בס"ד

דן רבי י'1 הישיבה לאמנויות ולמדעים "בר אילן"

בס"ד

דן רבי י'1

**במדבר פרק ט'**

הפרק פותח בציווי עשיית קורבן פסח בשנה הראשונה במדבר-הפסח הראשון.

התאריך המובא כאן – **החודש הראשון** של השנה השניה, מוקדם לתאריך המובא בתחילת הספר – אחד **לחודש השני** של השנה השניה. מדוע הקדימה התורה את ציווי המפקד בתחילת הספר, לציווי הפסח בפרק ט'?

תשובת רש"י:

מדובר בחריגה מהסדר הכרונולוגי  לפי הכלל שאומר "אין מוקדם ומאוחר בתורה".

אבל יש הסבר – הספר בכוונה לא נפתח בפסח כדי לא להרבות בגנותם של ישראל ולכן הקדימה התורה את המפקד לתיאור הכרונולוגי של האירועים. (בתוך כך מלמד אותנו רש"י את הערך החשוב של הבאת שבחן של ישראל).

אנשים שהיו פטורים מהפסח עקב טומאה/בדרך רחוקה, ביקשו ממשה להשתתף גם במצוות קרבן הפסח. בקשה זו מלמדת על האווירה המרוממת ששרתה בישראל ערב, ומלמדת על שבחם שלישראל שרצו בקיום המצוות, ולא שמחו בפטור שהיה להם מן המצווה.  
בזכות בקשתם התחדשה לישראל מצוות פסח שני.

רש"י: "למה נגרע":

דרגת נבואתו של משה, שיכול לפנות אל הקב"ה **תמיד.**

**לומדים מהמילים "עמדו ואשמעה"**

**למה פרשה זו לא נאמרה ע"**י משה? מפני שמגלגלים זכות ע"י זכאי(האנשים שביקשו את הקורבן).

אנו לומדים מן הפסוקים כי דיני פסח שני אינם זהים לדיני פסח ראשון. רק שעת ההקרבה, ואופן אכילת הקורבן זהים. אין איסור חמץ בפסח שני.

**מדוע** **דווקא בפסח** **יש 'הזדמנות שניה'?**

פסח וברית מילה הן שתי מצוות ה'עשה' היחידות שיש עליהן חיוב כרת אם לא קיימו אותם. בפסוקים אך בניגוד לברית מילה אותה ניתן לתקן בכל רגע – פסח קשור לתאריך וביטולו לא ניתן לתיקון-"עבר זמנו בטל קורבנו". לכן ביקשו אותם האנשים אשר לא הורשו לקיים את הפסח במועדו, לקבל הזדמנות שניה לקיום המצווה.

**במדבר פרקים ט'-י'**

**מסע בנ"י**

בפרקים אלו מתואר מסע בנ"י והכתוב מדגיש כל הזמן שהחנייה על פי ה'-לומדים מ"על פי ה' יסעו" ו "על פי ה' יחנו".

חוזרים שלוש פעמים להדגיש את הנכונות של עם ישראל וקבלתו את ההנהגה האלוקית הבאה לידי ביטוי באמצעות הענן.

פסוק כ"ג הוא סיכום.

מה בא הפירוט בפסוקים שלפנינו על האפשרויות השונות לחניה?

תשובת הספורנו:ההליכה הזו **על פי ה'**  מלמדת זכות על ישראל שככה יצאו לדרך מהר סיני, והמסע היה כולו על פי ה' : גם החניה וגם היציאה לדרך נקבעו על פי הענן ולא על פי רצונם של ישראל - ההליכה על פי ה' באופן מוחלט.

כדברי ירמיהו:

ב) הָלֹךְ וְקָרָאתָ בְאָזְנֵי יְרוּשָׁלִַם לֵאמֹר כֹּה אָמַר ה' זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה

תפקיד החצוצרות:

רש"י: למסע את המחנות (חוץ ממשה וה')

ישנן 2 דרכים לתקוע: תקיעה ותרועה.

כשמקהילים את העם או את הנשיאים– תוקעים .

לקראת יציאה למסע– מריעים.

השימוש העתידי:

1. כל צרה(רמב"ם מדייק מהמילים:"הצר הצורר אתכם").

2. ימי שמחה-חזרה מגלות או נצחון אויב(פורים וחנוכה).

3. מועדים- כדי שישמעו שמקריבים קורבנות.

