**דף עבודה: מילים ופירושן**

|  |  |
| --- | --- |
| **מילה** | **פירוש** |
| עִיר הַתְּמָרִים | יריחו, מצפון לים המלח |
| בֶּן הַיְמִינִי | בן שבט בנימין |
| אִישׁ אִטֵּר יַד יְמִינוֹ | איש שמאלי - היד החזקה שלו הייתה יד שמאל |
| חֶרֶב וְלָהּ שְׁנֵי פֵיוֹת | חרב שחותכת משני הצדדים, שיש לה להב משני צידיה. |
| גֹּמֶד אָרְכָּהּ | גומד היא מידת אורך -  הכוונה למשהו קצר, קטן |
| וַיַּחְגֹּר | לבש חגורה |
| מִתַּחַת לְמַדָּיו | מתחת למדים, מתחת לבגדים שלו |
| עַל יֶרֶךְ יְמִינוֹ | בצד ימין מעל הירך שלו, שלא כרגיל |
| אִישׁ בָּרִיא מְאֹד | שמן מאוד |
| מִּנְחָה  וַיַּקְרֵב אֶת הַמִּנְחָה | מתנה, מיסים  הגיש את המתנה שהייתה מס ששולם |
| כִּלָּה | סיים |
| דְּבַר סֵתֶר  דְּבַר סֵתֶר לִי אֵלֶיךָ, הַמֶּלֶךְ | סוד  יש לי סוד לספר רק לך, המלך |
| בַּעֲלִיַּת הַמְּקֵרָה | במקום מוגבה וקריר סמוך לגג, שם היה המלך יושב |
| נִּצָּב, לַּהַב  וַיָּבֹא גַם הַנִּצָּב אַחַר הַלַּהַב | ניצב היא ידית הסכין והלהב הוא החלק החד החותך.  נכנס גם הניצב אחרי שנכנס הלהב |
| חֵלֶב | שומן |
| פַּרְשְׁדֹנָה | צואה |
| מֵסִיךְ הוּא אֶת רַגְלָיו | עושה את צרכיו  או מורח בשמן את רגליו |
| וַיָּחִילוּ עַד בּוֹשׁ | חיכו הרבה זמן |
| מַעְבְּרוֹת הַיַּרְדֵּן | מקום המעבר על הירדן שבו המים רדודים |