**דף למוד לעשרה בטבת**

השבוע ביום חמישי, חל צום עשרה בטבת, צום זה נקבע על הצרות שארעו לאבותינו ביום הזה, בו החלו הבבלים לצור (הקימו מצור) על ירושלים (589 לפני הספירה).

במשך שלש שנים לא יכלו היהודים לצאת או להכנס לירושלים ובתוך ירושלים היה רעב וצמא גדול, ורבים מתו מרעב וממחלות.

אחרי שלש שנים הצליחו הבבלים לפרוץ את חומות ירושלים הרגו את יושביה או לקחו אותם בשבי והחריבו את בית המקדש הראשון.

חכמינו קבעו לנו ארבעה צומות לזכר הצרות הקשורות לחורבן בית המקדש.

1. מי היה העם שצר על ירושלים?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. על איזה בית מקדש מדובר, הראשון או השני?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. כמה זמן עבר בין תחילת המצור לחורבן?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

בספר זכריה פרק ח' נאמר: וַיְהִי דְּבַר-ה' צְבָאוֹת, אֵלַי לֵאמֹר.  כֹּה-אָמַר ה' צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית-יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה, וּלְמֹעֲדִים, טוֹבִים; וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם, אֱהָבו"ּ.

1. כמה צומות מרומזים רמוזים בפסוק?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. השלימו: "צוֹם הָ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ וְצוֹם \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ וְצוֹם \_\_\_\_\_\_\_\_\_ וְצוֹם \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"
3. לפי דברי הנביא, למה עתידים להפוך הימים הללו?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**מדרש**

"דרש רבי עקיבא: הרי הוא אומר: (זכריה ח) " וַיְהִי דְּבַר-ה' צְבָאוֹת, אֵלַי לֵאמֹר.  כֹּה-אָמַר ה' צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית-יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה, וּלְמֹעֲדִים, טוֹבִים; וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם, אֱהָבו"ּ.

* צום הרביעי זה י"ז בתמוז שבו הובקעה העיר. ולמה נקרא שמו רביעי? שהוא רביעי לחדשים.
* צום החמישי זה ט' באב יום שנשרף בו בית המקדש. ולמה נקרא שמו חמישי? שהוא בחודש חמישי.
* צום השביעי זה שלשה בתשרי , יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם.(שהרגו ישמעאל בן נתניה ללמדך שקשה מיתתן של צדיקים לפני המקום כחורבן בה"מ). ולמה נקרא שמו שביעי? שהוא בחודש שביעי.
* צום העשירי זה עשרה בטבת, יום שבו סמך מלך בבל את ידו על ירושלים.

והלא זה ראוי לכתב ראשונה למה נכתב באחרונה? להסדיר חדשים כסדרן. "

1. התורה מונה את החודשים החל מחודש\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. סדר החודשים לפי התורה הוא: השלימו.

ניסן , אייר , \_\_\_\_\_, תמוז, אב, אלול, תשרי, \_\_\_\_\_\_, כסלו, טבת, \_\_\_\_\_\_, אדר.

|  |  |
| --- | --- |
| **הצום הרביעי**  החודש הרביעי הוא חודש: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  באיזה יום בחודש צריך לצום? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  מה קרה באותו יום?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  איזה מספר הוא בסדר המאורעות? \_\_\_\_\_\_? | **הצום החמישי**  החודש החמישי הוא חודש: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  באיזה יום בחודש צריך לצום? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  מה קרה באותו יום?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  איזה מספר הוא בסדר המאורעות? \_\_\_\_\_\_? |
| **הצום השביעי**  החודש השביעי הוא חודש: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  באיזה יום בחודש צריך לצום? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  מה קרה באותו יום?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  איזה מספר הוא בסדר המאורעות? \_\_\_\_\_\_? | **הצום העשירי**  החודש העשירי הוא חודש: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  באיזה יום בחודש צריך לצום? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  מה קרה באותו יום?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  איזה מספר הוא בסדר המאורעות? \_\_\_\_\_\_? |

**יום הקדיש הכללי**

יום עשרה בטבת נקבע עוד בתקופת המקרא כיום צום, המציין את תחילת המצור על ירושלים ואת ראשית התהליך שהביא לחורבן ירושלים ובית המקדש בידי נבוכדנאצר מלך בבל.   
**בימינו קיבל התאריך עשרה בטבת משמעות נוספת, הקשורה לשואה**: בתקופת השואה נרצחו בידי הנאצים ושותפיהם שישה מיליונים מיהודי אירופה, ובהם כמיליון וחצי ילדים. תאריך מותם של רבים מהם אינו ידוע, ועל כן נקבע יו"ד (=10) בטבת, שהוא יום צום ותענית, כיום הקדיש הכללי: יום שבו אומרים תפילת קדיש לזכרם של האנשים, הנשים והילדים שנרצחו בשואה ואשר יום מותם אינו ידוע.

