פרק כ'- הוראה בשיטת "גיקסו" – שי חזקיה

1. תחילה נחלק את הכיתה לקבוצות של 6 תלמידים
2. יש למספר את התלמידים בכל קבוצה באופן הבא: 1א 1ב 2א 2ב 3א 3ב
3. לאחר מכן נבקש שכל המספרים הדומים בכל הקבוצות יצרו קבוצות חדשות לאחר שלב זה נקבל 6 קבוצות
4. נחלק לכל קבוצה דף הנחייה אחר של הפרק ונבקש ללמוד את הדף בצוותא (גודל הקבוצות מאפשר למידה היות ולכל היותר היו 5 תלמידים בכל קבוצה). סה"כ יש 3 דפים שונים כך שקבוצות א1 ו א2 קיבלו אותו דף וכן ב1 וב2 וכן הלאה.
5. לאחר הלימוד נבקש מהקבוצות להתפרק ולחזור לקבוצות האם ולהשלים פערים – דהיינו, ללמד זה את זה את החומר בו עסקו בקבוצות הלמידה. באופן זה לכל חלק משלושת חלקי הפרק יש שני תלמידים שלמדו אותו בקבוצות שונות. בכך הגדלתי את הביטחון שיהיה לפחות תלמיד אחד מהם שיבין את החומר בצורה מספקת ויוכל ללמד את הרוצים ללמוד.

להלו מצורפים שני נספחים : **נספח א** : שלשה דפי ההנחיה לכל הפרק

**נספח ב:** שלשה דפי הנחיה על הקיף חומר הרבה יותר מצומצם – רק על חטא משה.

ממולץ בכיתות שלא מכירות את שיטת העבודה של גיקסו להתחיל עם מנה קטנה יותר של חומר כלומר להשתמש בנספח ב' בלבד.

בהצלחה!

**נספח א:**

**קבוצה א**

בשעה הקרובה תעסקו בשני נושאים בפרק:

1. עיון במועד בו התרחשו האירועים בפרק.
2. מות אהרון ותגובת העם למותו.
3. פרק כ' – שנת הארבעים

**רשב"ם :** **ותמת שם מרים** - בחודש הראשון של סוף ארבעים שנה [של שנת הארבעים]. שהרי מת אהרן אחריה בחדש החמישי בשנת ארבעים לצאת בני ישראל, כדכתיב בפרשת אלה מסעי:

**ראיה מהפסוקים שמדובר בשנת הארבעים:**

א וַיָּבֹאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל הָעֵדָה מִדְבַּר צִן בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן וַיֵּשֶׁב הָעָם בְּקָדֵשׁ וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם וַתִּקָּבֵר שָׁם:

**פרק כ:**

כב וַיִּסְעוּ מִקָּדֵשׁ וַיָּבֹאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל הָעֵדָה הֹר הָהָר:

כט וַיִּרְאוּ כָּל הָעֵדָה כִּי גָוַע אַהֲרֹן וַיִּבְכּוּ אֶת אַהֲרֹן שְׁלֹשִׁים יוֹם כֹּל בֵּית יִשְׂרָאֵל:

בפרק כ' מתוארת מיתתם של מרים ואהרון ומצוין החודש בו נפטרה מרים. הבסיס לקביעת השנה בה אירעו שתי מיתות אלו הוא בפרשת מסעי:

**במדבר פרק לג (פרשת מסעי)**

לז וַיִּסְעוּ מִקָּדֵשׁ וַיַּחֲנוּ בְּהֹר הָהָר בִּקְצֵה אֶרֶץ אֱדוֹם:

לח וַיַּעַל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֶל הֹר הָהָר עַל פִּי ה' וַיָּמָת שָׁם בִּשְׁנַת הָאַרְבָּעִים לְצֵאת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ.

