**בס"ד טז תשרי תש"פ 15.10.2019**

**פרשת האזינו-סלחתי כדברך**

**קשרים בין פרשת האזינו**

**חטא העגל שמות לב " וַיִּנָּחֶם, יְהוָה, עַל-הָרָעָה, אֲשֶׁר דִּבֶּר לַעֲשׂוֹת לְעַמּוֹ**".

**חטא המרגלים במדבר יד " וַיֹּאמֶר יְהוָה סָלַחְתִּי כִּדְבָרֶךָ**.

ראובן זילברמן

[reuven49@walla.co.il](mailto:reuven49@walla.co.il)

אני חוזר שוב על דברי.מאמר זה נכתב על דעתי.ללא עזרה משום מקור.

כאשר קוראים את שירת האזינו ונכנסים לעומקה מגלים עד כמה היא עמוקה.

בפרשה זו נפרשת השירה אותה כתב משה,שירת אלוקים אשר הכתיב אלוקים למשה. שמטרתה להוות אזכור בעתיד כאשר יפנו העם עורף לתורת האל. השירה, הכתובה בשפה פיוטית וגבוהה, משבחת את הנהגת ה' ואת בחירתו בעם ישראל.

-לפני השירה ולאחריה ישנן מספר מילות מפתח שיש לשים לב אליהן.

**שִׂימָהּ בְּפִיהֶם:  לְמַעַן תִּהְיֶה-לִּי הַשִּׁירָה הַזֹּאת, לְעֵד--בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל...............**

**.......... וְהָיָה כִּי-תִמְצֶאןָ אֹתוֹ רָעוֹת רַבּוֹת, וְצָרוֹת, וְעָנְתָה הַשִּׁירָה הַזֹּאת לְפָנָיו לְעֵד**.................

כִּי לֹא-דָבָר **רֵק** הוּא, מִכֶּם--כִּי-הוּא, חַיֵּיכֶם; וּבַדָּבָר הַזֶּה, תַּאֲרִיכוּ יָמִים עַל-הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר אַתֶּם עֹבְרִים אֶת-הַיַּרְדֵּן שָׁמָּה, לְרִשְׁתָּהּ.

-בראש השנה וביום כיפור חוזר המשפט סלחתי כדבריך.

שאלתי את השאלה מדוע אלוקים עונה למשה "סלחתי כדברך".

כמות הפרושים שכתובה בנושא **"סלחתי כדברך**" היא גדולה. פרושים של חכמים ואין עוררים עליהם.

אבל אם קוראים את שירת האזינו ומחברים מקורות נוספים נקבל תשובה שלפי דעתי היא התשובה ההגיונית.

ישנן שלושה קשרים למסבירים את המשפט "סלחתי כדברך"

להלן הקשרים שנותנים את התשובה.

ישנו פתגם שאומר " "הכל צפוי והרשות נתונה" (אבות ג טו)?!"

כלומר אתם בני האדם תעשו מה שבא לכם יש לכם ברירה חופשית, אבל הכל צפוי לפי מעשיכם.

אלוקים יוצר אותנו עם יכולת תבונה.אנו יכולים להשתמש בחמשת החושים ללא התערבות אלוקית.

בסופו של דבר השם יוביל אותנו לפי רצונו.

יכולת חשיבה נתונה רק לבני האדם.ופה טמון כל רעיון התשובה.

