ישעיהו פרק א :

1. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה:
2. שמעו **שמים**

והאזיני **ארץ** כי ה’ דבר:

**בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי:**

1. ידע שור קנהו

מה הקשר?

הקשר הוא:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מה המבנה?

מה הקשר?

הקשר הוא:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 וחמור אבוס בעליו

ישראל לא ידע

התנהגות עמ"י

התנהגות בע"ח

עמי לא התבונן:

1. הוי **גוי** חטא

 **עם** כבד עון

 **זרע** מרעים

 **בנים** משחיתים

עזבו את ה’

נאצו את קדוש ישראל

נזרו אחור:

1. על מה תכו עוד? \_\_\_\_ תוסיפו סרה

כל ראש לחולי

וכל לבב דווי:

פסוקים ז-ט:

פסוקים ה-ו':

1. מכף רגל ועד ראש אין בו מתם:

פצע וחבורה ומכה טריה

לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן:

1. **ארצכם** - שממה

**עריכם** - שרפות אש

**אדמתכם** - לנגדכם זרים אוכלים אתה

ושממה כמהפכת זרים:

1. ונותרה בת ציון כסכה בכרם

 כמלונה במקשה

 כעיר נצורה:

1. לולי ה’ צבאות הותיר לנו שריד כמעט כ**סדם** היינו

ל**עמרה** דמינו:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **התאימי** בין הפסוקים לנושאים הבאים: (רשמי בצד הפסוקים)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| גורל הארץ | מצב ישראל | כפיות טובה |
| כינויים לעם ישראל | חטאי ישראל | פתיחה |

1. **סמני** בצבע אחד את כל המשלים בקטע ובצבע שני את כל הנמשלים.

**משימות:**

1. על פי התקבולות בלבד, **בארי** את המילים:

קונהו=\_\_\_\_\_\_

דווי=\_\_\_\_\_\_\_\_

חבורה=\_\_\_\_\_\_

לא זורו=\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מלונה במקשה=\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ישעיהו –פרק א'/2-9:

* פתיחה: 3 מתנדבות -לכל אחת פתק:

כשהיית חולה חודש ימים, הבאתי לך שיעורים כל יום. אני חולה כבר שבוע, ואפילו לא התקשרת אלי.

עזבנו הכל, ויתרנו על שפה, רמת חיים וחברים, ובאנו לארץ כדי שתגדלו כיהודים גאים, ועכשיו אתם חוזרים לשם?!

אהבנו, גידלנו וטיפחנו אותך, הקדשנו לך את כל זמננו. עכשיו, כשאנחנו זקוקים למעט עזרה, אין לך רגע זמן בשבילנו.

מהי התחושה המשותפת למקרים? באילו מצבים/ מערכות יחסים אנחנו חווים תחושה כזו?

אכזבה בגין כפיות טובה, מתרחשת במערכות שיש בהםן באופן טבעי הדדיות, צפיה, אהבה, קשר.....

* בפרק שלנו ישעיהו מתאר הרגשה כזו. קראו פסוקים ב-ט ומצאו פסוק/ פסוקים מתאימים.

"בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי": מהי מערכת היחסים בין ה' לעם ישראל? מה לדעתכם היתה הציפיה של ה'? מהי האכזבה?

נעמוד על הנקודות:

# בנים- משמעות השימוש במערכת יחסים זו דווקא.

1. ברקע הדברים- ה**ברית** בין ה' לעם ישראל. העדים- השמים והארץ (האזינו). לכן עדים גם כאן.

# "ידע שור קונהו.. ישראל לא ידע"- מה משמעות ההשואה לבע"ח. ירמיהו ח/7- בשני המקורות החיות יודעות מה שהעם לא יודע. טבעיות

* + דף: להסביר את הרציונאל: עימוד הנבואה - אפשר להבין את הנביא בלי להבין כל מילה. תקבולת כאמצעי ספרותי וככלי פרשני.
	+ פסוק ד' כמבנה מדורג: הכינויים הולכים ונעשים קרובים יותר (עד בנים!). והפשעים? מה דעתכן?
	+ פסוקים ז-ט: האם יש בסיס ראלי לתיאור ? מסע סנחריב?

אבל – מה החטא? פסוק ד'- ביטויים כללים בלבד. מה לדעתכם יהיה חטא שיתפרש כבגידה כזו? בפסקה שלנו עדין אין תשובה – אבל יש רמז:

נזכיר- הנביא מדבר אל קהל שומעים. הדרכים שלו להעביר מסר הם מגוונות.

הנביא משתמש במושגים שמעוררים עולם אסוציאציות רחב יותר. (כמו: "חופש גדול", "שואה"..)

כשהנביא אומר : סדום ועמורה- מה זה אומר?

פסוק ט'- דימוי לחרבן. פסוק י'- העם מכונה "קציני סדום, עם עמורה"- התנהגות מוסרית.

אהבנו, גידלנו וטיפחנו אותך, הקדשנו לך את כל זמננו. עכשיו, כשאנחנו זקוקים למעט עזרה, אין לך רגע זמן בשבילנו.

עזבנו הכל, ויתרנו על שפה, רמת חיים וחברים, ובאנו לארץ כדי שתגדלו כיהודים גאים, ועכשיו אתם חוזרים לשם?!

