## שמואל ב פרק א

### חלוקת הפרק

1. הבשורה על מפלת ישראל ומות שאול ויהונתן בנו – א – י

2. תגובת דוד – יא – טז

3. קינת דוד על שאול ויהונתן – יז – כז

### 1. הבשורה על מפלת ישראל ומות שאול ויהונתן בנו (א – י)

 **א וַיְהִי, אַחֲרֵי מוֹת שָׁאוּל, וְדָוִד שָׁב, מֵהַכּוֹת אֶת-הָעֲמָלֵק; וַיֵּשֶׁב דָּוִד בְּצִקְלָג, יָמִים שְׁנָיִם.**

 אחר ניצחון דוד על גלית, בעוד דוד וארבע מאות איש עמו ניצחו את כל מחנה עמלק, מת שאול בקרב עם פלשתים על ידי נער עמלקי,ומכאן כי עם שקיעת שמשו (קרנו) של שאול עד מותו, החל עולה וזורח שמשו (קרנו) של דוד בכל אשר יפנה.

 **ב וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי, וְהִנֵּה אִישׁ בָּא מִן-הַמַּחֲנֶה מֵעִם שָׁאוּל, וּבְגָדָיו קְרֻעִים, וַאֲדָמָה עַל-רֹאשׁוֹ; וַיְהִי בְּבֹאוֹ אֶל-דָּוִד, וַיִּפֹּל אַרְצָה וַיִּשְׁתָּחוּ**. **ג וַיֹּאמֶר לוֹ דָּוִד, אֵי מִזֶּה תָּבוֹא; וַיֹּאמֶר אֵלָיו, מִמַּחֲנֵה יִשְׂרָאֵל נִמְלָטְתִּי.**

 **ד וַיֹּאמֶר אֵלָיו דָּוִד מֶה-הָיָה הַדָּבָר, הַגֶּד-נָא לִי; וַיֹּאמֶר אֲשֶׁר-נָס הָעָם מִן-הַמִּלְחָמָה, וְגַם הַרְבֵּה נָפַל מִן הָעָם וַיָּמֻתוּ, וְגַם שָׁאוּל וִיהוֹנָתָן בְּנוֹ, מֵתוּ.** **ה וַיֹּאמֶר דָּוִד, אֶל-הַנַּעַר הַמַּגִּיד לוֹ: אֵיךְ יָדַעְתָּ, כִּי-מֵת שָׁאוּל וִיהוֹנָתָן בְּנוֹ.** **ו וַיֹּאמֶר הַנַּעַר הַמַּגִּיד לוֹ, נִקְרֹא נִקְרֵיתִי בְּהַר הַגִּלְבֹּעַ, וְהִנֵּה שָׁאוּל, נִשְׁעָן עַל-חֲנִיתוֹ; וְהִנֵּה הָרֶכֶב וּבַעֲלֵי הַפָּרָשִׁים, הִדְבִּקֻהוּ.** **ז וַיִּפֶן אַחֲרָיו, וַיִּרְאֵנִי; וַיִּקְרָא אֵלַי, וָאֹמַר הִנֵּנִי. ח וַיֹּאמֶר לִי, מִי אָתָּה; ויאמר (וָאֹמַר) אֵלָיו, עֲמָלֵקִי אָנֹכִי.** **ט וַיֹּאמֶר אֵלַי, עֲמָד-נָא עָלַי וּמֹתְתֵנִי--כִּי אֲחָזַנִי, הַשָּׁבָץ: כִּי כָל עוֹד נַפְשִׁי, בִּי.** **י וָאֶעֱמֹד עָלָיו, וַאֲמֹתְתֵהוּ--כִּי יָדַעְתִּי, כִּי לֹא יִחְיֶה אַחֲרֵי נִפְלוֹ; וָאֶקַּח הַנֵּזֶר אֲשֶׁר עַל רֹאשׁוֹ, וְאֶצְעָדָה אֲשֶׁר עַל-זְרֹעוֹ, וָאֲבִיאֵם אֶל-אֲדֹנִי, הֵנָּה.**

 משדה המערכה בין פלשתים לישראל, מגיע פליט עמלקי אל דוד ופיו הבשורות דלקמן:

 א. עם ישראל נחלו מפלה במלחמה עם פלשתים.

 ב. שאול ויהונתן בנו מתו, ועל שאלת דוד **"איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו"?** (ה), השיב הפליט שבמקרה נזדמן להר הגלבוע, ושם לדבריו ביקש ממנו שאול (מהעמלקי) להרגו, מפני שאחזו השבץ (רטט) מרוב ייסורים מפציעתו על ידי פרשי פלשתים, כדי לא ליפול חי בידיהם, נפל על חרבו בניסיון להתאבד, אך משלא הצליח ולא מת מחרבו, ביקש בעוד נפשו בו מהנער העמלקי לקרב את מיתתו, כדי שלא יצטער מחמת המכה או מתוך הכרה כי ישיגוהו ממילא האויבים ויהרגוהו, יש לציין כי שאול בנפלו על חרבו היה כבר מת (התאבד), אך העמלקי שרצה למצוא חן בעיני דוד אמר כי הוא אשר המית את המלך אויבו, ובערמה התחפש במתאבל (אברבנאל) **"והוא היה כמבשר בעיניו"**, ולחיזוק דבריו הביא הנער העמלקי את נזר (כתר) המלוכה ואת האצעדה (הצמיד) של שאול, בחושבו שדבריו אלה ישמחו את דוד בהכירו את שאול שהיה שונא ורודף את דוד.

### 2. תגובת דוד (יא – טז)

 **יא וַיַּחֲזֵק דָּוִד בִּבְגָדָו, וַיִּקְרָעֵם; וְגַם כָּל-הָאֲנָשִׁים, אֲשֶׁר אִתּוֹ.****יב וַיִּסְפְּדוּ, וַיִּבְכּוּ, וַיָּצֻמוּ, עַד הָעָרֶב: עַל-שָׁאוּל וְעַל-יְהוֹנָתָן בְּנוֹ, וְעַל-עַם יְהוָה וְעַל-בֵּית יִשְׂרָאֵל--כִּי נָפְלוּ, בֶּחָרֶב.** **יג וַיֹּאמֶר דָּוִד, אֶל-הַנַּעַר הַמַּגִּיד לוֹ, אֵי מִזֶּה, אָתָּה; וַיֹּאמֶר, בֶּן-אִישׁ גֵּר עֲמָלֵקִי אָנֹכִי.****יד וַיֹּאמֶר אֵלָיו, דָּוִד: אֵיךְ, לֹא יָרֵאתָ, לִשְׁלֹחַ יָדְךָ, לְשַׁחֵת אֶת מְשִׁיחַ יְהוָה.** **טו וַיִּקְרָא דָוִד, לְאַחַד מֵהַנְּעָרִים, וַיֹּאמֶר, גַּשׁ פְּגַע-בּוֹ; וַיַּכֵּהוּ, וַיָּמֹת.****טז וַיֹּאמֶר אֵלָיו דָּוִד, דמיך (דָּמְךָ) עַל-רֹאשֶׁךָ: כִּי פִיךָ, עָנָה בְךָ לֵאמֹר, אָנֹכִי מֹתַתִּי, אֶת-מְשִׁיחַ יְהוָה.**

 עם השמע תוצאות תבוסת ישראל במערכה עם פלשתים ומות שאול ויהונתן, הגיב דוד:

 א. צום ומספד – **"ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם"** (יא)

 ב. מצווה את נערו להרוג את העמלקי, על שהרג את **"משיח ה'"** – שאול, **"ויקרא דוד... ויאמר גש פגע בו ויכהו וימות"** (טו)