**חטא העגל** שמות לב

**ז** וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה:  לֶךְ-רֵד--כִּי שִׁחֵת עַמְּךָ, אֲשֶׁר הֶעֱלֵיתָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם.  **ח** סָרוּ מַהֵר, מִן-הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר צִוִּיתִם--עָשׂוּ לָהֶם, עֵגֶל מַסֵּכָה; וַיִּשְׁתַּחֲווּ-לוֹ, וַיִּזְבְּחוּ-לוֹ, וַיֹּאמְרוּ, אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֶעֱלוּךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם.  **ט** וַיֹּאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה:  רָאִיתִי אֶת-הָעָם הַזֶּה, וְהִנֵּה עַם-קְשֵׁה-עֹרֶף הוּא.  **י** וְעַתָּה הַנִּיחָה לִּי, וְיִחַר-אַפִּי בָהֶם וַאֲכַלֵּם; וְאֶעֱשֶׂה אוֹתְךָ, לְגוֹי גָּדוֹל.  **יא** וַיְחַל מֹשֶׁה, אֶת-פְּנֵי יְהוָה אֱלֹהָיו; וַיֹּאמֶר, לָמָה יְהוָה יֶחֱרֶה אַפְּךָ בְּעַמֶּךָ, אֲשֶׁר הוֹצֵאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, בְּכֹחַ גָּדוֹל וּבְיָד חֲזָקָה.  **יב** **לָמָּה יֹאמְרוּ מִצְרַיִם לֵאמֹר, בְּרָעָה הוֹצִיאָם לַהֲרֹג אֹתָם בֶּהָרִים, וּלְכַלֹּתָם, מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה; שׁוּב מֵחֲרוֹן אַפֶּךָ, וְהִנָּחֵם עַל-הָרָעָה לְעַמֶּךָ**.  **יג** זְכֹר לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיִשְׂרָאֵל עֲבָדֶיךָ, אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהֶם בָּךְ, וַתְּדַבֵּר אֲלֵהֶם, אַרְבֶּה אֶת-זַרְעֲכֶם כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמָיִם; וְכָל-הָאָרֶץ הַזֹּאת אֲשֶׁר אָמַרְתִּי, אֶתֵּן לְזַרְעֲכֶם, וְנָחֲלוּ, לְעֹלָם.  **יד** **וַיִּנָּחֶם, יְהוָה, עַל-הָרָעָה, אֲשֶׁר דִּבֶּר לַעֲשׂוֹת לְעַמּוֹ**.

**חטא המרגלים** במדבר פרק יד

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה עַד אָנָה יְנַאֲצֻנִי הָעָם הַזֶּה וְעַד אָנָה לֹא יַאֲמִינוּ בִי בְּכֹל הָאֹתוֹת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי בְּקִרְבּוֹ. אַכֶּנּוּ בַדֶּבֶר וְאוֹרִשֶׁנּוּ וְאֶעֱשֶׂה אֹתְךָ לְגוֹי גָּדוֹל וְעָצוּם מִמֶּנּוּ. וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל יְהוָה וְשָׁמְעוּ מִצְרַיִם כִּי הֶעֱלִיתָ בְכֹחֲךָ אֶת הָעָם הַזֶּה מִקִּרְבּוֹ. וְאָמְרוּ אֶל יוֹשֵׁב הָאָרֶץ הַזֹּאת שָׁמְעוּ כִּי אַתָּה יְהוָה בְּקֶרֶב הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר עַיִן בְּעַיִן נִרְאָה אַתָּה יְהוָה וַעֲנָנְךָ עֹמֵד עֲלֵהֶם וּבְעַמֻּד עָנָן אַתָּה הֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם יוֹמָם וּבְעַמּוּד אֵשׁ לָיְלָה**. וְהֵמַתָּה אֶת הָעָם הַזֶּה כְּאִישׁ אֶחָד וְאָמְרוּ הַגּוֹיִם אֲשֶׁר שָׁמְעוּ אֶת שִׁמְעֲךָ לֵאמֹר. מִבִּלְתִּי יְכֹלֶת יְהוָה לְהָבִיא אֶת הָעָם הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לָהֶם וַיִּשְׁחָטֵם בַּמִּדְבָּר.**  וְעַתָּה יִגְדַּל נָא כֹּחַ אֲדֹנָי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר. יְהוָה אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד נֹשֵׂא עָו‍ֹן וָפָשַׁע וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה פֹּקֵד עֲו‍ֹן אָבוֹת עַל בָּנִים עַל שִׁלֵּשִׁים וְעַל רִבֵּעִים. סְלַח נָא לַעֲו‍ֹן הָעָם הַזֶּה כְּגֹדֶל חַסְדֶּךָ וְכַאֲשֶׁר נָשָׂאתָה לָעָם הַזֶּה מִמִּצְרַיִם וְעַד הֵנָּה. **וַיֹּאמֶר יְהוָה סָלַחְתִּי כִּדְבָרֶךָ**. וְאוּלָם חַי אָנִי וְיִמָּלֵא כְבוֹד

בשפה פשוטה בשני המקרים, מסביר משה לאלוקים.אתה נתת לנו תבונה וחשיבה.ובחירה חופשית.