**נסו להבין את ראיית הרשב"ם לכך שפרק כ' עוסק בשנת הארבעים**

**רש"י [א]: כל העדה** - עדה השלמה, שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים:

**כיצד המילים "כל העדה" מחזקות את הקביעה שפרק כ' עוסק בשנת הארבעים?**

**ראב"ע [א]: בחדש הראשון** - בשנת הארבעים, והנה אין בתורה כלל שום מעשה או נבואה רק בשנה הראשונה ובשנת הארבעים.

**מהו הנתון שמוסיף ר' אברהם בן עזרא בפירושו?**

נמצאנו למדים, אם-כך, שפרק כ' מתאר את אירועי המחצית הראשונה של שנת הארבעים לצאת ישראל ממצרים מ- א' ניסן (מות מרים) ועד א' אב (מות אהרן).

**רש"י :**  **ולא היה מים לעדה** - מכאן שכל ארבעים שנה היה להם הבאר בזכות מרים:

**מדוע לפי רש"י נסמכה פרשת מות מרים לפרשת מי מריבה?**

1. תגובת העם למותו של אהרן:

רש"י [כט]:

**כל בית ישראל** - האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו:

1. מה ההבדל בין תיאור מיתתו של משה (ספר דברים פרק לד פסוק ח') לבין תיאור מיתתו של אהרון? מה לדעתך הוביל להבדל זה ע"פ המשנה באבות שלפניך?

מסכת אבות פרק א, משנה י"ב:

הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

**קבוצה ב**

בשעה הקרובה תעסקו בשני נושאים בפרק:

1. היחס לנס על פי הנציב מוולוז'ין
2. הסירוב האדומי ותוצאותיו
3. פרשנותו של הרב נפתלי צבי יהודה ברלין- (הנצי"ב מוולוז'ין)

אבל ראוי לדעת, דבשנה האחרונה היה סוף הליכות הנסיי בהנהגה נפלאה ההולכת לימין משה זרוע תפארת ה', ועתה היו עומדים ליכנס לא"י ולהתנהג בהליכות הטבע תחת השגחת ה'. על כן התנהג הקב"ה עמם בשנה זו בדרך הממוצע. וכמו אומנת ילד היונק העומד להגמל מחבל, כבר איזה משך לפני היגמלו, מרגלת את הילד מעט מעט באכילת לחם. ומכל מקום לעת הצורך מניקתו עד שהוא נגמל לגמרי, כי קשה להחליף סדר החיים בפעם אחת. כך החל המקום יתברך להפרישם מן הנס ולהעמידם על הליכות עולם הטבע, וללמדם איך יעשו בעת שתהיה השגחה לענוש אותם ולמנוע טובה וגשמי השנה, ....

והנה, כשנפסקו המים מן הבאר הבינו ישראל שזהו לא בתורת עונש על איזה דבר, אלא כדי להרגילם לחיים טבעיים, וההכרחי למים ימצאו בקדש... וכאשר באמת לא מצא להם מים שבקדש לכל העם ובעירם, התרעמו 'למה הבאתם את קהל ה' '...

**א . על פי הקטע הנ"ל – מהו יחסו של הנצי"ב לנס ואיך זה בא לידי ביטוי בפרקנו?**

1. **עיין ברשת אודות הביוגרפיה של הנצי"ב. כיצד לדעתך השקפת העולם, אשר אותה ביטא בפרשנות זו, קשורה לפועלו?**
2. הסירוב האדומי ותוצאותיו:

למרות בקשותיהם של ישראל, מגיבים האדומים בתקיפות רבה לשתי הבקשות:

|  |  |
| --- | --- |
| **תגובת אדום לבקשה הראשונה** | **תגובת אדום לבקשה השנייה** |
| **יח**  וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֱדוֹם **לֹא תַעֲבֹר** **בִּי**       פֶּן בַּחֶרֶב אֵצֵא לִקְרָאתֶךָ: | **כ** וַיֹּאמֶר **לֹא תַעֲבֹר**  וַיֵּצֵא אֱדוֹם לִקְרָאתוֹ בְּעַם כָּבֵד וּבְיָד חֲזָקָה:  **כא** וַיְמָאֵן אֱדוֹם נְתֹן אֶת יִשְׂרָאֵל עֲבֹר בִּגְבֻלוֹ |