 ג. נשא קינה (שיר צער) על שאול, יונתן ועל עם ה' שנפלו בחרב **"ויקונן דוד על שאול ויונתן בנו"** (יז)

### 3. קינת דוד על שאול ויהונתן (יז – כז)

 **יז וַיְקֹנֵן דָּוִד, אֶת-הַקִּינָה הַזֹּאת, עַל-שָׁאוּל, וְעַל-יְהוֹנָתָן בְּנוֹ.** **יח וַיֹּאמֶר, לְלַמֵּד בְּנֵי-יְהוּדָה קָשֶׁת, הִנֵּה כְתוּבָה, עַל-סֵפֶר הַיָּשָׁר.**

 טרם החל לקונן, רצה להטמיע אומץ בלב אנשיו ועודד אותם לבל יתייאשו, והוסיף כי הגיע העת ללמד את בני יהודה להשתמש בקשת, כדי להתגבר על פלשתים, ועניין זה מצויין "בספר הישר" התורה, כמובא "יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויביך..." (בראשית מט), (מצודת דוד)

**יט הַצְּבִי, יִשְׂרָאֵל, עַל-בָּמוֹתֶיךָ, חָלָל: אֵיךְ, נָפְלוּ גִבּוֹרִים. הצבי ישראל – ארץ ישראל, וכי ראוי שיהיה חלל על במותיך – הרי הגלבוע?** **כ אַל-תַּגִּידוּ בְגַת, אַל-תְּבַשְּׂרוּ בְּחוּצֹת אַשְׁקְלוֹן: פֶּן-תִּשְׂמַחְנָה בְּנוֹת פְּלִשְׁתִּים, פֶּן-תַּעֲלֹזְנָה בְּנוֹת הָעֲרֵלִים.** **כא הָרֵי בַגִּלְבֹּעַ, אַל-טַל וְאַל-מָטָר עֲלֵיכֶם--וּשְׂדֵי תְרוּמֹת: כִּי שָׁם נִגְעַל, מָגֵן גִּבּוֹרִים--מָגֵן שָׁאוּל, בְּלִי מָשִׁיחַ בַּשָּׁמֶן.****כב מִדַּם חֲלָלִים, מֵחֵלֶב גִּבּוֹרִים--קֶשֶׁת יְהוֹנָתָן, לֹא נָשׂוֹג אָחוֹר; וְחֶרֶב שָׁאוּל, לֹא תָשׁוּב רֵיקָם.** **כג שָׁאוּל וִיהוֹנָתָן, הַנֶּאֱהָבִים וְהַנְּעִימִם בְּחַיֵּיהֶם, וּבְמוֹתָם, לֹא נִפְרָדוּ; מִנְּשָׁרִים קַלּוּ, מֵאֲרָיוֹת גָּבֵרוּ.** **כד בְּנוֹת, יִשְׂרָאֵל--אֶל-שָׁאוּל, בְּכֶינָה; הַמַּלְבִּשְׁכֶם שָׁנִי, עִם-עֲדָנִים, הַמַּעֲלֶה עֲדִי זָהָב, עַל לְבוּשְׁכֶן.** **כה אֵיךְ נָפְלוּ גִבֹּרִים, בְּתוֹךְ הַמִּלְחָמָה--יְהוֹנָתָן, עַל-בָּמוֹתֶיךָ חָלָל.** **כו צַר-לִי עָלֶיךָ, אָחִי יְהוֹנָתָן נָעַמְתָּ לִּי, מְאֹד; נִפְלְאַתָה אַהֲבָתְךָ לִי, מֵאַהֲבַת נָשִׁים.** **כז אֵיךְ נָפְלוּ גִבּוֹרִים, וַיֹּאבְדוּ כְּלֵי מִלְחָמָה.**

####  תוכן קינת דוד על שאול ויונתן

 א. מקלל את הרי הגלבוע – מקום נפילת שאול, שלא ירד עליהם טל ומטר.

 ב. מביע צער על נפילתם של שאול ויונתן.

 ג. מעלה על נס את גבורתם ופועלם, של שאול ויונתן.

 ד. מציין את אהבתו ליונתן.

## שמואל ב פרק ב

### חלקת הפרק:

1. משיחת דוד למלך – א – ד
2. הברכה לאנשי יבש גלעד – ה – ז
3. המלכת איש בושת – ח – יא
4. מלחמת עבדי דוד ואנשי אבנר בבריכה בגבעון – יב – יז
5. מות עשהאל בידי אבנר – יח – כג
6. מרדף יואב ואבישי אחר אבנר – כד – כה
7. הפסקת המלחמה – כו – כט
8. תוצאות הקרב – ל – לב

### משיחת דוד למלך (א – ד)

 **א** וַיְהִי אַחֲרֵי-כֵן, וַיִּשְׁאַל דָּוִד בַּיהוָה לֵאמֹר הַאֶעֱלֶה בְּאַחַת עָרֵי יְהוּדָה, וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלָיו, עֲלֵה; וַיֹּאמֶר דָּוִד

 אָנָה אֶעֱלֶה, וַיֹּאמֶר חֶבְרֹנָה. **ב** וַיַּעַל שָׁם דָּוִד, וְגַם שְׁתֵּי נָשָׁיו--אֲחִינֹעַם, הַיִּזְרְעֵלִית, וַאֲבִיגַיִל, אֵשֶׁת נָבָל הַכַּרְמְלִי.

 ג וַאֲנָשָׁיו אֲשֶׁר-עִמּוֹ הֶעֱלָה דָוִד, אִישׁ וּבֵיתוֹ; וַיֵּשְׁבוּ, בְּעָרֵי חֶבְרוֹן. **ד** וַיָּבֹאוּ אַנְשֵׁי יְהוּדָה, וַיִּמְשְׁחוּ-שָׁם אֶת-דָּוִד

 לְמֶלֶךְ עַל-בֵּית יְהוּדָה; וַיַּגִּדוּ לְדָוִד, לֵאמֹר, אַנְשֵׁי יָבֵישׁ גִּלְעָד, אֲשֶׁר קָבְרוּ אֶת-שָׁאוּל.

 דוד עובר מצגלק לחברון על פי ה', ושם נמשח למלך על שבט יהודה.

### הברכה לאנשי יבש גלעד (ה – ז)

 **ה** וַיִּשְׁלַח דָּוִד מַלְאָכִים, אֶל-אַנְשֵׁי יָבֵישׁ גִּלְעָד; וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם, בְּרֻכִים אַתֶּם לַיהוָה, אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם הַחֶסֶד הַזֶּה עִם

 אֲדֹנֵיכֶם עִם-שָׁאוּל, וַתִּקְבְּרוּ אֹתוֹ. **ו** וְעַתָּה, יַעַשׂ-יְהוָה עִמָּכֶם חֶסֶד וֶאֱמֶת; וְגַם אָנֹכִי, אֶעֱשֶׂה אִתְּכֶם הַטּוֹבָה הַזֹּאת,

 אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם, הַדָּבָר הַזֶּה. **ז** וְעַתָּה תֶּחֱזַקְנָה יְדֵיכֶם, וִהְיוּ לִבְנֵי-חַיִל--כִּי-מֵת, אֲדֹנֵיכֶם שָׁאוּל; וְגַם-אֹתִי, מָשְׁחוּ בֵית

 יְהוּדָה לְמֶלֶךְ--עֲלֵיהֶם.

 דוד מברך את אנשי יבש גלעד (עיר בעבר הירדן המזרחי), על שגמלו חסד עם שאול וקברו אותו אחר נפלו

 בקרב עם פלשתים בגלבוע.