הפנייה ליתרו:

**מדוע משה מפציר ביתרו לא לעזוב את מחנה ישראל?**

 רש"י:משה מבקש מיתרו שלא ילך כדי שלא יגידו עליו שהוא בא לקבל נחלה כי הוא חשב שגר מקבל ואחרי שגילה שלא ,הלך.

**וְהָיָה הַטּוֹב הַהוּא, אֲשֶׁר יֵיטִיב ה' עִמָּנוּ וְהֵטַבְנוּ לָךְ- מהי הטובה?**

רש"י: נתנו לבני יתרו את יריחו.

מסע הארון:

רש"י:"דרך שלושת ימים": מסלול של שלושה ימים הלכו ביום אחד.

פרשת הארון יש בה נונים הפוכים. מדוע?

הגמ' במסכת שבת עונה על הקושיה:

כדי להראות שזה לא המקום שלה.

רבי אומר שזו פרשה בפני עצמה.

**במדבר פרק י"א**

**המתאוננים**

מהי התלונה?

התלונה אינה מפורשת, מה שמפורש הוא רק הכעס האלוקי, העונש, ותפילת משה. לכן עולה השאלה: מהי התלונה, ומדוע היאמכעיסה את ה' כל כך?

רש"י: ממציאים עלילות כדי לא לעבוד את ה'.(רש"י משווה לשמשון-"כי תואנה הוא מבקש").

רש"י "בקצה המחנה": המוקצים לשפלות-ערב רב. עוד פירוש-הקצינים והגדולים.

**מי המתלוננים**?

נשים לב שבנ"י נגררים אחרי האספסוף.

רש"י "מי יאכילנו בשר":האם לא היה להם בשר ? הרי רשום שהערב רב עלה עם צאן?!

תשובה: עלילות...

רש"י: "אשר נאכל במצרים חנם": אם נאמר שנתנו להם דגים,אפילו תבן לא נתנו להם!

תשובה:קיבלו אוכל כלשהו מבלי לקיים מצוות בשביל לקבלו.

**המן**

מדוע מזכירים את המן פה?

בגלל שבנ"י מעלילים עלילות על המן באה התורה ומפריכה את טענותיהם.

**טענת משה**

לפי הספורנו הטענה הזו היא המשך לטענה של ההתגלות בסנה.

במה יסיעו הזקנים למשה?

ספורנו אומר שאחרי שהזקנים יהיו גם נביאים ויהיו בסביבת משה,העם יאמין למשה ויסכים איתו.

משה אומר לה':איך תביא לעם הזה כ"כ הרבה בשר?

**ה' נענה**

לגבי הטענה העצמית-ציווי למנות זקנים

הטענה האישית-"היד ה' תקצר?"

רש"י "ושמתי עליהם"-משה כמו הנר שבמנורה-לוקחים ממנו לאחרים אבל לא נגרע ממנו כלום.

מידה כנגד מידה-העם מאס בה'-הבשר ימאס עליהם!

למה פה התגובה כ"כ חזקה?

**רשב"ם** טוען שהם כפויי טובה-לגבי יציאת מצרים.

**תמיהת משה**

למה משה תוהה? הוא לא יודע שה' כל יכול?

תשובת הספורנו: משה התכוון שאיך זה יפסיק את תלונתם.

**תגובת ה' למשה**

רש"י "היד ה' תקצר":אם לא אתן יגידו שידי קצרה...

**אלדד ומידד**

אלדד ומידד מתנבאים במחנה מתוך ענווה.

יהושוע אומר "כלאם"-

1. בית כלא-התנבאו שמשה מת ויהושוע מכניס אותם לא"י.
2. הטל צרכי ציבור והם כלים מאליהם.

משה אומר ליהושוע שהלוואי שכל העם יהיו נביאים.

הפרשה מסתיימת עם העם שאכל בשר ומת ונקבר בקברות התאווה.

**במדבר פרק ט"ו**

נאמר צמוד לפרשת המרגלים מכיוון שהם הפחידו את העם ואלו מצוות התלויות בא"י.

**הפרשת חלה**

למה כתוב בבואכם?

רש"י: כדי ללמד שחלה מקיימים מרגע שנכנסים לא"י ולא כמו שאר המצוות שלאחר ירושה וישיבה.

**כמות העיסה**

רש"י: עיסה של בצק (העשוי מקמח ומים)  בכמות שאכל אדם ביום במדבר "עומר לגולגלת".