כשהיית חולה חודש ימים, הבאתי לך שיעורים כל יום. אני חולה כבר שבוע, ואפילו לא התקשרת אלי.

ישעיהו א

פתיחה: דתי רציני- קוים לדמותו. נגבש יחדיו.

אי מייל מרבונו של עולם.- מה יכול להיות המסר? למה הוא אומר ככה?

פסוקים י- טו': עבודת המקדש- היתה מרכז עבודת ה'. מה הוא רוצה לומר?

וחוץ מזה זה עומד בסתירה לציווים מפורשים: קורבנות, "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך"!!

סדום, עמורה, און, ידכם דמים מלאו- חשיפת משמעות הבקורת: בקורת על התנהגות מוסרית /חברתית מקולקלת.

**שיעור המשך-**

נקרא שוב את הפסוקים:

על הלוח:

הגדים- מה לדעתכן מתאים כמסר:

* אין קשר בין הקרבת קורבנות, שהתורה מצווה עליהם לבין התנהגות מוסרית.
* ה' שולל את הפולחן בכל תנאי ובכל מצב בגלל התנהגות העם.
* התנהגות מוסרית קודמת לעבודת הפולחן.
* עבודת הפולחן מתקבלת בתנאי שיתקיימו הדרישות המוסריות

בחזרה למכתב:

איזה המשך לדעתכן צריך לחבר לו היום?

מה נדרש מהעם לעשות?

לבקש ממשהי להכתיב את ההוראות (הפעלים):

 פס' ט"ז: רחצו- הזכו- הסירו- חידלו

פס' י"ז: למדו – דרשו- שפטו- ריבו

מה מלמד ריבוי הפעלים?

האם ניתן לראות משמעות בסדר הזה דווקא?

פס' י"ח: מעודד או מייאש? תלוי באופי הקריאה. סימן שאלה / סימן קריאה. מה לדעתכן מתאים על פי ההקשר?

פסוקים 21- סוף:

על הלוח:

"איכה הייתה לזונה קריה נאמנה?"

על מי הפסוק מדבר? ירושלים. הדימוי? אישה. נאמנות – בעבר. זנות- בהווה.

תרגום למילים שלנו.

למה הוא אומר את זה?

בוא נבדוק.- דף : כתב אישום למנהיגות.

אין קשר בין הקרבת קורבנות, שהתורה מצווה עליהם לבין התנהגות מוסרית.

ה' שולל את הפולחן בכל תנאי ובכל מצב בגלל התנהגות העם.

התנהגות מוסרית קודמת לעבודת הפולחן.

עבודת הפולחן מתקבלת בתנאי שיתקיימו הדרישות המוסריות

"איכה הייתה לזונה קריה נאמנה?"

פירושי מילים:

ילין-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

סיגים-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

סבאך-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מהול-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

סוררים-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

שלמונים-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

בדיליך-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

בר-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

כתב אישום גלוי למנהיגות ירושלים-

קראי ישעיהו א/ כא-כג והכיני את כתב האישום:

|  |  |
| --- | --- |
| **הפשע** | **הביטוי המתאר את הפשע** |
| חוסר נאמנות |  |
| גניבה |  |
| קיפוח חלשים בחברה |  |
| חוסר הגינות במסחר |  |
| זיוף |  |
| שפיכות דמים |  |
| רדיפת בצע |  |

פסוקים כ"ב- כ"ג:

לתופעה הזו קוראים:

"כספך היה לסיגים, סבאך מהול במים: שריך סוררים וחברי גנבים

כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם"

מה **הקשר** בין פסוקים כא- כג ל כד-כו?

 הקשר הוא:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מה **המבנה**?

**לכל הדתיים באשר הם,**

**ובמיוחד לאלה שאכפת להם:**

אני יודע שכבר מזמן בטלה הנבואה, ושזה לא כל כך מקובל שאלוקים פונה אל בני האדם בכתב. אבל פשוט המצב מחייב.

רציתי להבהיר כמה דברים:

1. אין לי כוח לשמוע אתכם מתפללים שלוש פעמים ביום.
2. שמירת השבת שלכם- מעצבנת אותי.
3. אורך השרוולים, החצאית, המחשוף וכו' - ממש לא מענינים אותי.
4. אני ממש לא סובל את כל ההמצאה הזו של חסלט.

בכבוד רב,

## ריבונו של עולם

(י) שמעו דבר ה’ קציני **סדם** האזינו תורת אלהינו עם **עמרה**:

(יא) למה לי רב זבחיכם יאמר ה’

שבעתי עלות אילים וחלב מריאים

ודם פרים וכבשים ועתודים - לא חפצתי:

(יב) כי תבאו לראות פני - מי בקש זאת מידכם רמס חצרי:

(יג) לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת - תועבה היא לי

חדש ושבת קרא מקרא- לא אוכל **און** ועצרה:

(יד) חדשיכם ומועדיכם - שנאה נפשי , היו עלי לטרח , נלאיתי נשא:

(טו) ובפרשכם כפיכם - אעלים עיני מכם

גם כי תרבו תפלה - אינני שמע

**ידיכם דמים מלאו:**