### המלכת איש בושת (ח – יא)

**ח** וְאַבְנֵר בֶּן-נֵר, שַׂר-צָבָא אֲשֶׁר לְשָׁאוּל--לָקַח, אֶת-אִישׁ בֹּשֶׁת בֶּן-שָׁאוּל, וַיַּעֲבִרֵהוּ, מַחֲנָיִם. **ט** וַיַּמְלִכֵהוּ, אֶל הַגִּלְעָד, וְאֶל-הָאֲשׁוּרִי, וְאֶל-יִזְרְעֶאל; וְעַל-אֶפְרַיִם, וְעַל-בִּנְיָמִן, וְעַל-יִשְׂרָאֵל, כֻּלֹּה. **י** בֶּן-אַרְבָּעִים שָׁנָה אִישׁ-בֹּשֶׁת בֶּן-שָׁאוּל, בְּמָלְכוֹ עַל-יִשְׂרָאֵל, וּשְׁתַּיִם שָׁנִים, מָלָךְ; אַךְ בֵּית יְהוּדָה, הָיוּ אַחֲרֵי דָוִד. **יא** וַיְהִי מִסְפַּר הַיָּמִים, אֲשֶׁר הָיָה דָוִד מֶלֶךְ בְּחֶבְרוֹן עַל-בֵּית יְהוּדָה--שֶׁבַע שָׁנִים, וְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים.

אחר מות שאול, ממליך אבנר בן נר שר צבאו של שאול, את איש בושת בנו של שאול למלך על ישראל

במחניים, ובישראל למעשה שולטים שני מלכים. דוד על שבט יהודה, ואיש בושת על ישראל.

### מלחמת עבדי דוד ואנשי אבנר בבריכה בגבעון (יב – יז)

 **יב** וַיֵּצֵא אַבְנֵר בֶּן-נֵר, וְעַבְדֵי אִישׁ-בֹּשֶׁת בֶּן-שָׁאוּל, מִמַּחֲנַיִם, גִּבְעוֹנָה. **יג** וְיוֹאָב בֶּן-צְרוּיָה וְעַבְדֵי דָוִד, יָצְאוּ,

 וַיִּפְגְּשׁוּם עַל-בְּרֵכַת גִּבְעוֹן, יַחְדָּו; וַיֵּשְׁבוּ אֵלֶּה עַל-הַבְּרֵכָה, מִזֶּה, וְאֵלֶּה עַל-הַבְּרֵכָה, מִזֶּה. **יד** וַיֹּאמֶר אַבְנֵר, אֶל

 יוֹאָב, יָקוּמוּ נָא הַנְּעָרִים, וִישַׂחֲקוּ לְפָנֵינוּ; וַיֹּאמֶר יוֹאָב, יָקֻמוּ. **טו** וַיָּקֻמוּ, וַיַּעַבְרוּ בְמִסְפָּר--שְׁנֵים עָשָׂר לְבִנְיָמִן,

 וּלְאִישׁ בֹּשֶׁת בֶּן-שָׁאוּל, וּשְׁנֵים עָשָׂר, מֵעַבְדֵי דָוִד. **טז** וַיַּחֲזִקוּ אִישׁ בְּרֹאשׁ רֵעֵהוּ, וְחַרְבּוֹ בְּצַד רֵעֵהוּ, וַיִּפְּלוּ, יַחְדָּו;

 וַיִּקְרָא לַמָּקוֹם הַהוּא, חֶלְקַת הַצֻּרִים אֲשֶׁר בְּגִבְעוֹן. **יז** וַתְּהִי הַמִּלְחָמָה קָשָׁה עַד-מְאֹד, בַּיּוֹם הַהוּא; וַיִּנָּגֶף אַבְנֵר

 וְאַנְשֵׁי יִשְׂרָאֵל, לִפְנֵי עַבְדֵי דָוִד.

 יואב ועבדי דוד נפגשים עם אבנר ועבדי איש בושת על הברכה בגבעון, ואבנר מציע לנערי יואב דו קרב

 (משחק) עם נעריו, כשבכל קבוצה יהיו 12 אנשים. לאחר שיואב הסכים, נאבקים הנערים אלה באלה עד

 מוות, והמשחק (קרב) נהפך למלחמה, שבו הפסיד צבא אבנר – ישראל לצבא יואב – יהודה.

### מות עשהאל בידי אבנר (יח – כג)

 **יח** וַיִּהְיוּ-שָׁם, שְׁלֹשָׁה בְּנֵי צְרוּיָה--יוֹאָב וַאֲבִישַׁי, וַעֲשָׂהאֵל; וַעֲשָׂהאֵל קַל בְּרַגְלָיו, כְּאַחַד הַצְּבָיִם אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה.

 **יט** וַיִּרְדֹּף עֲשָׂהאֵל, אַחֲרֵי אַבְנֵר; וְלֹא-נָטָה לָלֶכֶת, עַל-הַיָּמִין וְעַל-הַשְּׂמֹאול, מֵאַחֲרֵי, אַבְנֵר. **כ** וַיִּפֶן אַבְנֵר, אַחֲרָיו,

 וַיֹּאמֶר, הַאַתָּה זֶה עֲשָׂהאֵל; וַיֹּאמֶר, אָנֹכִי. **כא** וַיֹּאמֶר לוֹ אַבְנֵר, נְטֵה לְךָ עַל-יְמִינְךָ אוֹ עַל-שְׂמֹאלֶךָ, וֶאֱחֹז לְךָ אֶחָד

 מֵהַנְּעָרִים, וְקַח-לְךָ אֶת-חֲלִצָתוֹ; וְלֹא-אָבָה עֲשָׂהאֵל, לָסוּר מֵאַחֲרָיו. **כב** וַיֹּסֶף עוֹד אַבְנֵר, לֵאמֹר אֶל-עֲשָׂהאֵל, סוּר

 לְךָ, מֵאַחֲרָי: לָמָּה אַכֶּכָּה, אַרְצָה, וְאֵיךְ אֶשָּׂא פָנַי, אֶל-יוֹאָב אָחִיךָ. **כג** וַיְמָאֵן לָסוּר, וַיַּכֵּהוּ אַבְנֵר בְּאַחֲרֵי הַחֲנִית אֶל

 הַחֹמֶשׁ וַתֵּצֵא הַחֲנִית מֵאַחֲרָיו, וַיִּפָּל-שָׁם, וַיָּמָת תַּחְתָּו; וַיְהִי כָּל-הַבָּא אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר-נָפַל שָׁם עֲשָׂהאֵל, וַיָּמֹת

 וַיַּעֲמֹדוּ.

עשהאל אחיו של יואב רודף אחר אבנר להרגו, ומשלא הסכים להפסיק לרדוף אחר אבנר למרות הפצרותיו

 הרבות אליו, פגע בו והרגו **"וימאן לסור (עשהאל) ויכהו אבנר באחרי החנית... וימת תחתיו..."**(כג)

### מרדף יואב ואבישי אחר אבנר (כד – כה)

 **כד** וַיִּרְדְּפוּ יוֹאָב וַאֲבִישַׁי, אַחֲרֵי אַבְנֵר; וְהַשֶּׁמֶשׁ בָּאָה--וְהֵמָּה בָּאוּ עַד-גִּבְעַת אַמָּה, אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי-גִיחַ דֶּרֶךְ מִדְבַּר

 גבְעוֹן. **כה** וַיִּתְקַבְּצוּ בְנֵי-בִנְיָמִן אַחֲרֵי אַבְנֵר, וַיִּהְיוּ לַאֲגֻדָּה אֶחָת; וַיַּעַמְדוּ, עַל רֹאשׁ-גִּבְעָה אֶחָת.