**כמות  הקמח בעיסה המחייבת בהפרשת חלה**: ם עיסה מקמח בכמות של עומר יש להפריש חלק מהעיסה ולתת לכוהן. לפי חז"ל העומר שיעורו, 43.2 ביצים. לפי החזון איש עיסה **מקמח** בכמות של 2.250 ק"ג מחייבת הפרשה בברכה, וממעל 1.200 ק"ג מחייבת הפרשת חלה ללא ברכה. לפי רא"ח נאה כבר מכמות של 1.650 ק"ג של **קמח** יש להפריש בברכה.  
  
 **ב. כמות החלה שמפרישים**: מדין תורה: אין שיעור, מפרישים כמה שרוצים, כמו שבתרומה גדולה אין שיעור ("כתרומת גורן כן תרימו אותה"- כ'). חז"ל נתנו לכך שיעור: **בעל הבית**, המכין עיסה לעצמו - ייתן 1/24 מהעיסה.   
**נחתום** (אופה), המכין עיסה כדי למכור - ייתן 1/48 מהעיסה.

**ג. ועובר לעשיתה:**

הברכה הנהוגה: :... אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו, וְצִיוָּנוּ לְהַפְרִישׁ חַלָּה מן העיסה (לדעת האשכנזים)

... אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו, וְצִיוָּנוּ לְהַפְרִישׁ חַלָּה תְרוּמָה (לדעת הספרדים)  
  
מפרישים חתיכה קטנה מן הבצק, אוחזים אותה ואומרים: **"הרי זו חלה".**  
את החלה המופרשת ניתן לשרוף בתנור או לעטפה בשתי עטיפות ולהשליכה לפח.

**ציצית**

בנ"י נצטוו לשים ציצית (פתילים) עלכנפי (קצות) בגדיהם ולהוסיף פתיל תכלת - זיהוי שתי ההלכות בכתוב.

מטרה:זכירת המצוות.

בגמ':ציצית עם פתיל תכלת: תכלת מזכיר ים-רקיע-כסא הכבוד.

רש"י "ולא תתורו": אם העין רואה,הלב חומד ואז הגוף רץ לעבירות.

**במדבר פרק י"ז**

בפתיחה של הפרק אלעזר מצווה לקחת את המחתות ולעשות מהם ריקוע למזבח.

אברבאנל מקשה 2 קושיות:

1. למה מצווה ה' כך?
2. למה כתוב "כי קדשו?

תשובה:

א.כדישבנ"י יזכרו את מעשה קורח ועדתו.

ב.כי יאמר הכתוב 'כי הקריבום לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל', כלומר אני הקדשתיאותם מעת שהקריבו אותם לפני.

תלונת העם:

רמב"ן: העם מאשים את משה שנתן את עצת מבחן המחתות ובכך גרם להריגת קרח ועדתו(היה יכול לתת עצה אחרת).

אהרון מציל את העם:

מדוע דווקא קטורת?

רשב"ם: רק מי שראוי לשמש בכהונה יכול להשתמש בקטורת, ולכן מבחן המחתות היה מבחן ראוי שבחן מי ראוי לשמש בכהונה.

במדבר פרק י"ט

**המושגים טומאה וטהרה**: טוּמאה נוצרת בדרך כלל על ידי מגע של אדם וכלים עם אחד מהטמאים. ההשלכה המרכזית של מצב הטומאה היא, שהטומאה מונעת מהאדם מלהגיע למקדש או לאכול קדשים (קרבנות, תרומה). טהרה - היא מצב הפוך, שמאפשר לאדם להגיע למקדש ולאכול קדשים.

**מיקומה של הפרשה- כתיבת הפרשה במרכזו של חומש במדבר**

**1. הפרשה קשורה לפרקים הקודמים:**

יש קשר בין מצווה זו לקובץ המצוות בסוף פרשת קרח (פרק יח), שנועדו לחזק את ה'שמירה על המשכן'. מצוות פרה אדומה עוסקת בשמירה על טהרת המשכן, שגם היא חלק מהשמירה על המשכן.

