**נספח – פרשנות של מאיר שלו**

איך אפשר להירדם במצב כזה? מתברר שאפשר. יונה הבין שהסערה התחוללה בגללו, וכמי שכבר ברח פעם [...] אחת, שב ונמלט גם עתה, אבל הפעם מן המציאות אל השינה. [...] על אף ששנתו מעמידה על ייאוש עמוק, אפשר לזהות בה גם יסודות אנוכיים. יכול היה לומר למלחים שבו האשמה. יכול היה לסייע במאמצי ההצלה שלהם, להתפלל למענם, כמו שיתפלל למען עצמו בהמשך, וכמו שיתפללו בקרוב אנשי נינוה. אבל יונה לא עשה דבר, ואדישותו לגורל הזולת מרמזת למה שיקרה אחר-כך. יונה פועל – וליתר דיוק, לא פועל – משיקולים שנוגעים רק לו עצמו. כך נהג עם המלחים בסערה, וכך ינהג בעוד כמה ימים עם אנשי נינוה.

מאיר שלו, 'הנביא הראשון', מתוך: **ראשית: פעמים ראשונות בתנ"ך**, עם עובד, 2009, עמ' 184-183.