|  |
| --- |
| **דף עבודה: דברי השוטרים**  ה**וְדִבְּרוּ הַשֹּׁטְרִים אֶל הָעָם לֵאמֹר:**  **'מִי הָאִישׁ אֲשֶׁר בָּנָה בַיִת חָדָשׁ וְלֹא חֲנָכוֹ, יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ פֶּן יָמוּת בַּמִּלְחָמָה, וְאִישׁ אַחֵר יַחְנְכֶנּוּ.** ו **וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע כֶּרֶם וְלֹא חִלְּלוֹ, יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ, פֶּן יָמוּת בַּמִּלְחָמָה, וְאִישׁ אַחֵר יְחַלְּלֶנּוּ.**  ז **וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר אֵרַשׂ אִשָּׁה וְלֹא לְקָחָהּ, יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ, פֶּן יָמוּת בַּמִּלְחָמָה, וְאִישׁ אַחֵר יִקָּחֶנָּה'.**  ח**וְיָסְפוּ הַשֹּׁטְרִים לְדַבֵּר אֶל הָעָם וְאָמְרוּ: 'מִי הָאִישׁ הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב, יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ וְלֹא יִמַּס אֶת לְבַב אֶחָיו כִּלְבָבוֹ'.** |

להלן דף העבודה: דברי השוטרים מסומן לשימוש המורה:

|  |
| --- |
| ה**וְדִבְּרוּ הַשֹּׁטְרִים אֶל הָעָם לֵאמֹר:**  **'מִי הָאִישׁ אֲשֶׁר בָּנָה בַיִת חָדָשׁ וְלֹא חֲנָכוֹ, יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ פֶּן יָמוּת בַּמִּלְחָמָה, וְאִישׁ אַחֵר יַחְנְכֶנּוּ.**  ו **וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע כֶּרֶם וְלֹא חִלְּלוֹ, יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ, פֶּן יָמוּת בַּמִּלְחָמָה, וְאִישׁ אַחֵר יְחַלְּלֶנּוּ.**  ז **וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר אֵרַשׂ אִשָּׁה וְלֹא לְקָחָהּ, יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ, פֶּן יָמוּת בַּמִּלְחָמָה, וְאִישׁ אַחֵר יִקָּחֶנָּה'.**  ח**וְיָסְפוּ הַשֹּׁטְרִים לְדַבֵּר אֶל הָעָם וְאָמְרוּ: 'מִי הָאִישׁ הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב, יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ וְלֹא יִמַּס אֶת לְבַב אֶחָיו כִּלְבָבוֹ'.**  הקבוצות הזוכות לשחרור הן:  אנשים שהחלו בפעולה חשובה בחייהם ולא הספיקו לסיים אותה:   1. אדם שבנה בית ולא הספיק לגור בו. 2. אדם שנטע כרם ולא הספיק לחלל אותו. (לחלל = בשלוש השנים הראשונות לנטיעת העץ פירותיו נחשבים 'עורלה' ואסורים לאכילה. בשנה הרביעית פירותיו הם קודש, ורק החל מהשנה החמישית הפירות נחשבים לחול, ומותר לאכול אותם. כלומר, מדובר באדם שלא הספיק לאכול מפירותיו בשנה החמישית). 3. אדם שהתארס ועוד לא התחתן.   הנימוק לשחרור: **"פֶּן יָמוּת בַּמִּלְחָמָה, וְאִישׁ אַחֵר יַחְנְכֶנּוּ / יְחַלְּלֶנּו / יִקָּחֶנָּה".**   1. האיש הירא ורך הלבב. |