**מדוע עם ישראל לא משיב מלחמה?**

דברים פרק ב

ד וְאֶת הָעָם צַו לֵאמֹר אַתֶּם עֹבְרִים בִּגְבוּל אֲחֵיכֶם בְּנֵי עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר וְיִירְאוּ מִכֶּם וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד: ה אַל תִּתְגָּרוּ בָם כִּי לֹא אֶתֵּן לָכֶם מֵאַרְצָם עַד מִדְרַךְ כַּף רָגֶל כִּי יְרֻשָּׁה לְעֵשָׂו נָתַתִּי אֶת הַר שֵׂעִיר:

**מה לדעתך ניתן ללמוד על יחסה של התורה לעשיו מפסוקים אלו?**

**קבוצה ג**

בשעה הקרובה תעסקו בבירור חטא משה על פי הפרשנים השונים:

1. רש"י
2. רמב"ם
3. רבנו חננאל

בכל פרשנות עליכם לעמוד על השאלות הבאות: א. מהו החטא של משה? ב. מדוע הוא כל כך חמור? ג. נקודות החוזק והתורפה שבכל פירוש

|  |
| --- |
| **בירור החטא על פי פשט הכתובים** |
| |  |  | | --- | --- | | **ציווי ה'** | **ביצוע ע"י משה ואהרון** | | **קַח** אֶת הַמַּטֶּה | **וַיִּקַּח** מֹשֶׁה אֶת הַמַּטֶּה מִלִּפְנֵי ה' כַּאֲשֶׁר צִוָּהוּ | | **וְהַקְהֵל** אֶת הָעֵדָה | **וַיַּקְהִלוּ** מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶת הַקָּהָל אֶל פְּנֵי הַסָּלַע | |  | **וַיֹּאמֶר לָהֶם** שִׁמְעוּ נָא הַמֹּרִים הֲמִן הַסֶּלַע הַזֶּה    נוֹצִיא לָכֶם מָיִם: | | ו**דִבַּרְתֶּם** אֶל הַסֶּלַע לְעֵינֵיהֶם | וַיָּרֶם מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ ו**יַּך** אֶת הַסֶּלַע בְּמַטֵּהוּ פַּעֲמָיִם | | ו**הוֹצֵאת** לָהֶם מַיִם מִן הַסֶּלַע | ו**יֵּצְאוּ** מַיִם רַבִּים | | **וְהִשְׁקִיתָ** אֶת הָעֵדָה וְאֶת בְּעִירָם | **וַתֵּשְׁתּ** הָעֵדָה וּבְעִירָם  (יען לֹא הֶאֱמַנְתֶּם בִּי לְהַקְדִּישֵׁנִי לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְראל  לכן לֹא תָבִיאוּ אֶת הַקָּהָל הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לָהֶם) | |
| 1. **הסבר ראשון – רש"י:**   יא **פעמים** - לפי שבראשונה לא הוציא אלא טיפין, לפי שלא צוה המקום להכותו אלא 'ודברתם אל הסלע' [והמה דברו אל סלע  אחר ולא הוציא, אמרו שמא צריך להכות כבראשונה, שנאמר (שמות יז, ו) 'והכית בצור', ונזדמן להם אותו סלע והכהו]:  יב **להקדישני** - שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דבורו של מקום, קל וחומר אנו: |
| 1. **הסבר שני – הרמב"ם** (מצוטט בפירוש רמב"ן):   וְהָרַב רַבֵּי מֹשֶׁה (סוף פ"ד משמנה פרקים) סָבַר בּוֹ סְבָרָא, וְאָמַר כִּי מֹשֶׁה רַבֵּינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם חֶטְאוֹ הוּא שֶׁנָּטָה לְצַד הָרַגְזָנוּת בְּאָמְרוֹ 'שִׁמְעוּ נָא הַמּוֹרִים', דִּקְדֵּק עָלָיו השם יתברך שֶׁיִּהְיֶה אָדַם כָּמוֹהוּ כּוֹעֵס לִפְנֵי עֵדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמָקוֹם שֶׁאֵין רָאוּי בּוֹ הַכַּעַס, וְכָל כְּיוֹצֵא בְּזֶה בְּדִין הָאִישׁ הַהוּא חִלּוּל הַשֵּׁם, מִפְּנֵי שֶׁמִתְנוּעוֹתָיו כֻלָּם, וּמִדְּבָרָיו הָיוּ לְמֵדִין וְהָיוּ מֶקָוִין לְהַגִּיעַ בָּהֶם אֵל הַצְלָחוֹת הָעוֹלָם הַזֶּה וְהָעוֹלָם הַבָּא, וְאֵיךְ יַרְאֶה עָלָיו הַכַּעַס וְהוּא מִן הַפְּעֻלּוֹת הָרָעוֹת וְלֹא תָּבֹא כִּי אִם מִתְּכוּנָה רָעָה מִתְּכוּנוֹת הַנֶּפֶשׁ?  ... וְכַאֲשֶׁר רָאוּהוּ שֶׁכַּעַס, אָמְרוּ שֶׁהוּא [משה רבנו] עָלָיו הַשָּׁלוֹם אֵין בּוֹ פְּחִיתוּת מִדְּה, וְלוּלֵי שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהַשֵּׁם כַּעַס עָלֵינוּ בְּבַקָּשַׁת הַמַּיִם וְשֶׁאֲנַחְנוּ הִכְעַסְנוּ אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ לֹא הֱיֵה כּוֹעֵס |
|  |