את מי אנו מזכירים בימינו בעשרה בטבת?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**סיפור - תַּפּוּחַ מֵעַל הַגָּדֵר**

שְׁמִי הֶרְמָן רוֹזֶנְבְּלַט. נוֹלַדְתִּי בְּ-1930 בִּכְפָר קָטָן בְּפוֹלִין, הַצָּעִיר מִבֵּין אַרְבָּעָה אַחִים. בְּגִיל תֵּשַׁע הֵחֵל עוֹלָמִי לְהֵחָרֵב. הַנָּאצִים פָּלְשׁוּ לְפוֹלִין בְּ-1939, וּמִשְׁפַּחְתִּי הוּבְלָה אֶל הַגֶּטוֹ.

הַגֶּרְמָנִים שָׁאֲלוּ בֵּן כַּמָּה הָיִיתִי. "שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה", עָנִיתִי, בְּדִיּוּק כְּפִי שֶׁאָחִי אָמַר לִי לְהַגִּיד. הָיִיתִי נַעַר גָּבוֹהַּ בֵּן 12, וְהִצְלַחְתִּי לְהַעֲמִיד פָּנִים שֶׁאֲנִי מְבֻגָּר יוֹתֵר. וְאָכֵן אַחַי וַאֲנִי נִשְׁלַחְנוּ לְמַחֲנֵה עֲבוֹדָה. הָעֲבוֹדָה הָיְתָה מְפָרֶכֶת, בְּמֶשֶׁךְ שָׁעוֹת רַבּוֹת, וּבִתְנָאִים בִּלְתִּי-אֱנוֹשִׁיִּים שֶׁקָּשֶׁה לְתָאֵר. לְאַחַר מִכֵּן נִשְׁלַחְנוּ לְגֶרְמַנְיָה, לְבּוּכֶנְוַואלְד, לְעוֹד שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים שֶׁל עֲבוֹדָה מְפָרֶכֶת בְּיוֹתֵר.

בְּמֶשֶׁךְ כָּל הַמִּלְחָמָה נִשְׁאַרְנוּ כֻּלָּנוּ, אַרְבַּעַת הָאַחִים, בְּיַחַד. עָבַדְנוּ יַחַד, יָשַׁנּוּ יַחַד וְאָכַלְנוּ יַחַד. עָבַדְתִּי בַּלֵּילוֹת, וְיָשַׁנְתִּי בְּמַהֲלַךְ הַיּוֹם. תָּמִיד הָיָה לִי קַר, וְתָמִיד הָיִיתִי רָעֵב.

יוֹם אֶחָד הוֹפִיעָה אִמִּי בַּחֲלוֹמִי. הִיא אָמְרָה מְעַט מְאֹד: "אֲנִי שׁוֹלַחַת לְךָ מַלְאָךְ". וְאָז הִתְעוֹרַרְתִּי.

כַּמָּה יָמִים לְאַחַר מִכֵּן, הָלַכְתִּי בַּמַּחֲנֶה, קָרוֹב לַגָּדֵר. מוּבָן שֶׁאִי אֶפְשָׁר הָיָה לָגַעַת בַּגָּדֵר, כִּי הִיא הָיְתָה מְחֻשְׁמֶלֶת. אֲבָל קָלַטְתִּי מַשֶּׁהוּ בְּזָוִית הָעַיִן, מֵעֶבְרָהּ הַשֵּׁנִי שֶׁל הַגָּדֵר: יַלְדָּה קְטַנָּה, בְּעֵרֶךְ בַּת עֶשֶׂר, שֶׁהִתְחַבְּאָה מֵאֲחוֹרֵי עֵץ. אָז לֹא יָדַעְתִּי זֹאת, אֲבָל הִיא הָיְתָה בַּת לְמִשְׁפָּחָה יְהוּדִית שֶׁהִתְחַזְּתָה כְּלֹא-יְהוּדִית. הֵם לֹא רָצוּ שֶׁיְּזַהוּ אוֹתָם בְּפוֹלִין, וְלָכֵן עָבְרוּ לְגֶרְמַנְיָה וְעָבְדוּ בְּחַוָּה.

