Red Cows: Understanding the Parent-Child relationship

**The Cheit HaEigel: The Sin of the Golden Calf**

שמות פרק לב

(א) וַיַּרְא הָעָם כִּי בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה לָרֶדֶת מִן הָהָר וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ כִּי זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ אֲשֶׁר הֶעֱלָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לֹא יָדַעְנוּ מֶה הָיָה לוֹ: (ב) וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אַהֲרֹן פָּרְקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵי נְשֵׁיכֶם בְּנֵיכֶם וּבְנֹתֵיכֶם וְהָבִיאוּ אֵלָי:

(ג) וַיִּתְפָּרְקוּ כָּל הָעָם אֶת נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵיהֶם וַיָּבִיאוּ אֶל אַהֲרֹן: (ד) וַיִּקַּח מִיָּדָם וַיָּצַר אֹתוֹ בַּחֶרֶט וַיַּעֲשֵׂהוּ עֵגֶל מַסֵּכָה וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֶעֱלוּךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם:

Exodus 32:1-3

1. And the people saw that Moses was late in coming down from the mountain, the people gathered against Aaron, and they said to him: "Come on! Make us gods that will go before us, because this man Moses, who brought us up from the land of Egypt we don't know what has become of him." 2. Aaron said to them, "Remove the golden earrings that are on the ears of your wives, your sons, and your daughters and bring them [those earrings] to me." 3. And all the people stripped themselves of the golden earrings that were on their ears and brought them to Aaron.

רש"י שמות פרק לב פסוק א

(א) כי בשש משה - כתרגומו, לשון איחור, וכן בשש רכבו, (שופטים ה כח), ויחילו עד בוש (שם ג כה) כי כשעלה משה להר אמר להם לסוף ארבעים יום אני בא בתוך שש שעות. כסבורים הם, שאותו יום שעלה מן המנין הוא, והוא אמר להם שלימים, ארבעים יום ולילו עמו, ויום עלייתו אין לילו עמו, שהרי בשבעה בסיון עלה, נמצא יום ארבעים בשבעה עשר בתמוז.

Rashi (d. 1105) on Exodus 32:1

that Moses was late: Heb. בשֵׁשׁ, as the Targum [Onkelos] renders אוֹחַר, an expression for lateness. Likewise, [in the verse] “is his chariot late (בֹּשֵׁשׁ) ” (Jud. 5:28); “and they waited until it was late (בּוֹשׁ) ” (Jud. 3:25). When Moses went up the mountain, he said to them [the Israelites], “At the end of forty days I will come, within six hours” [from sunrise of the fortieth day]. They thought that the day he went up was included in the number [of the forty days], but [in fact] he had said to them, “forty days,” [meaning] complete [days], including the night. But the day of his ascent did not have its night included with it [because Moses ascended in the morning], for on the seventh of Sivan he ascended. Thus, the fortieth day [of Moses’ absence] was the seventeenth of Tammuz.

ריקאנטי שמות פרק לב פסוק א

(א) וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר וגו' [ל"ב, א']. הכתוב הזה הוא מפתח לענין העגל ולדעת מחשבת עושיו, כי בידוע שלא היו ישראל סבורים שמשה הוא האלהים ושהוא בכחו עשה להם האותות והמופתים, אלא אמרו משה שהורה לנו הדרך והיו המסעות על פי י"י בידו אבד ממנו, ועל כן בקשו משה אחר שיורה להם הדרך על פי י"י כמשה.

Recanati (d. 1290) on Exodus 32:1

And the people saw that Moses was late in coming down from the mountain [32:1] – This verse is the key to the matter of the golden calf and to understanding the intent of those who made it. It is certain that the Israelites did not reason that Moses was a god or that the miracles and wonders had come about through his power. Rather they deduced that “Moses – the one who has shown us the way on these Divine journeys – has been lost.” Therefore, they wanted another Moses after whom they could follow and be shown the way through the word of God.

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק א הלכה א

בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו הדור ואנוש עצמו מן הטועים היה, וזו היתה טעותם, אמרו הואיל והאלהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך, כיון שעלה דבר זה על לבם התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להן קרבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה, וזה היה עיקר עבודת כוכבים, וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא שהן אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה.

Maimonides (d. 1207) Mishnah Torah Laws of Idol Worship 1:1

During the times of Enosh, mankind made a great mistake, and the wise men of that generation gave thoughtless counsel. Enosh himself was one of those who erred. Their mistake was as follows: They said God created stars and spheres with which to control the world. He placed them on high and treated them with honour, making them servants who minister before Him. Accordingly, it is fitting to praise and glorify them and to treat them with honour. [They perceived] this to be the will of God, blessed be He, that they magnify and honour those whom He magnified and honoured, just as a king desires that the servants who stand before him be honoured. Indeed, doing so is an expression of honour to the king.