1. **הסבר שלישי – רבנו חננאל**

...הַחֵטְא הוּא אָמְרָם (פסוק י) הֲמִן הַסֶּלַע הַזֶּה נוֹצִיא לָכֶם מַיִם', וְרָאוּי שֶׁיֹּאמְרוּ 'יוֹצִיא ה' לָכֶם מַיִם', כְּדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ (שמות טז, ח) 'בְּתַת ה' לָכֶם בָּעֶרֶב בָּשָׂר לֶאֱכֹל' וגו', וְכֵן בְּכָל הַנִּסִּים יוֹדִיעוּם כִּי ה' יַעֲשֶׂה עִמָּהֶם לְהַפְלִיא.

וְאוּלַי חָשְׁבוּ הָעָם כִּי מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן בְּחָכְמָתָם הוֹצִיאוּ לָהֶם מַיִם מִן הַסֶּלַע הַזֶּה, וְזֶהוּ 'לֹא קִדַּשְׁתֶּם אוֹתִי' (דברים לב, נא). וּמַעֲשֶׂה הָרִאשׁוֹן בַּצּוּר אָמַר (שמות יז, ו) 'הִנֵּנִי עוֹמֵד לְפָנֶיךָ שָּׁם עַל הַצּוּר בְּחוֹרֵב', וְשִׁבְעִים הַזְּקֵנִים רוֹאִים עַמּוּד הֶעָנָן עוֹמֵד עַל הַצּוּר וְהַנֵּס מִתְפַּרְסֵם כִּי מַעֲשֶׂה ה' הַגָּדוֹל הוּא, אֲבָל בְּכָאן לֹא רָאוּ דָּבָר וְטָעוּ בְּמַאֲמָר מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן.

וְיִתָּכֵן שֶׁיֹּאמַר בְּזֶה 'מְעַלְתֶּם בִּי' (דברים לב, נא), כִּי הַנֶּהֱנֶה מִן הַהֶקְדֵּשׁ נִקְרָא מְעִילָה ...