**2. הפרשה קשורה לפרשיות הבאות**:

א. בפרק הבא, פרק כ, מסופר על מותם של מרים ואהרן, והפרשה שלנו מדברת על טומאת המת.   
ב. הפרשה ממוקמת כאן כדי להקדים את סיפור הכיבושים הגדולים של ישראל שיסופרו לנו בפרק כא, ולאחר מכן בפרק לא. במלחמות הללו יטמאו הרבה אנשים למת, כפי שהיה במלחמת מדין, ועל כן שובצה כאן פרשה זו

**3. משמעות מקום הפרשה מבחינת ציר הזמן של הספר:**

בראש הפרק הבא, פרק כ, מגיעים בני ישראל לקדש שבמדבר צין בחודש הראשון, שעל פי חז"ל הוא החודש הראשון של השנה הארבעים. מרד קרח בפרקים טז-יז וקובץ הדינים בפרק יח התרחשו על פי שיטת רמב"ן. בשנה השנייה אנחנו נמצאים אם כן, במקום ייחודי בתורה בין השנה השנייה לבין השנה הארבעים של נדודי ישראל במדבר. דור שלם של יוצאי מצרים, ידעו שבגזירה שנגזרה לאחר חטא המרגלים, הם לא יזכו להגיע לארץ ישראל וימותו במדבר. זו מציאות קשה שבה אנשים מחכים למותם במדבר במשך עשרות שנים. פרשת פרה אדומה, המלמדת כיצד מטהרים מטומאת המוות וחוזרים לטהרת החיים, מרוממת את המציאות הזאת ונוטעת תקווה שניתן להתרומם מטומאת המוות.

|  |
| --- |
| **מטהרת טמאים ומטמאת טהורים:** |
| עניין זה של היטמאות העוסק בטהרה עם אפר הפרה הוא אחת מנסתרות הבנתנו במצווה זו– מצד אחד היא  מטהרת את האדם מהטומאה החמורה ביותר, טומאת המת,  ומצד שני השותפים לטהרה שהיו טהורים לפני כן נטמאים בעטיה,  לדוגמה:  1. השורף את הפרה -וְהַשֹּׂרֵף אֹתָהּ יְכַבֵּס בְּגָדָיו בַּמַּיִם וְרָחַץ בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב (פסוק ח)  2. האוסף את אפר הפרה - וְכִבֶּס הָאֹסֵף אֶת אֵפֶר הַפָּרָה אֶת בְּגָדָיו וְטָמֵא עַד הָעָרֶב (פסוק י)  3. מי שנושא את מי החטאת "מי הנידה"=מי אפר הפרה -      וּמַזֵּה מֵי הַנִּדָּה יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְהַנֹּגֵעַ בְּמֵי הַנִּדָּה  יִטְמָא עַד הָעָרֶב.  חוקה-משהו לא ברור  שלמה המלך אמר שהוא לא מבין את המצווה הזו. |

**במדבר פרק כ'**

הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה.

**רש"י:** "כל העדה": **ע**דה השלמה, שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים.

אבן עזרא: "בחדש הראשון" :**בשנת הארבעים, והנה אין בתורה כלל שום מעשה או נבואה רק בשנה הראשונה ובשנת הארבעים.**

**רשב"ם:** פרק כ' מתאר את אירועי המחצית הראשונה של שנת הארבעים לצאת ישראל ממצרים  מ- א' ניסן -מות מרים ועד א' אב -מות אהרן.

**למה נסמכה פרשת מרים לפרשת מי מריבה?**

**רש"י:** כל זמן שמרים חייה היה באר מים לעם. שמתה מרים, נעלמה הבאר.

**למה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה?**

ללמדך שכמו שקורבנות מכפרים אף מיתת צדיקים מכפרת.

**חטא מי מריבה:**

ויבא משה ואהרן מפני הקהל - כדמות בורחים.

ויפלו על פניהם - להתפלל. וי"א, לדרוש את השם בנבואה.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

החטא:

רש"י:  
א. החטא הוא שהכו ולא דיברו

ב. חומרת החטא היא שמנעו מבנ"י ללמוד לקח.

הבקשה מאדום:

עם ישראל מגיע אל איזור מיושב, ועובר לראשונה בסביבות עמים אחרים. העם הראשון איתו הם נפגשים הם האדומים, צאצאי עשיו, אחיו של יעקב אבינו.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

מות אהרון:

**רש"י**

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

מותו של אהרון הוא חלק משלבי סיום הנהגתם של מרים אהרן ומשה ומדגים גם את ההבדלים ביניהם, ההמשכיות, יחסם של ישראל.