After conceiving of this notion, they began to construct temples to the stars and offer sacrifices to them. They would praise and glorify them with words, and prostrate themselves before them, because by doing so, they would - according to their false conception - be fulfilling the will of God. This was the essence of the worship of false gods, and this was the rationale of those who worshiped them. They would not say that there is no other god except for this star.

**The Red Heifer**

במדבר פרק יט

(א) וַיְדַבֵּר יְקֹוָק אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר: (ב) זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה יְקֹוָק לֵאמֹר דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה תְּמִימָה אֲשֶׁר אֵין בָּהּ מוּם אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל:

Bamidbar 19:1-2

1. The Lord spoke to Moses and Aaron, saying: 2. This is the statute of the Torah which the Lord commanded, saying, Speak to the children of Israel and have them take for you a perfectly red unblemished cow, upon which no yoke was laid.

ויקרא פרק יח פסוק ד

אֶת מִשְׁפָּטַי תַּעֲשׂוּ וְאֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמְרוּ לָלֶכֶת בָּהֶם אֲנִי יְקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם:

Leviticus 18:4

You shall fulfil My ordinances and observe My statutes, to follow them. I am the Lord, your God.

תלמוד בבלי מסכת יומא דף סז עמוד ב

ואת חקתי תשמרו - דברים שהשטן ואומות העולם משיבים עליהן, ואלו הן: אכילת חזיר, ולבישת שעטנז, וחליצת יבמה, וטהרת מצורע, ושעיר המשתלח. ושמא תאמר מעשה תוהו הם - תלמוד לומר (ויקרא יח) אני ה' - אני ה' חקקתיו, ואין לך רשות להרהר בהן.

Babylonian Talmud Tractate Yoma 67b

The phrase: “And you shall keep my statutes,” is a reference to matters that Satan and the nations of the world challenge because the reason for these mitzvot are not known. They are: The prohibitions against eating pork; wearing garments that are made from diverse kinds of material, i.e., wool and linen; performing the ḥalitza ceremony with a yevama, a widow who must participate in a levirate marriage or ḥalitza; the purification ceremony of the leper; and the scapegoat. And lest you say these have no reason and are meaningless acts, therefore the verse states: “I am the Lord” (Leviticus 18:4), to indicate: I am the Lord, I decreed these statutes and you have no right to doubt them.

רש"י במדבר פרק יט פסוק ב

(ב) זאת חקת התורה - לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה:

Rashi (d. 1105) on Numbers 19:2

This is the statute of the Torah: Because Satan and the nations of the world taunt Israel, saying, “What is this commandment, and what purpose does it have?” Therefore, the Torah uses the term “statute.” I have decreed it; You have no right to challenge it.

רמב"ם הלכות מעילה פרק ח הלכה ח

והמשפטים הן המצות שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה כגון איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אב ואם. והחוקים הן המצות שאין טעמן ידוע, אמרו חכמים חוקים חקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן, ויצרו של אדם נוקפו בהן ואומות העולם משיבין עליהן כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה ושעיר המשתלח, וכמה היה דוד המלך מצטער מן המינים ומן העכו"ם שהיו משיבין על החקים, וכל זמן שהיו רודפין אותו בתשובות השקר שעורכין לפי קוצר דעת האדם היה מוסיף דביקות בתורה, שנאמר טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצור פקודיך, ונאמר שם בענין כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני, וכל הקרבנות כולן מכלל החוקים הן, אמרו חכמים שבשביל עבודת הקרבנות העולם עומד, שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם הבא.

Maimonides (d. 1207) Mishnah Torah the Laws of Me’ilah

The judgments are those mitzvot whose motivating rationale is openly revealed and the benefit of their observance in this world is known, e.g., the prohibitions against robbery and bloodshed and honouring one's father and mother. The decrees are the mitzvot whose motivating rationales are not known. Our Sages said: "I ordained decrees and you have no license to question them." A person's natural inclination confronts him concerning them and the nations of the world challenge them, e.g., the prohibition of the meat of a pig, milk and meat, the calf whose neck is broken, the red heifer, and the goat sent to Azazel. To what degree did King David suffer because of the heretics and the idolaters who would issue challenges concerning the decrees! As long as they would pursue him with false retorts that they would arrange according to man's limited knowledge, he would increase his clinging to the Torah, as Psalms 119:69 states: "Wilful transgressors have stacked falsehoods against me, but I guard Your precepts with a full heart." And ibid.:86 states concerning this matter: "All of Your mitzvot are faithful; they pursue me with falsehood; help me."