הִסְתַּכַּלְתִּי סָבִיב וּבָדַקְתִּי שֶׁהַשּׁוֹמְרִים אֵינָם מַשְׁגִּיחִים בָּנוּ. וְאָז שָׁאַלְתִּי אוֹתָהּ, בְּגֶרְמָנִית: "יֵשׁ לָךְ מַשֶּׁהוּ לֶאֱכֹל?" רָאִיתִי שֶׁלֹּא הֵבִינָה אוֹתִי, וְחָזַרְתִּי עַל הַבַּקָּשָׁה בְּפוֹלָנִית. הִיא הוֹשִׁיטָה יָד אֶל כִּיס מְעִילָהּ, הוֹצִיאָה תַּפּוּחַ, וְזָרְקָה אוֹתוֹ אֵלַי. הַתַּפּוּחַ נָחַת בֵּין שְׁתֵּי שׁוּרוֹת גֶּדֶר תַּיִל, וַאֲנִי הִסְתַּכַּנְתִּי בִּזְחִילָה בֵּינֵיהֶן. אֲבָל זֶה הָיָה שָׁוֶה אֶת הַמַּאֲמָץ. כַּמָּה זְמַן עָבַר מֵאָז שֶׁרָאִיתִי תַּפּוּחַ! תָּפַסְתִּי אֶת הַתַּפּוּחַ, וּבְעוֹדִי רָץ, שָׁמַעְתִּי אוֹתָהּ אוֹמֶרֶת: "לְהִתְרָאוֹת מָחָר". לְמָחֳרָת בָּאתִי אֶל אוֹתוֹ מָקוֹם בְּאוֹתָהּ שָׁעָה. הִיא הָיְתָה שָׁם, וְזָרְקָה אֵלַי פְּרוּסַת לֶחֶם. אִמִּי צָדְקָה. הִיא שָׁלְחָה לִי מַלְאָךְ.

לֹא סִפַּרְתִּי לְאָדָם עַל כָּךְ. אֲפִלּוּ לֹא לְאַחַי. הֵם הָיוּ אוֹסְרִים עָלַי, בְּלִי סָפֵק, לְהִתְקָרֵב לַגָּדֵר. אֲבָל סַכָּנַת הַמָּוֶת לֹא הִרְתִּיעָה אוֹתִי. רַק רָצִיתִי לֶאֱכֹל מַשֶּׁהוּ!

פְּגִישׁוֹת אֵלּוּ נֶעֶרְכוּ, מִדֵּי יוֹם, בְּמֶשֶׁךְ שִׁבְעָה חֳדָשִׁים. בְּמֶשֶׁךְ כָּל אוֹתוֹ זְמַן, לֹא דִּבַּרְתִּי עִם הַיַּלְדָּה. לֹא יָדַעְתִּי אֶת שְׁמָהּ, וְהִיא לֹא יָדְעָה אֶת שְׁמִי. וְאָז הִגִּיעָה לְאָזְנֵינוּ הַשְּׁמוּעָה שֶׁלְּמָחֳרָת יַעֲבִירוּ אוֹתָנוּ לְמַחֲנֶה אַחֵר. אָמַרְתִּי לַיַּלְדָּה שֶׁלֹּא תָּבוֹא עוֹד. זוֹ הָיְתָה הַפַּעַם הָאַחֲרוֹנָה שֶׁרָאִיתִי אוֹתָהּ. נִדְחַסְתִּי עִם אַחַי אֶל תּוֹךְ קְרוֹן פֶּחָם, שֶׁלָּקַח אוֹתָנוּ לִטְרֶזִינְשְׁטַאט, עֲיָרָה צֶ'כִית שֶׁהָפְכָה כֻּלָּהּ לְמַחֲנֵה רִכּוּז. שׁוּב עֲבוֹדַת פֶּרֶךְ, וְשׁוּב רָעָב.

וְאָז, יוֹם אֶחָד בְּמַאי 1945, הוֹדִיעוּ לָנוּ הַגֶּרְמָנִים שֶׁעָלֵינוּ לְהִתְיַצֵּב בְּעֶשֶׂר בַּבֹּקֶר לְמָחֳרָת, בְּחֵלֶק מְסֻיָּם שֶׁל הַמַּחֲנֶה. יָדַעְנוּ אֶת מַשְׁמָעוּת הַדָּבָר: אָנוּ עוֹמְדִים לְהִשָּׁלַח לְתָאֵי הַגָּזִים!