**במדבר פרק כ"א**

**המלחמה במלך ערד**

**רש"י** מסביר את סמיכות הפרשיות כאן : (א) וישמע הכנעני - שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכו'.

בפרק כ"אנוכל לעמוד על מאפייניו של הדור החדש וסגולותיו, אשר מכשירות אותו להיכנס לארץ. נראה להלן מה ניתן ללמוד מסיפור המלחמה אודות הדור הזה

בני ישראל נודרים נדר בו הם מבטיחים להחרים את כל הערים לה' מבלי לקחת לעצמם את השלל.

יש להדגיש שהיוזמה של בני ישראל להקדיש את השלל לה' היא מעשה יוצא דופן, שאיננה מאפיינת את היוצאים לקרב, ומעידה על הדרגה הרוחנית הגבוהה שלהם.

**בנ"י מתלוננים**

הסיבות

סירובם של האדומים לתת רשות לעבור בארצם והם נאלצו להאריך את הדרך. האכזבה מכך שהם כה קרובים לא"י ונאלצים לשוב אחורנית שברה את רוחם והם חששו, שגורלם נחרץ להישאר במדבר לעוד עשרות שנים כמו דור יוצאי מצרים.

**חטא העם**

א. יש כאן לשון הרע על ה' ומשה

ב. כפיות טובה על המן שניתן להם

**"**ונפשנו קצה "- תניא, אמר להם משה לישראל**הנכם כפויי טובה**, שנאמר 'ונפשנו קצה בלחם הקלקל

**הנחשים**

המשמעות: מידה כנגד מידה: כמו שהנחש חטא על הוצאת דיבה ויכיש מוציאי דיבה-נחש טועם טעם אחד בכל המאכלים ובנ"י טועמים מילון טעמים במאכל אחד(המן).

**התיקון**

|  |
| --- |
| הדגש בפסוק הוא על הדיבור הרע שדיברו בני ישראל על ה' ומשה.  . בני ישראל מכירים ומבינים את חטאם שלא כמו בפרשת המעפילים (יד, מ) שאמרו חטאנו ועלו להר בניגוד לדברי משה, כאן הם מבארים את חטאם "כי דיברנו בה' ובך".  בני ישראל מבקשים ממשה להתפלל עליהם ובכך הם מגלים ומחדשים קשר של תפילה ותלות במשה ובה'. |

מהמילים ויתפלל משה למדים שמי שמבקשים ממנו סליחה לא יהיה אכזרי למחול.

שירת הבאר נמצאת לאחר רצף פסוקים המתארים את מסעותיהם של ישראל לאחר סיפור התלונה:

1)מדוע לא כתוב שמשה רבינו שר את השירה?

2)מדוע דווקא עכשיו שרו בני ישראל, והלא כבר 40 שנה יש להם באר?

תשובות:

1. משה לא שר כי השירה הזו היא שירה למשה על שהחזיר את הבאר ולא נכון שהוא ישיר לעצמו.
2. עילת השירה היא לא על נתינת המים מלכתחילה (שאז אכן מתבקש היה שישירו כבר קודםלכן) אלא על החזרת המים, ולכן שרו רק כאן.

כמו בפרק הקודם, בו שולח משה רבנו מלאכים לאדום בבקשה לעבור בארצם ללא מלחמה (במדבר כ, יד), בפרקנו שולחים ישראל בקשה דומה לסיחון מלך האמורי.

ההבדל הוא, שבניגוד לכך שבפרק הקודם הם נלחמו באדום, כיון שהדבר נאסר עליהם, כאן הם יוצאים למלחמה וכובשים את כל מלכות סיחון מנחל ארנון שבדרום ועד נחל יבוק שבצפון, המסמן את הגבול בין מלכות סיחון למלכות עמון.

שאלה עולה לאור הכתוב בחומש דברים פרק ב, בו מתפרשים שלושת האיסורים: איסור להילחם עם אדום, איסור להילחם בעמון ואיסור להילחם במואב. בעקבות האיסורים הללו נאסר לבני ישרא ל להילחם כאמור במואבים – הכתוב בפרקנו "וְהוּא נִלְחַם בְּמֶלֶךְ מוֹאָב הָרִאשׁוֹן וַיִּקַּח אֶת כָּל אַרְצוֹ מִיָּדוֹ עַד אַרְנֹן" (פסוק כו) מסביר, שאמנם בני ישראל כבשו חלקים ממלכות מואב, והם נכבשו מואב, והם נכבשו במהלך הזמן בידי האמוריים. ברגע שסיחון כבש מהמואבים את החלקים הללו, הם הופקעו מידי המואבים והותר לישראל לכבשם.