לפי רבנו חננאל:

א. החטא נעוץ באופן בו ניסח משה את תיאור הנס, ממנו היה ניתן להבין כי משה ואהרן מייחסים את הנס לעצמם

ב. חומרת החטא היא בכך שחלק מן העם טעו לחשוב שמשה ואהרן הם המוציאים מים, ולכן נאמר: "לֹא קִדַּשְׁתֶּם אוֹתִי".

בנוסף, עומד רבנו חננאל על פרטים חשובים נוספים:

ההבדל בין סיפור הוצאת המים בחורב, המופיע בספר שמות פרק י"ז, לבין סיפור הוצאת המים בפרקנו הוא בדברי ה' למשה: 'הנני עומד שם על הצור בחורב'. משמעות דברי ה' למשה היא שבצור בחורב הייתה התגלות של ה' בעמוד ענן, שעמד על הצור ממנו יצאו המים. כך, לא ניתן היה להטיל ספק, שה' הוא זה שהוציא את המים. אולם בפרקנו, לא היה עמוד ענן, ולכן התקבל הרושם בעם, שמשה ואהרן הם אלו שהוציאו את המים.

**ענו על השאלות המסכמות הבאות:**

**רש"י:**

מהו החטא?

מדוע הוא כל כך חמור?

מהן נקודות החוזק של פירושו?

מהן נקודות התורפה של פירושו?

**רמב"ם:**

מהו החטא?

מדוע הוא כל כך חמור?

מהן נקודות החוזק של פירושו?

מהן נקודות התורפה של פירושו?

**רבנו חננאל:**

מהו החטא?

מדוע הוא כל כך חמור?

מהן נקודות החוזק של פירושו?

מהן נקודות התורפה של פירושו?

**נספח ב:**

**קבוצה א**

פרק כ'

**חטאו של משה ועונשו- רש"י**

קריאה פשוטה של פסוקי התורה מותירה את הקורא מבולבל באשר לחטאו של משה, ביחוד נוכח עוצמת הענישה שהופנתה כנגדו. על כן, סוגיית החטא העסיקה את פרשני המקרא לאורך הדורות, אשר ניסו בפירושם להבהיר את מהות החטא וחומרתו.

|  |  |
| --- | --- |
| **ציווי ה'**- פס' ח' | **ביצוע ע"י משה ואהרון-** פס' ט'-י"ב |
| **קַח** אֶת הַמַּטֶּה | **וַיִּקַּח** מֹשֶׁה אֶת הַמַּטֶּה מִלִּפְנֵי ה' כַּאֲשֶׁר צִוָּהוּ |
| **וְהַקְהֵל** אֶת הָעֵדָה | **וַיַּקְהִלוּ** מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶת הַקָּהָל אֶל פְּנֵי הַסָּלַע |
|  | **וַיֹּאמֶר לָהֶם** שִׁמְעוּ נָא הַמֹּרִים הֲמִן הַסֶּלַע הַזֶּה    נוֹצִיא לָכֶם מָיִם: |
| ו**דִבַּרְתֶּם** אֶל הַסֶּלַע לְעֵינֵיהֶם | וַיָּרֶם מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ ו**יַּך** אֶת הַסֶּלַע בְּמַטֵּהוּ פַּעֲמָיִם |
| ו**הוֹצֵאת** לָהֶם מַיִם מִן הַסֶּלַע | ו**יֵּצְאוּ** מַיִם רַבִּים |
| **וְהִשְׁקִיתָ** אֶת הָעֵדָה וְאֶת בְּעִירָם | **וַתֵּשְׁתּ** הָעֵדָה וּבְעִירָם  (יען לֹא הֶאֱמַנְתֶּם בִּי לְהַקְדִּישֵׁנִי לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְראל  לכן לֹא תָבִיאוּ אֶת הַקָּהָל הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לָהֶם) |

קבוצת עבודה זו תעסוק בחטא משה על פי פרשנותו של רש"י.

