مردم وقتى نزديى حضرت يوسف آمدند و ايشان نزديك به مر گ بود به ايشان يك سرى سفارش هايى كرد كه
 مردم بنى اسرائيل آنقدر اين وظايف را خوب انجام دادند كه حضرت موسى •10 سال زود تر به دنيا آمد و براى مردم آمد.

شيطان يكى ديگر از جاهايى كه به طور مستقيم ظهور داشته در آن دوره است و بر فرعون تسلط داشته است به طور زياد. فرعون يک خواب مى بيند و مى بيند كه موسى ظهور مى كند و دستور مى دهد كه تمام بحه ها را را بكشند تا موسى به دنيا نيايد ولى موفق نمى شود. پدر حضرت موسى به دلايلى در حال فرار از حكومت بوده است و در كاخ فرعون هم سكنا مى گزيند تا او را نيابند.

روزى فرعون داشته با فرعون بازى مى كرده كه موسى ريش او را با يك دست مى گيرد و با دست ديگر در گوش او مى زند و فرعون مى گويد كه او منجى است و مى خواهد كه او را بكشد ولى آسيه مى گويد كه او بحه است و براى همين اين كار را كرده و فرعون مى گويد كه اگر بحه است يک آتش درست كنيد و يکى مقدار هم طلا بياوريد اگر بحه است سمت آتش مى رود و اگر عاقل است سمت طلا مى رود كه موسى سمت طلا مى رود و فرشته اى او را سمت آتش مى برد و او آتشى را بر روى زبانش مى گذارد و و لكنت زبان مى گيرد(تورات)

بعد از دوره حضرت يوسف يك دوره بشدت سختى بر بنى اسرائل مى گذرد و فرعون مى خواهد كه آنها را تحقير كند و به حضرت موسى مى رسند و تا اينجا قوم يهود قوم برگزيده اند و فرمان الهى را انجام داده اند.

موسى داشت زندگى مى كرد به طور عادى و يك روز دارد رد مى شود كه مى بيند يكى از فرعونيان دارد يكى از بنى اسرائيل را مى زند و فرعون مى رود كه جدا كند بعد دستش به او مى خورد و مى ميرد و موسى فرار مى كند(تورات)

موسى از همان اول مى داند كه قرار است كارى بكند و برای همين هم حزب دارد و براى همين است هنگامى كه يكى از افرادش درگير مى شود او به كمك مى رود و فرعونى را مى كشد و فردا دوباره او را مى بيند كه دارد دعوا مى كند موسى مى گويد كه ظاهر| مشكل از خودت است و مى فهمد كه تشكيلاتش لو رفته است و بعد از آن حضرت موسى از مصر حركت مى مكند. در اين جا است كه مردم بنى اسرائيل بايد امتحان شوند كه


شبيه غيبت صغرى ما) و به مدين مى رود و ازدواج مى كند. موسى به مصر باز مى گردد براى ابلاغ پيام به فرعون. بنى اسرائيل از اين ازمايش هم سربلند بيرون مى آيند. موسى از فرعون مى خواهد كه فرعون بنى اسر ائيل را به موسى بدهد و مى خواهد كه آنها را ببرد و به كنعان بر گرداند(هرچند از باب پيامبرى او را به خدا پرستى دعوت كرد ولى او مقاومت كرد و در آخر او اين درخواست را مى كند. برخى مى گويند كه به خاطر فرعون او به سمت كنعان رفت و اگر فرعون اين كار را نمى كرد او در مصر مى ماند كه جواب نه است و چون بعد از قرق شدن فرعون موسى مى گويد كه بايد به سمت اورشليم برويم كه اينجا قوم او همراهى نكرد و گفتند كه تو با خدايت برو ما مى نشينيم) فرعون به موسى اين اجازه را نمى دهد زيرا رفتن آنها به اورشليم برابر شكست است

و وعده خدا محقق مى شود و با آمدن عذاب هاى متعدد مشاوران به او مى گويند كه به موسى بگو برو. فرعون مى گويد كه همه جمع شوند و ساحران را دعوت مى كند و بعد از اينكه ساحران و يكى عده از بزر گان ايمان مى آورند فرعون مى فهمد كه در دربارش جاسوس است براى همين هم مى گويد كه ما مى گوييم كه برود و در مدتى كه آماده مى شوند براى رفتن ما جاسوسان را مى شناسيم و در آخر هم همه را مى كشيم و به موسى مى گويد كه مى توانيد برويد و در همين حال هم سپاه خود را براى حمله اماده مى كند و بعد از اين خبر صبح به فرعون مى گويند پاشو كه موسى و افرادش از مصر دارند خارج مى شوند و فرعون باسِپاه بسيار عظيم خود به سمت آن حركت مى كند.(اين سرعت حركت از كار تشكيلاتى قوى حضرت موسى خبر مى دهد و انسجام زياد بنى اسرائيل) بنى اسرائيل متولد شدند، آموزش ديدند، امتحان شدند، امداد هاى الهیى را ديدند و .... حال ديدند كه فرعون با آن لشكرش دارد به سمت آنها مى آيد. اينجا قرار است كه كسانى كه ذره اين هم شـي شـى دارند ديخر شكى نباشد و نيل شكافته شد و فرعون هم كشته شد و بافاصله بعد از آن آزمايش غرور انجام مى شود. بعد از اين موسى مى گويد كه بايد برويم كه آن شهر را بخيريم كه مردم مى گويند كه با خدا برو و بجنگ كه خداى تو قوى است و دچار غرور مى شوند و سربلند از اين آزمايش بيرون نمى آيند. هنوز هم مى گويند كه ما تافته جدا بافته ايم. (اين اتفاق احتمالا براى ما هم مى افتد) بعد از اين است كه مشكاتلات روى مى آورد و آنها • ب سال سر گردان مى شوند. اين مشكلات و آزمايشات ادامه مى يابد كه سموئيل مى آيد بعد آنها را جمع مى كند و بعد از آن داوود مى آيد و بعد از آن هم سليمان و مى كويد كه اين آخرين امتحان است اگر رد شويد ديخر تمام است و مردم در آن رد مى شوند و ديخر بعد از آن اميدى به بنى اسرائيل نيست. حضرت عيسى هم كه مى آيد ديگر به فكر حركت دادن آنها نيست و فقط بشارت مى دهد به ظهور پيامبر. ( رسولى كه جلوى فرعون را مى گيرد همان امير المؤمنين است)

موسى به كوه طور مى رود و مى گويد كه من سى روز ديخر مى آيم و در اينجا است كه سامرى ظهور مى كند. خدا به موسى مى گويد كه سى روز به چهل روز تبديل شده و سامى گوساله را آورد و مردم گوساله پرست
 رسول يكى مشت برداشتم و با آن اين گوساله را ساختم. بعد از اين از موسى در تورات خبرى نيست. موسى به

هارون مى گويد كه چرا اين كار را كردى و مى گويد كه نمى خواستم اختلاف ايجاد شود و براى همين كارى نكردم. اين احتمال وجود دارد كه آنها بعد از گمراهى زياد حضرت موسى را شهيد كردند. شيطان بعد از يى سرى وقايع بنى اسرائيل را دست مى گيرد.

