**דף עבודה: פירוש לפסוקים ט-יא**

|  |
| --- |
| **פסוק ט** – ירושלים מואנשת, היא מבשרת על הגאולה ונדרשת לעלות על הר גבוה ולהרים את קולה כדי שתישמע בשורת הגאולה למרחקים – בבבל ובארץ.  **פסוק י** – זרוע מכה ומענישה את האויבים: אלוהים הפעיל את כוחו נגד אויבי ישראל. הוא ייתן שכר לעמו על הסבל שעברו בגלות.  **פסוק יא** – זרוע מחבקת ודואגת לעם: אלוהים מדומה לרועה רחמן שאוסף בזרועו את הקטנים שבעדר ומנהיג אותם. באותו האופן הוא ידאג לעם וינהיג אותו. |