 אחרי עשהאל, יואב ואבישי רודפים אחר אבנר, כדי לנקום את מות אחיהם עשאל, ובני בנימין מתקבצים יחד

 עם אבנר.

### הפסקת המלחמה (כו – כט)

 **כו** וַיִּקְרָא אַבְנֵר אֶל-יוֹאָב, וַיֹּאמֶר הֲלָנֶצַח תֹּאכַל חֶרֶב--הֲלוֹא יָדַעְתָּה, כִּי-מָרָה תִהְיֶה בָּאַחֲרוֹנָה; וְעַד-מָתַי לֹא

 תֹאמַר לָעָם, לָשׁוּב מֵאַחֲרֵי אֲחֵיהֶם. **כז** וַיֹּאמֶר יוֹאָב--חַי הָאֱלֹהִים, כִּי לוּלֵא דִּבַּרְתָּ: כִּי אָז מֵהַבֹּקֶר נַעֲלָה הָעָם,

 אִישׁ מֵאַחֲרֵי אָחִיו. **כח** וַיִּתְקַע יוֹאָב, בַּשּׁוֹפָר, וַיַּעַמְדוּ כָּל-הָעָם, וְלֹא-יִרְדְּפוּ עוֹד אַחֲרֵי יִשְׂרָאֵל; וְלֹא-יָסְפוּ עוֹד,

 לְהִלָּחֵם. **כט** וְאַבְנֵר וַאֲנָשָׁיו, הָלְכוּ בָּעֲרָבָה, כֹּל, הַלַּיְלָה הַהוּא; וַיַּעַבְרוּ אֶת-הַיַּרְדֵּן, וַיֵּלְכוּ כָּל-הַבִּתְרוֹן, וַיָּבֹאוּ,

 מַחֲנָיִם.

 אבנר מצליח לשכנע את יואב להפסיק את המלחמה **"ויקרא אבנר אל יואב ויאמר הלנצח תאכל חרב"** (כו),

 ואחר יואב תוקע בשופר, והמלחמה נפסקת.

### תוצאות הקרב (ל – לב)

 **ל** וְיוֹאָב, שָׁב מֵאַחֲרֵי אַבְנֵר, וַיִּקְבֹּץ, אֶת-כָּל-הָעָם; וַיִּפָּקְדוּ מֵעַבְדֵי דָוִד, תִּשְׁעָה-עָשָׂר אִישׁ--וַעֲשָׂהאֵל. **לא** וְעַבְדֵי

 דָוִד, הִכּוּ מִבִּנְיָמִן, וּבְאַנְשֵׁי, אַבְנֵר: שְׁלֹשׁ-מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים אִישׁ, מֵתוּ. **לב** וַיִּשְׂאוּ, אֶת-עֲשָׂהאֵל, וַיִּקְבְּרֻהוּ בְּקֶבֶר אָבִיו,

 אֲשֶׁר בֵּית לָחֶם; וַיֵּלְכוּ כָל-הַלַּיְלָה, יוֹאָב וַאֲנָשָׁיו, וַיֵּאֹר לָהֶם, בְּחֶבְרוֹן.

 מאנשי דוד נהרגים 19 + עשאל.

 מאנשי אבנר נהרגים 360 אנשים.

 אבנר חוזר למחניים, ואנשי יואב הלכו לבית לחם, לקבור את עשאל.

## שמואל ב פרק ג

### חלוקת הפרק:

1. המלחמה בין בית שאול לבית דוד – א
2. שמות ילדי דוד שנולדו בחברון – ב – ה
3. המריבה בית איש בושת לאבנר – ו – יא
4. הברית בין אבנר לדוד – יב – טז
5. דברי השכנוע של אבנר בעד דוד – יז – יט
6. המשתה בבית דוד לכבוד אבנר ואנשיו – כ – כא
7. תגובת יואב על הברית בין דוד לאבנר – כב – ל
8. תגובת דוד לרצח אבנר – לא – לט

### המלחמה בין בית שאול לבית דוד (א)

 **א וַתְּהִי הַמִּלְחָמָה, אֲרֻכָּה, בֵּין בֵּית שָׁאוּל, וּבֵין בֵּית דָּוִד; וְדָוִד הֹלֵךְ וְחָזֵק, וּבֵית שָׁאוּל הֹלְכִים וְדַלִּים.**

 המלחמה בין בית שאול לבית דוד התארכה, ועם השנים מלכות דוד הלכה והתחזקה, ומלכות שאול נחלשה,

 כשעוד ועוד אנשים שתמכו במלכות איש בושת בן שאול פסקו מלתמוך בו.

### שמות ילדי דוד שנולדו בחברון (ב – ה)

 **ב וילדו (וַיִּוָּלְדוּ) לְדָוִד בָּנִים, בְּחֶבְרוֹן; וַיְהִי בְכוֹרוֹ אַמְנוֹן, לַאֲחִינֹעַם הַיִּזְרְעֵאלִת. ג וּמִשְׁנֵהוּ כִלְאָב, לאביגל**

 **(לַאֲבִיגַיִל) אֵשֶׁת נָבָל הַכַּרְמְלִי; וְהַשְּׁלִשִׁי אַבְשָׁלוֹם בֶּן-מַעֲכָה, בַּת-תַּלְמַי מֶלֶךְ גְּשׁוּר. ד וְהָרְבִיעִי, אֲדֹנִיָּה בֶן**

 **חַגִּית; וְהַחֲמִישִׁי, שְׁפַטְיָה בֶן-אֲבִיטָל. ה וְהַשִּׁשִּׁי יִתְרְעָם, לְעֶגְלָה אֵשֶׁת דָּוִד; אֵלֶּה יֻלְּדוּ לְדָוִד, בְּחֶבְרון.**

 בכור דוד – אמנון שנולד לאחינועם היזרעאלית. שני – כלאב בן אביגיל. שלישי – אבשלום בן מעכה.

 רביעי – אדוניה בן חגית. חמישי - שפטיה בן אביטל ושישי – יתרעם בן עגלה.

 עגלה – זו מיכל שהיתה חביבה עליו. (חז"ל)

### המריבה בין איש בושת לאבנר (ו – יא)

 **ו וַיְהִי, בִּהְיוֹת הַמִּלְחָמָה, בֵּין בֵּית שָׁאוּל, וּבֵין בֵּית דָּוִד; וְאַבְנֵר הָיָה מִתְחַזֵּק, בְּבֵית שָׁאוּל. ז וּלְשָׁאוּל פִּלֶגֶשׁ,**

 **וּשְׁמָהּ רִצְפָּה בַת-אַיָּה; וַיֹּאמֶר, אֶל-אַבְנֵר, מַדּוּעַ בָּאתָה, אֶל-פִּילֶגֶשׁ אָבִי. ח וַיִּחַר לְאַבְנֵר מְאֹד עַל- דִּבְרֵי**

 **אִישׁ-בֹּשֶׁת, וַיֹּאמֶר הֲרֹאשׁ כֶּלֶב אָנֹכִי אֲשֶׁר לִיהוּדָה, הַיּוֹם אֶעֱשֶׂה-חֶסֶד עִם-בֵּית שָׁאוּל אָבִיךָ אֶל-אֶחָיו וְאֶל**

 **מֵרֵעֵהוּ, וְלֹא הִמְצִיתִךָ בְּיַד-דָּוִד; וַתִּפְקֹד עָלַי עֲו‍ֹן הָאִשָּׁה, הַיּוֹם. ט כֹּה-יַעֲשֶׂה אֱלֹהִים לְאַבְנֵר, וְכֹה יֹסִיף לוֹ: כִּי,**

 **כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לְדָוִד--כִּי-כֵן, אֶעֱשֶׂה-לּוֹ. י לְהַעֲבִיר הַמַּמְלָכָה, מִבֵּית שָׁאוּל; וּלְהָקִים אֶת-כִּסֵּא דָוִד, עַל**

 **יִשְׂרָאֵל וְעַל-יְהוּדָה--מִדָּן, וְעַד-בְּאֵר שָׁבַע. יא וְלֹא-יָכֹל עוֹד, לְהָשִׁיב אֶת-אַבְנֵר דָּבָר, מִיִּרְאָתוֹ, אֹתוֹ.**

 איש בושת שהומלך על ידי אבנר אחר מות שאול אביו, האשים את אבנר שבה אל פילגש אביו, רצפה

 בת איה, ובכך הוא מעיד על רצונו למלוך במקומו.

