|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **פסוק** | **הנחיה** | **מעשה** | **הבדל** | **תגובת אלוהים** |
| טז **זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה': 'לִקְטוּ מִמֶּנּוּ אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ, עֹמֶר לַגֻּלְגֹּלֶת מִסְפַּר נַפְשֹׁתֵיכֶם. אִישׁ לַאֲשֶׁר בְּאָהֳלוֹ תִּקָּחוּ'.** יז **וַיַּעֲשׂוּ כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וַיִּלְקְטוּ הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט.** יח**וַיָּמֹדּוּ בָעֹמֶר, וְלֹא הֶעְדִּיף הַמַּרְבֶּה, וְהַמַּמְעִיט לֹא הֶחְסִיר, אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ לָקָטוּ**  |  |  |  |  |
| **יט וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם: 'אִישׁ אַל יוֹתֵר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר'.** כ **וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה, וַיּוֹתִרוּ אֲנָשִׁים מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר, וַיָּרֻם תּוֹלָעִים וַיִּבְאַשׁ** |  |  |  |  |
| כג**וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם: 'הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר ה', שַׁבָּתוֹן שַׁבַּת קֹדֶשׁ לַה' מָחָר. אֵת אֲשֶׁר תֹּאפוּ אֵפוּ, וְאֵת אֲשֶׁר תְּבַשְּׁלוּ בַּשֵּׁלוּ, וְאֵת כָּל הָעֹדֵף הַנִּיחוּ לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד הַבֹּקֶר'.**כד **וַיַּנִּיחוּ אֹתוֹ עַד הַבֹּקֶר כַּאֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה וְלֹא הִבְאִישׁ, וְרִמָּה לֹא הָיְתָה בּוֹ** כז**וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יָצְאוּ מִן הָעָם לִלְקֹט וְלֹא מָצָאוּ** |  |  |  |  |

להלן הטבלה מלאה לשימוש המורה:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **פסוק** | **הנחיה** | **מעשה** | **הבדל** | **תגובת אלוהים** |
| טז **זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה': 'לִקְטוּ מִמֶּנּוּ אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ, עֹמֶר לַגֻּלְגֹּלֶת מִסְפַּר נַפְשֹׁתֵיכֶם. אִישׁ לַאֲשֶׁר בְּאָהֳלוֹ תִּקָּחוּ'.** יז **וַיַּעֲשׂוּ כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וַיִּלְקְטוּ הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט.** יח**וַיָּמֹדּוּ בָעֹמֶר, וְלֹא הֶעְדִּיף הַמַּרְבֶּה, וְהַמַּמְעִיט לֹא הֶחְסִיר, אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ לָקָטוּ**  | תאספו כמות שווה, עומר לכל אדם. | בני ישראל אספו 'המרבה' – אלה שמיהרו ואספו הרבה, 'והממעיט' - אלה שהיו איטיים ואספו מעט. | אלוהים ציווה על כמות אחידה, והעם אסף כמויות שונות. | כל אחד קיבל כמות שווה, לא לפי הכמות שאסף. |
| **יט וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם: 'אִישׁ אַל יוֹתֵר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר'.** כ **וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה, וַיּוֹתִרוּ אֲנָשִׁים מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר, וַיָּרֻם תּוֹלָעִים וַיִּבְאַשׁ** | לא לאגור מן. | העם אגר את המן ושמר לבוקר. | משה מבקש לא לאגור את המן עד מחר. כמה אנשים אוגרים.  | המן מבאיש. |
| כג**וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם: 'הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר ה', שַׁבָּתוֹן שַׁבַּת קֹדֶשׁ לַה' מָחָר. אֵת אֲשֶׁר תֹּאפוּ אֵפוּ, וְאֵת אֲשֶׁר תְּבַשְּׁלוּ בַּשֵּׁלוּ, וְאֵת כָּל הָעֹדֵף הַנִּיחוּ לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד הַבֹּקֶר'.**כד **וַיַּנִּיחוּ אֹתוֹ עַד הַבֹּקֶר כַּאֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה וְלֹא הִבְאִישׁ, וְרִמָּה לֹא הָיְתָה בּוֹ** כז**וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יָצְאוּ מִן הָעָם לִלְקֹט וְלֹא מָצָאוּ** | לאגור מן ליומיים – משישי ועד שבת. בשבת לא ללקט. | העם יצא ללקט בשבת. | משה ציווה לאגור משישי לשבת ולא ללקט בשבת, ואילו העם יצא ללקט בשבת. | לא היה מן ללקט בשבת. |