אַחֲרֵי הַמִּלְחָמָה נָסַעְתִּי לְאַרְצוֹת הַבְּרִית, וְשֵׁרַתִּי בִּצְבָא אַרְצוֹת הַבְּרִית.

יוֹם אֶחָד, בְּ-1957, קִבַּלְתִּי שִׂיחַת טֶלֶפוֹן מֵחֲבֵרִי סִיד, וְהוּא הציע לי להפגש עם בחורה כדי להתחתן איתה.

נִפְגַּשְׁתִּי אִתָּהּ. שְׁמָהּ הָיָה רוֹמָה, וְהִיא הָיְתָה אָחוֹת בְּבֵית הַחוֹלִים בִּבְרוֹנְקְס. יָצָאנוּ לַאֲרוּחַת עֶרֶב וְהָיָה לָנוּ נָעִים בְּיַחַד. הִיא הָיְתָה עֲדִינָה וַחֲכָמָה. בַּדֶּרֶךְ הַבַּיְתָה, הִתְחַלְנוּ לְדַבֵּר עַל חֲוָיוֹת הַמִּלְחָמָה שֶׁלָּנוּ. סִפַּרְתִּי לָהּ שֶׁהָיִיתִי בְּמַחֲנֵה רִכּוּז. "וְאֵיפֹה הָיִית אַתְּ?" שָׁאַלְתִּי. "הִתְחַבֵּאתִי עִם הוֹרַי בְּגֶרְמַנְיָה", הִיא אָמְרָה. "לְיַד הַחַוָּה שֶׁלָּנוּ הָיָה מַחֲנֵה רִכּוּז. נָהַגְתִּי לָלֶכֶת לַגָּדֵר, וְלִזְרֹק אֹכֶל לְיֶלֶד אֶחָד".

"וְיוֹם אֶחָד, הוּא אָמַר לָךְ לֹא לָבוֹא יוֹתֵר, כִּי מַעֲבִירִים אוֹתוֹ לְמַחֲנֶה אַחֵר"? - שָׁאַלְתִּי.

"כֵּן"!

דְּמָמָה הִשְׂתָרְרָה לְרֶגַע. "רוֹמָה... רוֹמָה... אֲנִי הָיִיתִי הַיֶּלֶד הַזֶּה"... הִצַּעְתִּי לָהּ נִשּׂוּאִין בְּאוֹתוֹ הָרֶגַע. "אַתָּה מְטֹרָף", הִיא אָמְרָה. "עַכְשָׁו, אַחֲרֵי שֶׁמָּצָאתִי אוֹתָךְ", אָמַרְתִּי, "אֵינִי מִתְכַּוֵּן לְאַבֵּד אוֹתָךְ שׁוּב...". הָיָה בָּרוּר שֶׁהַגּוֹרָל הָאֱלֹקִי הִפְגִּישׁ בֵּינֵינוּ, וְאָכֵן, לֹא הֶחְמַצְנוּ אֶת הַהִזְדַּמְּנוּת. כַּמָּה יָמִים לְאַחַר מִכֵּן, הִיא כְּבָר הִזְמִינָה אוֹתִי לְבֵיתָהּ, לִסְעוּדַת שַׁבָּת, וְכַעֲבֹר מִסְפַּר חֳדָשִׁים נִשֵּׂאנוּ.

השלימו :

* גיבור הסיפור הוא \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* כשהיה הרמן בן\_\_\_\_\_\_\_\_ כבשו הגרמנים את פולין.
* במשך שנים ארוכות הוא \_\_\_\_\_\_\_ עבודה מפרכת מאד אצל הגרמנים.
* אמו הופיע אצלו בחלום ואמרה לו שהיא שולחת לו \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
* לאחר כמה ימים הוא עבר ליד ה\_\_\_\_\_\_\_\_ וראה \_\_\_\_\_\_\_\_\_ קטנה. הרמן שאל אותה: יש לך משהו \_\_\_\_\_\_\_\_ ? והיא זרקה לעברו\_\_\_\_\_\_\_\_\_. למחר היא זרקה לעברו \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ .
* אחרי המלחמה נסע הרמן ל\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ . שם הוא נפגש עם נערה בשם\_\_\_\_\_\_.
* בסופו של דבר התברר הזו היתה הילד ש\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.