 תוכחת איש בושת לשר צבאו אבנר באה מצד הדין שפילגש מלך אסורה להדיוט (אדם פשוט), שכן אין

 משתמשין בשרביטו של המלך מטעם כבוד המלך. אבנר בא על פילגש המלך, כי חשב שגם לו מגיע זכויות

 כמלך, בהיותו המשענת של מלכות איש בושת, ובזה גרם לכעסו של איש בושת המלך (מלבים), ובתגובה

 לדברי איש בושת אליו, נשבע אבנר למרוד באיש בושת, ולעבור למחנה דוד, הוא וכל נאמניו.

### הברית בין אבנר לדוד (יב – טז)

 **יב וַיִּשְׁלַח אַבְנֵר מַלְאָכִים אֶל-דָּוִד תַּחְתָּו לֵאמֹר, לְמִי-אָרֶץ: לֵאמֹר, כָּרְתָה בְרִיתְךָ אִתִּי, וְהִנֵּה יָדִי עִמָּךְ,**

 **לְהָסֵב אֵלֶיךָ אֶת-כָּל-יִשְׂרָאֵל. יג וַיֹּאמֶר טוֹב--אֲנִי, אֶכְרֹת אִתְּךָ בְּרִית: אַךְ דָּבָר אֶחָד אָנֹכִי שֹׁאֵל מֵאִתְּךָ**

 **לֵאמֹר, לֹא-תִרְאֶה אֶת-פָּנַי--כִּי אִם-לִפְנֵי הֱבִיאֲךָ אֵת מִיכַל בַּת-שָׁאוּל, בְּבֹאֲךָ לִרְאוֹת אֶת-פָּנָי. יד וַיִּשְׁלַח דָּוִד**

 **מַלְאָכִים, אֶל-אִישׁ-בֹּשֶׁת בֶּן-שָׁאוּל לֵאמֹר: תְּנָה אֶת-אִשְׁתִּי, אֶת-מִיכַל, אֲשֶׁר אֵרַשְׂתִּי לִי, בְּמֵאָה עָרְלוֹת**

 **פְּלִשְׁתִּים. טו וַיִּשְׁלַח אִישׁ בֹּשֶׁת, וַיִּקָּחֶהָ מֵעִם אִישׁ--מֵעִם, פַּלְטִיאֵל בֶּן-לוש (לָיִשׁ). טז וַיֵּלֶךְ אִתָּהּ אִישָׁהּ,**

 **הָלוֹךְ וּבָכֹה אַחֲרֶיהָ עַד-בַּחֻרִים; וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַבְנֵר לֵךְ שׁוּב, וַיָּשֹׁב.**

 כתגובה לדברי איש בושת, שלח אבנר שליחים לדוד עם הצעה לכרות עמו ברית, שבתמורה ישכנע את

 כל ישראל לקבל עליהם את דוד למלך, וימנה אותו דוד לשר הצבא שלו. דוד הסכים להצעה, בתנאי שאבנר

 ידאג לכך שיחזירו לו את מיכל אשתו, שכן בכך הראה שהוא היורש של שאול מצד היותו חתן המלך, ולו

 יאה כתר המלכות. איש בושת נאות לבקשת דוד, ושלח את מיכל לדוד.

### דברי השכנוע של אבנר בעד דוד (יז – יט)

 **יז וּדְבַר-אַבְנֵר הָיָה, עִם-זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר: גַּם-תְּמוֹל, גַּם-שִׁלְשֹׁם, הֱיִיתֶם מְבַקְשִׁים אֶת-דָּוִד לְמֶלֶךְ, עֲלֵיכֶם.**

 **יח וְעַתָּה, עֲשׂוּ: כִּי יְהוָה, אָמַר אֶל-דָּוִד לֵאמֹר, בְּיַד דָּוִד עַבְדִּי הוֹשִׁיעַ אֶת-עַמִּי יִשְׂרָאֵל מִיַּד פְּלִשְׁתִּים, וּמִיַּד כָּל**

 **אֹיְבֵיהֶם. יט וַיְדַבֵּר גַּם-אַבְנֵר, בְּאָזְנֵי בִנְיָמִין; וַיֵּלֶךְ גַּם-אַבְנֵר, לְדַבֵּר בְּאָזְנֵי דָוִד בְּחֶבְרוֹן, אֵת כָּל-אֲשֶׁר-טוֹב**

 **בְּעֵינֵי יִשְׂרָאֵל, וּבְעֵינֵי כָּל-בֵּית בִּנְיָמִן.**

אבנר הצליח לשכנע את כל ישראל שיקבלו עליהם את דוד למלך, באומרו לעם כי בו בחר ה' להושיע את

 ישראל מידי האוייבים.

### המשתה בבית דוד לכבוד אבנר ואנשיו (כ – כא)

 **כ וַיָּבֹא אַבְנֵר אֶל-דָּוִד חֶבְרוֹן, וְאִתּוֹ עֶשְׂרִים אֲנָשִׁים; וַיַּעַשׂ דָּוִד לְאַבְנֵר וְלַאֲנָשִׁים אֲשֶׁר-אִתּוֹ, מִשְׁתֶּה. כא וַיֹּאמֶר**

 **אַבְנֵר אֶל-דָּוִד אָקוּמָה וְאֵלֵכָה וְאֶקְבְּצָה אֶל-אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אֶת-כָּל-יִשְׂרָאֵל, וְיִכְרְתוּ אִתְּךָ בְּרִית, וּמָלַכְתָּ, בְּכֹל אֲשֶׁר**

 **תְּאַוֶּה נַפְשֶׁךָ; וַיְשַׁלַּח דָּוִד אֶת-אַבְנֵר, וַיֵּלֶךְ בְּשָׁלוֹם.**

 אחר שהצליח אבנר לשכנע את כל ישראל לקבל עליהם את דוד למלך, הגיע לחברון כדי להודיע לדוד על

 מילוי חלקו בהסכם, ודוד ערך לכבודו ולכבוד 20 האנשים שאיתו משתה **"ויעש דוד לאבנר ולאנשים**

 **אשר אתו משתה"** (כ), ואחר שב אבנר.

### תגובת יואב על הברית בין דוד לאבנר (כב – ל)

 **כב וְהִנֵּה עַבְדֵי דָוִד וְיוֹאָב בָּא מֵהַגְּדוּד, וְשָׁלָל רָב עִמָּם הֵבִיאוּ; וְאַבְנֵר, אֵינֶנּוּ עִם-דָּוִד בְּחֶבְרוֹן--כִּי שִׁלְּחוֹ, וַיֵּלֶךְ**