**Parah Adumah as a Rectification for the Cheit HaEigel**

רש"י במדבר פרק יט

ומדרש אגדה העתקתי מיסודו של ר' משה הדרשן וזהו: ויקחו אליך - משלהם כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם כך יביאו זו לכפרה משלהם: פרה אדמה - משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. אמרו תבא אמו ותקנח הצואה, כך תבא פרה ותכפר על העגל:

Rashi (d. 1105) on Numbers 19:22

I have transcribed a homiletic interpretation from the commentary of R. Moshe Hadarshan [the preacher], which is as follows: and have them take for you: From their own [possessions]; just as they removed their own golden earrings for the [golden] calf, so shall they bring this [cow] from their own [possessions] in atonement. — [Midrash Aggadah] a red cow: This can be compared to the son of a maidservant who soiled the king's palace. They said, “Let his mother come and clean up the mess” Similarly, let the cow come and atone for the calf. — [Midrash Aggadah and Tanchuma Chukath 8]

**The Parent-Child Relationship and Our Relationship With God**

דברים פרק יד

(א) בָּנִים אַתֶּם לַיקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם לֹא תִתְגֹּדְדוּ וְלֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת:

Devarim 14:1

You are children of the Lord, your God. You shall neither cut yourselves nor make any baldness between your eyes for the dead.

ריקאנטי דברים פרק יד פסוק א

(א - ב) בנים אתם ליי' אלהיכם וגו' כי עם קדוש אתה וגו' [יד, א - ב]. כבר רמזתי לך סוד וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח [ש"ב יד, יד], ועל כן אין לאדם להתגודד ולהקרח אף כי להתאבל יותר מדאי, כי יש לו לדעת כי קיומו בעולם, והמתאבל יותר מדאי, נראה כאילו מוציא עצמו ועצם המת מכלל ההבטחה הנזכרת.

Recanati (d. 1290) on Exodus 32:1

You are children of the Lord, your God. … For you are a holy nation etc. I have already hinted to you a secret, that He devises means that the one who is banished not be cast from Him [Samuel II 14:14]. Therefore, one should not cut themselves or make bald spots [as an act of mourning], for this is an excessive level of mourning. [The mourner] should know that God establishes the world [and everything is run according to His will], and so the one who mourns excessively appears as if he has removed himself and the person who has passed away from guarantee mentioned [in the book of Samuel].

**Rabbi Dr. Moshe Freedman**

jewishchaplaincw@gmail.com

www.moshefreedman.com

www.parallel-thinking.com

www.kolhanearim.com

Familiar Scenarios

Scenario 1

*You’re on an important phone call and your eight year old child walks in.*

Child: Can I have an apple?

Parent: *Motions that it’s fine and they should help themselves.*

*After the call finishes, the parent goes into the kitchen to check on the child. The child is holding the apple in his left hand and has a large kitchen knife in his right hand. He is trying to cut the apple up.*

Parent: Ahhhhhh! What are you doing?!

Child: [*Says nonchalantly*] I’m cutting an apple.

Parent: Put the knife down!

Child: But it’s got brown bits on it.

Parent: You’re going to slice your hand open! Put the knife down!

Child: No I’m not.

Parent: You might do!

Child: But I’m not.

Parent: But you might!

Child: But then how am I supposed to get the brown bits off.

Parent: By asking me first!

Scenario 2

*You walk in to the kitchen to find your child taking biscuits out of the cupboard about half an hour before dinner.*

Parent: What are you doing?!

Child: I’m eating biscuits.

Parent: Why?! You’ll spoil your dinner!

Child: But I’m hungry now.

Parent: But you can’t just take biscuits out of the cupboard when you feel like it!

Child: Why not? I’m hungry.

Parent: Because we’re having dinner soon.

Child: But I’m hungry now.

Parent: But biscuits aren’t healthy.

Child: I’ll only have a few and then I won’t spoil my dinner.

Parent: You will! Put the biscuits back!

Child: But I’m hungry.

*And repeat…*

Scenario 3

*A child is kicking a football in the living room.*

Parent: Could you please stop kicking the ball around?

Child: But I want to.

Parent: You’re going to break something!

Child: No I’m not. I’m being careful.

Parent: You’re kicking it very close to the glass cabinet. Stop kicking the ball around!

Child: I’ll do it softly!

Parent: You won’t remember to. You’ll get carried away and break something.

Child: But I want to kick it and I’ll be careful.

Parent: So go outside into the garden and kick it around.

Child: It’s cold.

Parent: Then you’ll have to stop playing with the ball.

Child: But it’s not fair – I’m not going to break anything.

Parent: You don’t know that!

Child: You don’t know that I am.

*The child glares at the parent but stops playing with the ball.*

Parent: Thank you.

Child: *Incoherent mumbling.*

*You leave the room. Three seconds later you hear the ball crashing into the bookcase.*