַי בַּצָּמָא: ד   וַיִּצְעַק מֹשֶׁה אֶל-ה' לֵאמֹר מָה אֶעֱשֶֹה לָעָם הַזֶּה עוֹד מְעַט וּסְקָלֻנִי: ה   וַיֹּאמֶר ה' אֶל-מֹשֶׁה עֲבֹר לִפְנֵי הָעָם וְקַח אִתְּךָ מִזִּקְנֵי יִשְֹרָאֵל וּמַטְּךָ אֲשֶׁר הִכִּיתָ בּוֹ אֶת-הַיְאֹר קַח בְּיָדְךָ וְהָלָכְתָּ: ו   הִנְנִי עֹמֵד לְפָנֶיךָ שָּׁם | עַל-הַצּוּר בְּחֹרֵב וְהִכִּיתָ בַצּוּר וְיָצְאוּ מִמֶּנּוּ **מַיִם** וְשָׁתָה הָעָם וַיַּעַשֹ כֵּן מֹשֶׁה לְעֵינֵי זִקְנֵי יִשְֹרָאֵל:

**Part 3: Synthesis of Fire and Water**

**11. רש"ר הירש, פירוש על התורה, שמות טו:כה**

יציאת מצרים וקריעת ים סוף הראו לישראל, מעתה ועד עולם, את קרבת ה' המיוחדת ברגעים מיוחדים במינם. אולם רק במסעם דרך המדבר, שבעצם התחיל רק עכשיו, צריכים היו ללמוד שיש לבטוח בה' בכל התנאים, גם לסיפוק צרכי יום-יום...עם קבלת התורה, יקבלו על עצמם את עבודת ה'. תורה זו, המצווה על האדם לעבוד את ה' בכל רגעי חייו היומיומיים…

**12. אבות דרבי נתן ו:ב**

מה היה תחלתו של רבי עקיבא. אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו אמרו לא **המים** שתדיר [נופלים] עליה בכל יום. והיה רבי עקיבא מתמיה על זה. אמרו [לו] עקיבא אי אתה קורא אבנים שחקו מים. מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה. הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. א"ל רבי, למדני תורה! אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח כתב לו אלף בית ולמדה עד תיו... היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה.

**13. רמב"ם, פתיחה למורה הנבוכים (קאפח)**

ואל תחשוב שאותם הסודות הגדולים ידועים עד סופם ותכליתם לאחד מבני אדם, לא, אלא פעמים נוצץ לנו האמת עד שנחשבהו יום...והרי אנו דומין למי שהבריק לו הברק פעם אחר פעם והוא בלילה אפל מאוד...וזו היא מעלת גדול הנביאים...ומהם מי שהבריק לו פעם אחת בכל לילו…

**14. נתיבות שלום אדמו"ר מסלונים זצ"ל כרך ב (דף שכ"ג )**

... גילה לנו האר"י הקדוש אור גדול, שבליל א' דפסח מאירים כבר כל הגילויים וההארות של ימי הספירה...וכשחלף יום א' דפסח מסתלקין כל ההארות האלו. ואח"כ בימי הספירה מעוררים לישראל בעבודתם שוב את ההארות שהיו בליל א' דפסח...דהנה יש ליהודי זמנים של גלויים שנותנים לו מן השמים...ונפתחין מוחו ולבו לעבודת ה'. ויש ימי חשכות, ימים של התגברות היצר הרע. והתפקיד של איש יהודי הוא להכין להזמנים הגדולים שהקב"ה מאיר לו לזמנים החשכים...וימי הגדלות מאירים את ימי הקטנות.

15. מעינה של תורה (חשבה לטובה) פרשץ ואתחנן

בכל דור, בכל עת ובכל אדם קיים הענין של קבלת התורה. אם אדם מתעורר פעם והוא נתקף רצון והתלהבות לתורה וליהדות - הרי זו אז קבלת תורה שלו, שהוא עצמו חש ורואה אותה. אך אותם רגעי התעוררות הולכים ונשכחים חיש מהר. לפיכך מזהירה התורה ואומרת "השמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" (דב' ד:ט) -השתדל וראה לבל תשכח את ההתעוררות והתלהבות של אותם רגעי קבלת התורה אשר עיניך ראו אצל עצמך.