 **בְּשָׁלוֹם. כג וְיוֹאָב וְכָל-הַצָּבָא אֲשֶׁר-אִתּוֹ, בָּאוּ; וַיַּגִּדוּ לְיוֹאָב, לֵאמֹר, בָּא-אַבְנֵר בֶּן-נֵר אֶל-הַמֶּלֶךְ, וַיְשַׁלְּחֵהוּ וַיֵּלֶךְ**

 **בְּשָׁלוֹם. כד וַיָּבֹא יוֹאָב אֶל-הַמֶּלֶךְ, וַיֹּאמֶר מֶה עָשִׂיתָה: הִנֵּה-בָא אַבְנֵר אֵלֶיךָ, לָמָּה-זֶּה שִׁלַּחְתּוֹ וַיֵּלֶךְ הָלוֹךְ.**

 **כה יָדַעְתָּ אֶת-אַבְנֵר בֶּן-נֵר, כִּי לְפַתֹּתְךָ בָּא; וְלָדַעַת אֶת-מוֹצָאֲךָ, וְאֶת-מבואך (מוֹבָאֶךָ), וְלָדַעַת, אֵת כָּל אֲשֶׁר**

 **אַתָּה עֹשֶׂה. כו וַיֵּצֵא יוֹאָב, מֵעִם דָּוִד, וַיִּשְׁלַח מַלְאָכִים אַחֲרֵי אַבְנֵר, וַיָּשִׁבוּ אֹתוֹ מִבּוֹר הַסִּרָה; וְדָוִד, לֹא יָדָע.**

 **כז וַיָּשָׁב אַבְנֵר, חֶבְרוֹן, וַיַּטֵּהוּ יוֹאָב אֶל-תּוֹךְ הַשַּׁעַר, לְדַבֵּר אִתּוֹ בַּשֶּׁלִי; וַיַּכֵּהוּ שָׁם, הַחֹמֶשׁ--וַיָּמָת, בְּדַם**

 **עֲשָׂהאֵל אָחִיו. כח וַיִּשְׁמַע דָּוִד, מֵאַחֲרֵי כֵן, וַיֹּאמֶר נָקִי אָנֹכִי וּמַמְלַכְתִּי מֵעִם יְהוָה, עַד-עוֹלָם--מִדְּמֵי, אַבְנֵר**

 **בֶּן-נֵר. כט יָחֻלוּ עַל-רֹאשׁ יוֹאָב, וְאֶל כָּל-בֵּית אָבִיו; וְאַל-יִכָּרֵת מִבֵּית יוֹאָב זָב וּמְצֹרָע וּמַחֲזִיק בַּפֶּלֶךְ, וְנֹפֵל**

 **בַּחֶרֶב וַחֲסַר לָחֶם. ל וְיוֹאָב וַאֲבִישַׁי אָחִיו, הָרְגוּ לְאַבְנֵר: עַל אֲשֶׁר הֵמִית אֶת-עֲשָׂהאֵל אֲחִיהֶם, בְּגִבְעוֹן בַּמִּלְחָמָה.**

 יואב שר צבא דוד הגיע לחברון לאחר שאבנר יצא, ומשגילה את דבר הברית שכרתו דוד ואבנר, נסה

 לשכנע את דוד שאבנר מרמה אותו, ושמטרתו הינה לרגל אחרי דוד, לאחר מכן הצליח יואב להערים על

 אבנר ולהרגו, וזאת כנקמה על הרג עשהאל אחיו בידי אבנר, וגם בשל החשש שמא אבנר יתפוס את מקומו

 כשר צבא.

### תגובת דוד לרצח אבנר (לא – לט)

 **לא וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל-יוֹאָב וְאֶל-כָּל-הָעָם אֲשֶׁר-אִתּוֹ, קִרְעוּ בִגְדֵיכֶם וְחִגְרוּ שַׂקִּים, וְסִפְדוּ, לִפְנֵי אַבְנֵר; וְהַמֶּלֶךְ דָּוִד,**

 **הֹלֵךְ אַחֲרֵי הַמִּטָּה. לב וַיִּקְבְּרוּ אֶת-אַבְנֵר, בְּחֶבְרוֹן; וַיִּשָּׂא הַמֶּלֶךְ אֶת-קוֹלוֹ, וַיֵּבְךְּ אֶל-קֶבֶר אַבְנֵר, וַיִּבְכּוּ, כָּל הָעָם.**

 **לג וַיְקֹנֵן הַמֶּלֶךְ אֶל-אַבְנֵר, וַיֹּאמַר: הַכְּמוֹת נָבָל, יָמוּת אַבְנֵר.** **לד יָדֶךָ לֹא-אֲסֻרוֹת, וְרַגְלֶיךָ לֹא-לִנְחֻשְׁתַּיִם הֻגָּשׁוּ,**

 **כִּנְפוֹל לִפְנֵי בְנֵי-עַוְלָה, נָפָלְתָּ; וַיֹּסִפוּ כָל-הָעָם, לִבְכּוֹת עָלָיו.** **לה וַיָּבֹא כָל-הָעָם, לְהַבְרוֹת אֶת-דָּוִד לֶחֶם בְּעוֹד**

 **הַיּוֹם; וַיִּשָּׁבַע דָּוִד לֵאמֹר, כֹּה יַעֲשֶׂה-לִּי אֱלֹהִים וְכֹה יֹסִיף, כִּי אִם-לִפְנֵי בוֹא-הַשֶּׁמֶשׁ אֶטְעַם-לֶחֶם, אוֹ כָל**

 **מְאוּמָה.** **לו וְכָל-הָעָם הִכִּירוּ, וַיִּיטַב בְּעֵינֵיהֶם, כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה הַמֶּלֶךְ, בְּעֵינֵי כָל-הָעָם טוֹב.** **לז וַיֵּדְעוּ כָל-הָעָם**

 **וְכָל יִשְׂרָאֵל, בַּיּוֹם הַהוּא: כִּי לֹא הָיְתָה מֵהַמֶּלֶךְ, לְהָמִית אֶת-אַבְנֵר בֶּן-נֵר. {ס}** **לח וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, אֶל-עֲבָדָיו:**

 **הֲלוֹא תֵדְעוּ--כִּי-שַׂר וְגָדוֹל נָפַל הַיּוֹם הַזֶּה, בְּיִשְׂרָאֵל.** **לט וְאָנֹכִי הַיּוֹם רַךְ וּמָשׁוּחַ מֶלֶךְ, וְהָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה בְּנֵי**

 **צְרוּיָה קָשִׁים מִמֶּנִּי: יְשַׁלֵּם יְהוָה לְעֹשֵׂה הָרָעָה, כְּרָעָתוֹ.**

 רצח אבנר בידי יואב, היה ללא ידיעת דוד, ובוודאי כנגד רצונו. בשעה ששמע על מותו, כעס מאוד והוסיף

 1. לקלל את יואב ואת בית אביו.

 2. נשא הספד על אבנר.

 3. ערך הלוויה ממלכתית, והשתתף בה.

 4. נשא קינה על אבנר.

 5. צם.

 ככל מעשיו של דוד על מות אבנר, היה בהם מסר ברור לכל העם, כי לא הוא אשר שלח את יואב להרוג את

 אבנר **"וידעו כל העם... כי לא היתה מהמלך להמית את אבנר בן נר"** (לז), והוסיף כי אינו מעניש את

 יואב, מפני שהוא רך ובני צרויה (יואב ואבישי) קשים ממנו.

