**לימוד בית מדרשי: ערכי שמיטה:**

**ויתור זה טוב או רע?**

**פתיח**

**עמוס עוז, על אהבה וחושך**

עמוס עוז בספרו **על אהבה וחושך** מספר על מורתו האהובה, המשוררת זלדה, ז"ל . וכך הוא מספר עליה:

**"ללעג, לכל לעג שהוא, קראה מורה-זלדה בשם רעל. לשקר קראה נפילה או שבירה. לעצלות קראה בשם 'עופרת', לרכילות- 'עיני הבשר'. הגאווה נקראה אלה 'חורכת-הכנפיים'**

**והוויתור, גם ויתור קטנטן, ואפילו ויתור על מחק או על תורך לחלק לכיתה את דפי הציור, כל ויתור היה נקרא בפיה 'ניצוץ'."**

* מה אפשר ללמוד על הכיתה של עמוס עוז (כיתה ב' לפני כ 50 שנה)?
* המורה זלדה נתנה כינויים להתנהגויות שונות של ילדים. מה דעתכם על התייחסות מסוג זה?
* מדוע זכתה לדעתכם תכונת הוויתור להידמות דווקא לניצוץ?
* לאיזה סוג של ויתור מתכוונת זלדה?
* אלו "ויתורים" אתם מכירים?
* איך אתם עם התכונה הזו?
* הוויתור - מתי הוא טוב? מתי הוא אינו טוב?

**לימוד בחברותא**

קראו את המדרש מקהלת רבה וכן את השיר של יהודה פוליקר שאחריו ודונו

* מהם הערכים העולים מקטעים אלה?
* כיצד משפיעים ערכים אלה על איכות חייו של האדם?
* כיצד הם משפיעים על החברה שבתוכה הוא חי?
* כיצד מתקשרים קטעים אלה לקטעים ולשיח שבהם דנו בפתיח?

אמר ר' יודן בשם ר' איבו:

אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו [מאווייו, רצונותיו] בידו,

אלא יש לו מאה רוצה מאתיים, יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות.

מדרש קהלת רבה א

**אני רוצה גם**  - [**יהודה פוליקר**](http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=459&lang=1)
לדף הלימוד יש להביא את השיר המלא:
<http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=459&wrkid=3800>

נסחו בקבוצה תובנה, סיסמה, הגיג שנובע מהשיח שלכם

**אסיף**

וְשֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְרַע אֶת-אַרְצֶךָ וְאָסַפְתָּ, אֶת-תְּבוּאָתָהּ.  וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ, וְאָכְלוּ אֶבְיֹנֵי עַמֶּךָ וְיִתְרָם תֹּאכַל חַיַּת הַשָּׂדֶה; כֵּן-תַּעֲשֶׂה לְכַרְמְךָ, לְזֵיתֶךָ.

שמות, פרק כג, פסוקים י-יא

וְכִי תֹאמְרוּ: מַה-נֹּאכַל בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת, הֵן לֹא נִזְרָע וְלֹא נֶאֱסֹף אֶת-תְּבוּאָתֵנוּ?!

וְצִוִּיתִי אֶת-בִּרְכָתִי לָכֶם בַּשָּׁנָה הַשִּׁשִּׁית וְעָשָׂת אֶת-הַתְּבוּאָה לִשְׁלֹשׁ הַשָּׁנִים.

וּזְרַעְתֶּם אֵת הַשָּׁנָה הַשְּׁמִינִת, וַאֲכַלְתֶּם מִן-הַתְּבוּאָה יָשָׁן; עַד הַשָּׁנָה הַתְּשִׁיעִת, עַד-בּוֹא תְּבוּאָתָהּ--תֹּאכְלוּ יָשָׁן.  **ויקרא כ"ה כ-כב**