**כיבוש יעזר בעזרת מרגלים**

|  |
| --- |
| **וישלח משה לרגל את יעזר** - המרגלים לכדוה. אמרו לא נעשה כראשונים [כמו המרגלים של פרשת שלח], בטוחים אנו בכוח תפלתו של משה להילחם: |
|  |

מסע הכיבושים עורר את עוג מלך הבשן לצאת להילחם בישראל:

מדוע חשש משה רבנו דווקא במלחמה הזו?

רא"ש: "אל תירא אותו" שלא עמד גבו רק שהממנו שנא' "כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים". וא"ל הקב"ה אל תירא אותו אתה בידך תהרגנו:

**במדבר פרק כ"ה**

מזנות לעבודה זרה:

"ויחל העם לזנות". תחילת עניינם לא היה לעבוד ע"ז כלל אבל היה לזנות בלבד. אמנם קרה להם כמו שהעידה התורה כשאסרה להתחתן באומות כאמרו "וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו וכו' וזנו בנותיו וכו' והזנו את בניך אחרי אלהיהן " (שמות לד, טו-טז):

"ויאכל העם וישת חוו לאלהיהן". שכך דרכו של יצר הרע לצאת מרעה אל רעה כמו שהעידו רבותינו ז"ל.

דברי הספורנו מבוססים על האזהרה בספר שמות לד:

**טו**פֶּן תִּכְרֹת בְּרִית לְיוֹשֵׁב הָאָרֶץ וְזָנוּ אַחֲרֵי אֱלֹהֵיהֶם וְזָבְחוּ לֵאלֹהֵיהֶם **וְקָרָא לְךָ וְאָכַלְתָּ מִזִּבְחוֹ**:

**טז  וְלָקַחְתָּ מִבְּנֹתָיו לְבָנֶיךָ וְזָנוּ בְנֹתָיו אַחֲרֵי אֱלֹהֵיהֶן וְהִזְנוּ אֶת בָּנֶיךָ אַחֲרֵי אֱלֹהֵיהֶן:**:

|  |
| --- |
| * לפי ר' יודן לראשי העם היה חלק בחטא כיון שהם לא מלאו את תפקידם כמנהיגי העם |
| **רש"י [ד]:**  קח את כל ראשי העם - לשפוט את העובדים לפעור:  והוקע אותם - את העובדים:  והוקע - היא תליה. |
| * לפי רש"י ראשי העם אינם נענשים, אלא**,** הם אלו ששופטים את החוטאים, שנענשים בתלייה. |

פסוק ו מעורר שאלות רבות:

מיהו האיש? מה הוא עושה? מדוע הוא עושה את זה לעיני ישראל ולעיני עדת ישראל? מי בכו ומדוע?

על זהותם של המעורבים במעשה נעמוד רק בסוף הפרק (פסוקים יד-טו). כאן בחרה התורה להביא את המקרה בלי הפירוט. ננסה להבין מתוך התיאור את משמעתו של המעשה:

לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל

וירא פנחס ויקם מתוך העדה

רש"י [ו]:

רש"י [ו]:

(ו) והנה איש מבני ישראל בא - נתקבצו שבטו של שמעון אצל זמרי שהיה נשיא שלהם, אמרו לו אנו נדונין במיתה ואתה יושב וכו', [כדאיתא באלו הן הנשרפין (סנהדרין דף פב א)]

לעיני משה - אמרו לו : משה, זו אסורה או מותרת, אם תאמר אסורה, בת יתרו מי התירה לך?

והמה בוכים - נתעלמה ממנו הלכה 'כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו'. געו כלם בבכיה.

בעגל עמד משה כנגש ששים רבוא, שנאמר (שמות לב כ) ויטחן עד אשר דק וגו' וכאן רפו ידיו? אלא כדי שיבא פינחס ויטול את הראוי לו:

[1] מדוע משה אינו יכול להגיב למעשה זמרי (מה שיסביר מדוע נדרשה התערבות של פנחס)

[2] לשם מה נתעלמה ממנו ההלכה?

מלבי"ם מסביר שפינחס זכה לשני סוגי שכר: ברית שלום וברית כהונה.