## שמואל ב פרק ד

### חלוקת הפרק:

1.הבהלה בעקבות מות אבנר בידי יואב – א – ג

2.מפיבושת בן יונתן ונכד שאול – ד

3.רצח איש בושת בידי רכב ובענה – ה – ח

4.הענשת רוצחי איש בושת (המלך) - ט – יב

### 1.הבהלה בעקבות מות אבנר בידי יואב (א – ג)

 **א** וַיִּשְׁמַע בֶּן-שָׁאוּל, כִּי מֵת אַבְנֵר בְּחֶבְרוֹן, וַיִּרְפּוּ, יָדָיו; וְכָל-יִשְׂרָאֵל, נִבְהָלוּ. **ב** וּשְׁנֵי אֲנָשִׁים שָׂרֵי

 גְדוּדִים הָיוּ בֶן-שָׁאוּל שֵׁם הָאֶחָד בַּעֲנָה וְשֵׁם הַשֵּׁנִי רֵכָב, בְּנֵי רִמּוֹן הַבְּאֵרֹתִי--מִבְּנֵי בִנְיָמִן: כִּי גַּם

 בְּאֵרוֹת, תֵּחָשֵׁב עַל-בִּנְיָמִן. **ג** וַיִּבְרְחוּ הַבְּאֵרֹתִים, גִּתָּיְמָה; וַיִּהְיוּ-שָׁם גָּרִים, עַד הַיּוֹם הַזֶּה.

 בעקבות מות אבנר בידי יואב, נבהלו המלך (איש בושת) ועם ישראל **"וירפו ידיו וכל ישראל"** (א)

### 2.מפיבושת בן יונתן ונכד שאול (ד)

 **ד** וְלִיהוֹנָתָן, בֶּן-שָׁאוּל, בֵּן, נְכֵה רַגְלָיִם; בֶּן-חָמֵשׁ שָׁנִים הָיָה בְּבֹא שְׁמֻעַת שָׁאוּל וִיהוֹנָתָן מִיִּזְרְעֶאל,

 וַתִּשָּׂאֵהוּ אֹמַנְתּוֹ וַתָּנֹס, וַיְהִי בְּחָפְזָהּ לָנוּס וַיִּפֹּל וַיִּפָּסֵחַ, וּשְׁמוֹ מְפִיבֹשֶׁת.

 ליהונתן בן שאול, בן נכה רגלים בשם מפיבושת, וכאשר באה השמועה על מות שאול, מפיבושת

 היה בן חמש שנים, ובעת שהאומנת שלו לקחה אותו כדי לברוח, נפל ונעשה נכה.

### 3.רצח איש בושת בידי רכב ובענה (ה – ח)

 **ה** וַיֵּלְכוּ בְּנֵי-רִמּוֹן הַבְּאֵרֹתִי, רֵכָב וּבַעֲנָה, וַיָּבֹאוּ כְּחֹם הַיּוֹם, אֶל-בֵּית אִישׁ בֹּשֶׁת; וְהוּא שֹׁכֵב, אֵת

 מִשְׁכַּב הַצָּהֳרָיִם. **ו** וְהֵנָּה בָּאוּ עַד-תּוֹךְ הַבַּיִת, לֹקְחֵי חִטִּים, וַיַּכֻּהוּ, אֶל-הַחֹמֶשׁ; וְרֵכָב וּבַעֲנָה אָחִיו,

 נִמְלָטוּ. **ז** וַיָּבֹאוּ הַבַּיִת, וְהוּא-שֹׁכֵב עַל-מִטָּתוֹ בַּחֲדַר מִשְׁכָּבוֹ, וַיַּכֻּהוּ וַיְמִתֻהוּ, וַיָּסִירוּ אֶת-רֹאשׁוֹ; וַיִּקְחוּ,

 אֶת-רֹאשׁוֹ, וַיֵּלְכוּ דֶּרֶךְ הָעֲרָבָה, כָּל-הַלָּיְלָה. **ח** וַיָּבִאוּ אֶת-רֹאשׁ אִישׁ-בֹּשֶׁת אֶל-דָּוִד, חֶבְרוֹן, וַיֹּאמְרוּ

 אֶל-הַמֶּלֶךְ, הִנֵּה-רֹאשׁ אִישׁ-בֹּשֶׁת בֶּן-שָׁאוּל אֹיִבְךָ אֲשֶׁר בִּקֵּשׁ אֶת-נַפְשֶׁךָ; וַיִּתֵּן יְהוָה לַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ

 נְקָמוֹת, הַיּוֹם הַזֶּה, מִשָּׁאוּל, וּמִזַּרְעוֹ.

בענה ורכב משבט בנימין התחפשו למוכרי חיטים, ונכנסו לבית איש בושת ורוצחים אותו, כשהוא

 שוכב על מיטתו. לוקחים את ראשו אל דוד הנמצא בחברון, ובמעשיהם זה ציפו לזכות באהדת דוד

 ואף לקבל שכר על שנקמו בבן אוייבו של דוד – שאול.

### 4.הענשת רוצחי איש בושת (המלך) (ט – יב)

 **ט** וַיַּעַן דָּוִד אֶת-רֵכָב וְאֶת-בַּעֲנָה אָחִיו, בְּנֵי רִמּוֹן הַבְּאֵרֹתִי--וַיֹּאמֶר לָהֶם: חַי-יְהוָה, אֲשֶׁר-פָּדָה אֶת

 נַפְשִׁי מִכָּל-צָרָה. **י** כִּי הַמַּגִּיד לִי לֵאמֹר הִנֵּה-מֵת שָׁאוּל, וְהוּא-הָיָה כִמְבַשֵּׂר בְּעֵינָיו, וָאֹחֲזָה בוֹ,

 וָאֶהְרְגֵהוּ בְּצִקְלָג--אֲשֶׁר לְתִתִּי-לוֹ, בְּשֹׂרָה. **יא** אַף כִּי-אֲנָשִׁים רְשָׁעִים, הָרְגוּ אֶת-אִישׁ-צַדִּיק בְּבֵיתוֹ

 עַל-מִשְׁכָּבוֹ; וְעַתָּה, הֲלוֹא אֲבַקֵּשׁ אֶת-דָּמוֹ מִיֶּדְכֶם, וּבִעַרְתִּי אֶתְכֶם, מִן-הָאָרֶץ. **יב** וַיְצַו דָּוִד אֶת הַנְּעָרִים

 וַיַּהַרְגוּם, וַיְקַצְּצוּ אֶת-יְדֵיהֶם וְאֶת-רַגְלֵיהֶם, וַיִּתְלוּ עַל-הַבְּרֵכָה, בְּחֶבְרוֹן; וְאֵת רֹאשׁ אִישׁ-בֹּשֶׁת לָקָחוּ,

 וַיִּקְבְּרוּ בְקֶבֶר-אַבְנֵר בְּחֶבְרוֹן.

 בניגוד לציפיותיהם, דוד כעס עליהם והרגם על שהרגו את איש בושת המלך. דוד תולה את גופותיהם

 במטרה שכולם יראו וידעו כי הוא מתנגד להרג אנשים חפים מפשע.