תחילה נעמוד על ההבדלים בין ציווי ה' לביצוע של משה:

|  |
| --- |
|  |
| * הפרשנים בהם נעסוק חיפשו את חטאו של משה בפערים בין ציווי ה' לביצוע של משה. **מהו ההבדל המשמעותי ביותר לדעתכם המצדיק ענישה?** * **מיצאו את הפסוק אשר מתאר את חטאו של משה ואת הסיבה לענישה - נסו להסביר אותו. .** |
| **לאחר שעיינו בפשט הפסוקים ניגש לפירושו של רש"י:**  יא **פעמים** - לפי שבראשונה לא הוציא אלא טיפין, לפי שלא צוה המקום להכותו אלא 'ודברתם אל הסלע' [והמה דברו אל סלע אחר ולא הוציא, אמרו שמא צריך להכות כבראשונה, שנאמר (שמות יז, ו) 'והכית בצור', ונזדמן להם אותו סלע הכהו]:  יב **להקדישני** - שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דבורו של מקום, קל וחומר אנו: |
| **שאלות מסכמות :**  **מהו החטא? (מה ההבדל המשמעתי ביותר לדעת רש"י)**  **מדוע הוא כל כך חמור?**  **מהן נקודות החוזק של פירושו? מהן נקודות התורפה של פירושו?**  **קבוצה ב'**  פרק כ'  **חטאו של משה ועונשו- רמב"ם**  **קריאה פשוטה של פסוקי התורה מותירה את הקורא מבולבל באשר לחטאו של משה, ביחוד נוכח עוצמת הענישה שהופנתה כנגדו. על כן, סוגיית החטא העסיקה את פרשני המקרא לאורך הדורות, אשר ניסו בפירושם להבהיר את מהות החטא וחומרתו.**   |  |  | | --- | --- | | **ציווי ה'**- פס' ח' | **ביצוע ע"י משה ואהרון-** פס' ט'-י"ב | | **קַח** אֶת הַמַּטֶּה | **וַיִּקַּח** מֹשֶׁה אֶת הַמַּטֶּה מִלִּפְנֵי ה' כַּאֲשֶׁר צִוָּהוּ | | **וְהַקְהֵל** אֶת הָעֵדָה | **וַיַּקְהִלוּ** מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶת הַקָּהָל אֶל פְּנֵי הַסָּלַע | |  | **וַיֹּאמֶר לָהֶם** שִׁמְעוּ נָא הַמֹּרִים הֲמִן הַסֶּלַע הַזֶּה    נוֹצִיא לָכֶם מָיִם: | | ו**דִבַּרְתֶּם** אֶל הַסֶּלַע לְעֵינֵיהֶם | וַיָּרֶם מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ ו**יַּך** אֶת הַסֶּלַע בְּמַטֵּהוּ פַּעֲמָיִם | | ו**הוֹצֵאת** לָהֶם מַיִם מִן הַסֶּלַע | ו**יֵּצְאוּ** מַיִם רַבִּים | | **וְהִשְׁקִיתָ** אֶת הָעֵדָה וְאֶת בְּעִירָם | **וַתֵּשְׁתּ** הָעֵדָה וּבְעִירָם  (יען לֹא הֶאֱמַנְתֶּם בִּי לְהַקְדִּישֵׁנִי לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְראל  לכן לֹא תָבִיאוּ אֶת הַקָּהָל הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לָהֶם) |   **קבוצת עבודה זו תעסוק בחטא משה על פי פרשנותו שלרמב"ם.