במידה ותשמיד את העם הזה.אני כבן אדם יודע מה יאמרו הגויים או המצרים .

שהוצאת אותנו ממצריים על מנת להשמיד אותנו.

לכן עונה לו אלוקים "סלחתי כדברך".

רעיון הזה נמצא במפורש בשירת האזינו.

להלן המשפט.

"**כו** אָמַרְתִּי, אַפְאֵיהֶם;

אַשְׁבִּיתָה מֵאֱנוֹשׁ, זִכְרָם.  **כז** לוּלֵי, כַּעַס אוֹיֵב אָגוּר--    
פֶּן-יְנַכְּרוּ, צָרֵימוֹ:  **פֶּן-יֹאמְרוּ יָדֵנוּ רָמָה,    
וְלֹא יְהוָה פָּעַל כָּל-זֹאת**.  **כח** כִּי-גוֹי אֹבַד עֵצוֹת, הֵמָּה;    
וְאֵין בָּהֶם, תְּבוּנָה.  "

אלוקים מאמץ את דברי משה ומכניס זאת בשירת האזינו.

אלוקים מדגיש ואומר אני רציתי להשמיד אתכם.

אבל במידה ותושמדו . האויבים יאמרו ויגידו. אנחנו הצלחנו להשמיד את עם ישראל ולא אלוקים

" **יָדֵנוּ רָמָה, וְלֹא יְהוָה פָּעַל כָּל-זֹאת**"

המשפט "סלחתי כדברך" נובעת מתבונת תשובתו של משה לאלוקים.

**סיכום**

אחרי קריאת המאמר נשים דגש על המילה "כדברך"

בשני הארועים חטא העגל וחטא המרגלים נשים לב שבין אלוקים ובין משה נוצר מאין דו שיח.

בשלב ראשון אלוקים אומר למשה משפטי מפתח והסיבות לרצון האלוקים להשמיד את העם.

" כִּי שִׁחֵת עַמְּךָ... עַם-קְשֵׁה-עֹרֶף הוּא.."

" יְנַאֲצֻנִי הָעָם..... לֹא יַאֲמִינוּ בִי בְּכֹל הָאֹתוֹת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי בְּקִרְבּוֹ"

וכאן עונה משה ומסביר בצורה הגיונית מדוע אל לאלוקים להשמיד את העם הזה.

-" **לָמָּה יֹאמְרוּ מִצְרַיִם לֵאמֹר, בְּרָעָה הוֹצִיאָם לַהֲרֹג אֹתָם בֶּהָרִים, וּלְכַלֹּתָם, מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה; שׁוּב מֵחֲרוֹן אַפֶּךָ, וְהִנָּחֵם עַל-הָרָעָה לְעַמֶּךָ**

**-"וְאָמְרוּ הַגּוֹיִם אֲשֶׁר שָׁמְעוּ אֶת שִׁמְעֲךָ לֵאמֹר. מִבִּלְתִּי יְכֹלֶת יְהוָה לְהָבִיא אֶת הָעָם הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לָהֶם וַיִּשְׁחָטֵם בַּמִּדְבָּר**"

הוא מתחנן ומבקש סליחה בשם העם.

באופן רגיל היה צריך להיות כתוב אלוקים היה צריך לענות "סלחתי לעם הזה"

אלוקים עונה למשה "**סלחתי כדברך**".כלומר אלוקים מאשר את דברי משה ההגיוניים.

מאשר את דברי משה.על הרעיון שבמאמר כתוב.