המושג **ברית שלום** מתפרש על פי ראב"ע: ה' הבטיח להגן על חייו של פינחס מפני נקמתם של בני שבט שמעון, קרוביו של זמרי,

וכן פינחס זכה מחדש **לברית הכהונה** - כיון שטענו נגדו שמאחר והרג אדם הוא לא יכול לשמש בכהונה

רש"י:

ברית כהונת עולם - שאע"פ שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהרן, לא נתנה אלא לאהרן ולבניו, שנמשחו עמו ולתולדותיהם שיולידו אחר המשחתן, אבל פינחס שנולד קודם לכן ולא נמשח, לא בא לכלל כהונה עד כאן. וכן שנינו בזבחים (בבלי קא ע"ב) 'לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי'.

מדוע מזכירים כאן בפסוקים יד-טו את שמות החוטאים ולא בפסוק ו?

רש"י [טו]:

ושם האשה המכה וגו' - להודיעך שנאתם של מדינים שהפקירו בת מלך לזנות, כדי להחטיא את ישראל:

רמב"ן [יב]:

והזכיר ושם איש ישראל המוכה, ושם האשה המכה - להודיע כי ראוי היה לשכר הגדול הזה, שהרג נשיא בישראל ובת מלך גוים ולא ירא מהם בקנאתו לאלהיו.

**במדבר פרק כ"ו**

|  |
| --- |
| **תוצאות המפקד ומטרותיו** |
|  |
| **המפקד מתקיים לאחר המגפה שפרצה בישראל בעטיו של חטא בעל פעור, שבה מתו 24,000 איש מישראל: "וַיִּהְיוּ הַמֵּתִים בַּמַּגֵּפָה אַרְבָּעָה וְעֶשְׂרִים אָלֶף" (במדבר כה, ט). כפי שלמדנו לאחר כיבושי עבר הירדן התמקמו בני ישראל בערבות מואב, עד הכניסה לארץ (**[**לציר הזמן של התורה**](http://lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=64590)**).** |
| **מטרת המפקד** |
| **לפי הפשט המפקד קשור למגפה ואמנם רש"י קשר בפירושו הראשון בין הדברים.** |
| **רש"י:**  משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידע מנין הנותרות. |
| **דבר אחר** כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסר לו במנין, עכשיו שקרב למות ולהחזיר צאנו, מחזירם במנין. |
| * בפירוש הראשון רש"י קשר את המפקד למגפה (בפרק הקודם) * בפירוש השני רש"י קשר בין מותו המתקרב של משה (כתוצאה ממי מריבה ושהוא יתבשר עליו בפרק הבא)     פרשנים אחרים הסבירו את ההקשר למפקד    א. המשימה הקרבה –כיבוש הארץ (אברבנאל) מבוסס ע המילים ל "כָּל יֹצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל" (פסוק ב),  ב חלוקת הארץ העתידית לשבטים (חזקוני). מבוסס ע המילים ל "לָאֵלֶּה תֵּחָלֵק הָאָרֶץ בְּנַחֲלָה" (פסוק נג).. |
| **האברבנאל:**  כדי להכין אותם להיכנס לארץ ולכבשה **כדרך המלכים שימנו חייליהם לבוא למלחמה**.  **חזקוני:**  לאלה לחמשים ושבע משפחות המנויין כאן **תחלק הארץ בנחלה** במספר שמות חמשים ושבעה חלקים כנגד חמשים ושבע ראשי משפחות. |
| **בספר במדבר היו שני מפקדים האחד בשנה השניה (פרק א) והשני בפרקנו (פרק כו)** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **השנה השנייה - פרק א** | **השנה הארבעים–פרק כו** | | **מטרתהמפקד** | א. **מתוך חיבתן של ישראל**  רש"י :  מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים. כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן. | א. **"וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה" (א)**  רש"י:  משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידע מנין הנותרות.  דבר אחר כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסר לו במנין, עכשיו שקרב למותו להחזיר צאנו, מחזירם במנין. | | **תאריך** | בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם | בשנה הארבעים | | **מקום** | בְּמִדְבַּר סִינַי | בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרֵחוֹ | | **הפוקדים** | משה, אהרון ו12 נשיאי העדה | משה ואלעזר | | **הנפקדים** | מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה (יח) | מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה (ב) | | **השינוי הגדול בין שני המפקדים:** | במדבר פרק כו סד  וּבְאֵלֶּה לֹא הָיָה אִישׁ מִפְּקוּדֵי מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֲשֶׁר פָּקְדוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִדְבַּר סִינָי: | | |
|  |
| **ההבדלים בין המפקדים:**       |  |  |  | | --- | --- | --- | | השבטים: | **שנה 2** | **שנה 40** | | **ראובן** | 46,500 | 43,730 | | **שמעון** | 59,300 | 22,200 | | **גד** | 45,650 | 40,500 | | **יהודה** | 74,600 | 76,500 | | **יששכר** | 54,400 | 64,300 | | **זבולון** | 57,400 | 60,500 | | **אפרים** | 40,500 | 32,500 | | **מנשה** | 32,200 | 52,700 | | **בנימין** | 35,400 | 45,600 | | **דן** | 62,700 | 64,400 | | **אשר** | 41,500 | 53,400 | | **נפתלי** | 53,400 | 45,400 | | **לוי** | 22,300 | 23,000 | | **סה"כ** | 625,850 | 624,730 | |
| **הערה למורה**: ישנן ארבע נקודות שיש להתייחס אליהן בהקשר ההבדל בין המפקדים:  1. סך כל מנין יוצאי הצבא כמעט זהה בשני המניינים – כ 600,000 איש: |
| **במדבר פרק א**  **מו**  וַיִּהְיוּ כָּל הַפְּקֻדִים שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים  **במדבר פרק כו**  **נא**  אֵלֶּה פְּקוּדֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וָאָלֶף שְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁלֹשִׁים |
| 2. כל הפקודים במפקד בפרק כו היו בני הדור החדש, כיון שכל יוצאי מצרים מעל גיל עשרים כבר מתו: |
| **סד**   וּבְאֵלֶּה לֹא הָיָה אִישׁ מִפְּקוּדֵי מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֲשֶׁר פָּקְדוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִדְבַּר סִינָי:  **סה**   כִּי אָמַר ה' לָהֶם מוֹת יָמֻתוּ בַּמִּדְבָּר וְלֹא נוֹתַר מֵהֶם אִישׁ כִּי אִם כָּלֵב בֶּן יְפֻנֶּה וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן |
| **3. שבט שמעון** קטן מאד מהמפקד הראשון למפקד השני (מ - 59,300 איש ל-22,200 איש) ופרשנים קושרים זאת לחלקו של השבט בחטא בעל פעור והמגפה שפרצה בעקבותיו: |