**  **תחילה נעמוד על ההבדלים בין ציווי ה' לביצוע של משה:**   |  | | --- | |  | | * הפרשנים בהם נעסוק חיפשו את חטאו של משה בפערים בין ציווי ה' לביצוע של משה. **מהו ההבדל המשמעותי ביותר לדעתכם המצדיק ענישה?** * **מיצאו את הפסוק אשר מתאר את חטאו של משה ואת הסיבה לענישה - נסו להסביר אותו. .** | | **לאחר שעיינו בפשט הפסוקים ניגש לפירושו של הרמב"ם:**  וְהָרַב רַבֵּי מֹשֶׁה (סוף פ"ד משמנה פרקים) סָבַר בּוֹ סְבָרָא, וְאָמַר כִּי מֹשֶׁה רַבֵּינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם חֶטְאוֹ הוּא שֶׁנָּטָה לְצַד הָרַגְזָנוּת בְּאָמְרוֹ 'שִׁמְעוּ נָא הַמּוֹרִים', דִּקְדֵּק עָלָיו השם יתברך שֶׁיִּהְיֶה אָדַם כָּמוֹהוּ כּוֹעֵס לִפְנֵי עֵדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמָקוֹם שֶׁאֵין רָאוּי בּוֹ הַכַּעַס, וְכָל כְּיוֹצֵא בְּזֶה בְּדִין הָאִישׁ הַהוּא חִלּוּל הַשֵּׁם, מִפְּנֵי שֶׁמִתְנוּעוֹתָיו כֻלָּם, וּמִדְּבָרָיו הָיוּ לְמֵדִין וְהָיוּ מֶקָוִין לְהַגִּיעַ בָּהֶם אֵל הַצְלָחוֹת הָעוֹלָם הַזֶּה וְהָעוֹלָם הַבָּא, וְאֵיךְ יַרְאֶה עָלָיו הַכַּעַס וְהוּא מִן הַפְּעֻלּוֹת הָרָעוֹת וְלֹא תָּבֹא כִּי אִם מִתְּכוּנָה רָעָה מִתְּכוּנוֹת הַנֶּפֶשׁ?  ... וְכַאֲשֶׁר רָאוּהוּ שֶׁכַּעַס, אָמְרוּ שֶׁהוּא [משה רבנו] עָלָיו הַשָּׁלוֹם אֵין בּוֹ פְּחִיתוּת מִדְּה, וְלוּלֵי שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ שֶׁהַשֵּׁם כַּעַס עָלֵינוּ בְּבַקָּשַׁת הַמַּיִם וְשֶׁאֲנַחְנוּ הִכְעַסְנוּ אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ לֹא הֱיֵה כּוֹעֵס | | **שאלות מסכמות :**  מהו החטא? (מה ההבדל המשמעתי ביותר לדעת הרמב"ם)  מדוע הוא כל כך חמור?  מהן נקודות החוזק של פירושו?  מהן נקודות התורפה של פירושו?  **קבוצה ג'**  פרק כ'  **חטאו של משה ועונשו- רבנו חננאל**  קריאה פשוטה של פסוקי התורה מותירה את הקורא מבולבל באשר לחטאו של משה, ביחוד נוכח עוצמת הענישה שהופנתה כנגדו. על כן, סוגיית החטא העסיקה את פרשני המקרא לאורך הדורות, אשר ניסו בפירושם להבהיר את מהות החטא וחומרתו.  קבוצת עבודה זו תעסוק בחטא משה על פי פרשנותו רבנו חננאל .   |  |  | | --- | --- | | **ציווי ה'**- פס' ח' | **ביצוע ע"י משה ואהרון-** פס' ט'-י"ב | | **קַח** אֶת הַמַּטֶּה | **וַיִּקַּח** מֹשֶׁה אֶת הַמַּטֶּה מִלִּפְנֵי ה' כַּאֲשֶׁר צִוָּהוּ | | **וְהַקְהֵל** אֶת הָעֵדָה | **וַיַּקְהִלוּ** מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶת הַקָּהָל אֶל פְּנֵי הַסָּלַע | |  | **וַיֹּאמֶר לָהֶם** שִׁמְעוּ נָא הַמֹּרִים הֲמִן הַסֶּלַע הַזֶּה    נוֹצִיא לָכֶם מָיִם: | | ו**דִבַּרְתֶּם** אֶל הַסֶּלַע לְעֵינֵיהֶם | וַיָּרֶם מֹשֶׁה אֶת יָדוֹ ו**יַּך** אֶת הַסֶּלַע בְּמַטֵּהוּ פַּעֲמָיִם | | ו**הוֹצֵאת** לָהֶם מַיִם מִן הַסֶּלַע | ו**יֵּצְאוּ** מַיִם רַבִּים | | **וְהִשְׁקִיתָ** אֶת הָעֵדָה וְאֶת בְּעִירָם | **וַתֵּשְׁתּ** הָעֵדָה וּבְעִירָם  (יען לֹא הֶאֱמַנְתֶּם בִּי לְהַקְדִּישֵׁנִי לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְראל  לכן לֹא תָבִיאוּ אֶת הַקָּהָל הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לָהֶם) |   תחילה נעמוד על ההבדלים בין ציווי ה' לביצוע של משה:   |  | | --- | |  | | * הפרשנים בהם נעסוק חיפשו את חטאו של משה בפערים בין ציווי ה' לביצוע של משה. **מהו ההבדל המשמעותי ביותר לדעתכם המצדיק ענישה?** * **מיצאו את הפסוק אשר מתאר את חטאו של משה ואת הסיבה לענישה - נסו להסביר אותו. .** | | **לאחר שעיינו בפשט הפסוקים ניגש לפירושו של רבנו חננאל:**  ...הַחֵטְא הוּא אָמְרָם (פסוק י) הֲמִן הַסֶּלַע הַזֶּה נוֹצִיא לָכֶם מַיִם', וְרָאוּי שֶׁיֹּאמְרוּ 'יוֹצִיא ה' לָכֶם מַיִם', כְּדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ (שמות טז, ח) 'בְּתַת ה' לָכֶם בָּעֶרֶב בָּשָׂר לֶאֱכֹל' וגו', וְכֵן בְּכָל הַנִּסִּים יוֹדִיעוּם כִּי ה' יַעֲשֶׂה עִמָּהֶם לְהַפְלִיא.  וְאוּלַי חָשְׁבוּ הָעָם כִּי מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן בְּחָכְמָתָם הוֹצִיאוּ לָהֶם מַיִם מִן הַסֶּלַע הַזֶּה, וְזֶהוּ 'לֹא קִדַּשְׁתֶּם אוֹתִי' (דברים לב, נא). וּמַעֲשֶׂה הָרִאשׁוֹן בַּצּוּר אָמַר (שמות יז, ו) 'הִנֵּנִי עוֹמֵד לְפָנֶיךָ שָּׁם עַל הַצּוּר בְּחוֹרֵב', וְשִׁבְעִים הַזְּקֵנִים רוֹאִים עַמּוּד הֶעָנָן עוֹמֵד עַל הַצּוּר וְהַנֵּס מִתְפַּרְסֵם כִּי מַעֲשֶׂה ה' הַגָּדוֹל הוּא, אֲבָל בְּכָאן לֹא רָאוּ דָּבָר וְטָעוּ בְּמַאֲמָר מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן.  וְיִתָּכֵן שֶׁיֹּאמַר בְּזֶה 'מְעַלְתֶּם בִּי' (דברים לב, נא), כִּי הַנֶּהֱנֶה מִן הַהֶקְדֵּשׁ נִקְרָא מְעִילָה ... | | **שאלות מסכמות :**  מהו החטא? (מה ההבדל המשמעתי ביותר לדעת רבנו חננאל)  מדוע הוא כל כך חמור?  מהן נקודות החוזק של פירושו?  מהן נקודות התורפה של פירושו? | | |
|  |