בס''ד

**פרקים כ"ח-כ"ט**

**מיקומה של הפרשה**

רמב"ן- התורה מלמדת אותנו על פרשת הקרבנות דווקא כאן, כי בחלק זה של הספר בנ"י כבר על סף הכניסה לארץ, וכשייכנסו לארץ יהיו חייבים בקרבנות הללו. במדבר לא היו מחויבים להקריבם.

כאן בא לידי אחד הרעיונות המרכזיים של החומש שציינו בהקדמה – התורה כתורת חיים, בנ"י למדים על המצוות בשעה המתאימה ביותר לכך.

הקשר בין רשימת הקרבנות הללו לבין התפילה:

הקרבנות בפרשתנו היו הקרבנות הקבועים בביהמ"ק ובטאו את עבודת ה' הקבועה - בכל יום הקריבו במקדש כבש אחד בבוקר ("תמיד של שחר") וכבש אחד בין הערביים ("תמיד של בין הערביים"). בר"ח, וי"ט, הוסיפו על קרבן התמיד קרבן נוסף וזהו המקור לשמו – "קרבן מוסף".

חז"ל קשרו בין עבודת ה' הקבועה במקדש – קרבנות התמידים וקרבנות המוספים לבין התפילה שלנו:

התשובה מופיעה במסכת ברכות דף כו עמוד ב:

רבי יהושע בן לוי אמר: תפלות כנגד תמידין תקנום [רש"י: אנשי הכנסת הגדולה].

לכן נקבע זמן תפילת העמידה בכל יום בבוקר ובמנחה על פי זמן הקרבת התמידים. זו הסיבה שבימי שבת, ראש חודש, ומועד אנו מוסיפים תפילה נוספת, תפילת מוסף, ובה אנו אומרים את הקטע ברשימה שנוגע לאותו יום.

הרשימה של הקרבנות הקבועים הללו בנויה על פי תדירותם - מן התדיר ביותר לתדיר פחות – כל יום, שבת, ראשי חודשים, מועדים החלים פעם בשנה.

סדר המועדים הוא על פי סדר השנה בתנ"ך: ממועדי חודש ניסן, הוא החודש הראשון, עד למועדי חודש תשרי (בפרק כט), הוא החודש השביעי. סדר השנה בימי התנ"ך נקבע בציווי הראשון שנצטוו ישראל בידי ה'