## שמואל ב פרק ו

### חלוקת הפרק

1. העלאת הארון מבית אבינדב – א- ה

2. מות עוזה – "פרץ עוזה" – ו – יא

3. העלאת הארון מבית עובד אדום הגיתי לירושלים – יב – יט

4. תוכחת מיכל לדוד ותגובתו – כ – כב

5. עונשה של מיכל – כג

### העלאת הארון מבית אבינדב (א-ה)

 **א וַיֹּסֶף עוֹד דָּוִד אֶת-כָּל-בָּחוּר בְּיִשְׂרָאֵל, שְׁלֹשִׁים אָלֶף. ב וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ דָּוִד, וְכָל-הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ, מִבַּעֲלֵי,**

 **יְהוּדָה--לְהַעֲלוֹת מִשָּׁם, אֵת אֲרוֹן הָאֱלֹהִים, אֲשֶׁר-נִקְרָא שֵׁם שֵׁם יְהוָה צְבָאוֹת יֹשֵׁב הַכְּרֻבִים, עָלָיו.**

 **ג וַיַּרְכִּבוּ אֶת-אֲרוֹן הָאֱלֹהִים, אֶל-עֲגָלָה חֲדָשָׁה, וַיִּשָּׂאֻהוּ, מִבֵּית אֲבִינָדָב אֲשֶׁר בַּגִּבְעָה; וְעֻזָּא וְאַחְיוֹ, בְּנֵי**

 **אֲבִינָדָב, נֹהֲגִים, אֶת-הָעֲגָלָה חֲדָשָׁה. ד וַיִּשָּׂאֻהוּ, מִבֵּית אֲבִינָדָב אֲשֶׁר בַּגִּבְעָה, עִם, אֲרוֹן הָאֱלֹהִים; וְאַחְיוֹ,**

 **הֹלֵךְ לִפְנֵי הָאָרוֹן. ה וְדָוִד וְכָל-בֵּית יִשְׂרָאֵל, מְשַׂחֲקִים לִפְנֵי יְהוָה, בְּכֹל, עֲצֵי בְרוֹשִׁים; וּבְכִנֹּרוֹת וּבִנְבָלִים**

 **וּבְתֻפִּים, וּבִמְנַעַנְעִים וּבְצֶלְצֱלִים.**

 אחר כיבוש עיר דוד, התעורר דוד להעלות את ארון האלוקים מבית אבינדב אשר בגבעה.

 הערה: מימי מלחמת ישראל עם פלשתים, הארון לא היה באוהל מועד (שמואל א, פרקים ד-ז).

 את הארון מבית אבינדב שמים על עגלה חדשה, וכיאה למעמד דוד וכל ישראל שמחים ומשחקים לפני

 ה' בכינורות, בנבלים ובתופים.

### 2.מות עוזה – "פרץ עוזה" (י-יא)

 **ו וַיָּבֹאוּ, עַד-גֹּרֶן נָכוֹן; וַיִּשְׁלַח עֻזָּה אֶל-אֲרוֹן הָאֱלֹהִים, וַיֹּאחֶז בּוֹ--כִּי שָׁמְטוּ, הַבָּקָר. ז וַיִּחַר אַף יְהוָה**

 **בְּעֻזָּה, וַיַּכֵּהוּ שָׁם הָאֱלֹהִים עַל-הַשַּׁל; וַיָּמָת שָׁם, עִם אֲרוֹן הָאֱלֹהִים. ח וַיִּחַר לְדָוִד, עַל אֲשֶׁר פָּרַץ יְהוָה**

 **פֶּרֶץ בְּעֻזָּה; וַיִּקְרָא לַמָּקוֹם הַהוּא, פֶּרֶץ עֻזָּה, עַד, הַיּוֹם הַזֶּה. ט וַיִּרָא דָוִד אֶת-יְהוָה, בַּיּוֹם הַהוּא; וַיֹּאמֶר,**

 **אֵיךְ יָבוֹא אֵלַי אֲרוֹן יְהוָה. י וְלֹא-אָבָה דָוִד, לְהָסִיר אֵלָיו אֶת-אֲרוֹן יְהוָה--עַל-עִיר דָּוִד; וַיַּטֵּהוּ דָוִד, בֵּית**

 **עֹבֵד-אֱדֹם הַגִּתִּי. יא וַיֵּשֶׁב אֲרוֹן יְהוָה בֵּית עֹבֵד אֱדֹם, הַגִּתִּי--שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים; וַיְבָרֶךְ יְהוָה אֶת-עֹבֵד אֱדֹם,**

 **וְאֶת-כָּל-בֵּיתוֹ.**

 בשעה שהמסע הגיע לגורן נכון חשב עוזה (ידיד דוד), כי הארון המונח על העגלה עומד ליפול בשעה

 ששמטו (קרסו) הבקר מושכי העגלה ונגע בארון, ובשל כך המית אותו ה'. מותו הפתאומי ביום חג זה גרם

 לדוד צער גדול, עד כי בחר לקרוא למקום **"פרץ עוזה"** – על אשר פרץ ה' פרץ בעוזה, והמיתו ה' במיתה

 פתאומית. כתוצאה ממות עוזה חשש דוד להעלות את ארון ה' לירושלים **"וירא דוד את ה'... ויאמר איך**

 **יבא אלי ארון ה'"** (ט). על כן בחר להטותו לבית עובד אדום הגיתי, ושם היה מונח שלושה חודשים.

 הערה: עובד אדום הגיתי – לוי היה מן השוערים והמשוררים, ושמו גיתי לפי שהתגורר בגת. (רד"ק)

 שאלה: מה גרם למות עוזה?

 תשובה: רד"ק: דוד וישראל שגו בשעה שהניחו את הארון על עגלה, ולא נשאו אותו על הכתפיים, כי

 שנאמר בתורה **"כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו"**, ולכן הראה להם הקב"ה קדושת הארון בשני

 אופנים: 1. בשמיטת הבקר. 2. במות עוזה. דוד חשב כי במדבר היה המשכן נישא בעגלות, וכדי להבדיל

 את הארון מכלי המשכן נשאוהו בכתף להראות גודל קדושתו, ולהבדילו מכלי המשכן. אבל עתה שכבר לא

 היה קיים המשכן, חשב כי לא יהיה חטא אם ישאוהו בעגלה, ועוד כשראה שהארון הושב מפלשתים בעגלה

 (שמואל א, ו), חשב שכך ראוי גם עתה ובזה טעה וגרם למות עוזה חברו.

### 3.העלאת הארון מבית עובד אדום הגיתי לירושלים (יב-יט)

 **יב וַיֻּגַּד, לַמֶּלֶךְ דָּוִד לֵאמֹר, בֵּרַךְ יְהוָה אֶת-בֵּית עֹבֵד אֱדֹם וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לוֹ, בַּעֲבוּר, אֲרוֹן הָאֱלֹהִים;**

 **וַיֵּלֶךְ דָּוִד, וַיַּעַל אֶת-אֲרוֹן הָאֱלֹהִים מִבֵּית עֹבֵד אֱדֹם עִיר דָּוִד--בְּשִׂמְחָה. יג וַיְהִי, כִּי צָעֲדוּ נֹשְׂאֵי אֲרוֹן**

 **יְהוָה--שִׁשָּׁה צְעָדִים: וַיִּזְבַּח שׁוֹר, וּמְרִיא. יד וְדָוִד מְכַרְכֵּר בְּכָל-עֹז, לִפְנֵי יְהוָה; וְדָוִד, חָגוּר אֵפוֹד בָּד.**

 **טו וְדָוִד וְכָל-בֵּית יִשְׂרָאֵל, מַעֲלִים אֶת-אֲרוֹן יְהוָה, בִּתְרוּעָה, וּבְקוֹל שׁוֹפָר. טז וְהָיָה אֲרוֹן יְהוָה, בָּא עִיר**

 **דָּוִד; וּמִיכַל בַּת-שָׁאוּל נִשְׁקְפָה בְּעַד הַחַלּוֹן, וַתֵּרֶא אֶת-הַמֶּלֶךְ דָּוִד מְפַזֵּז וּמְכַרְכֵּר לִפְנֵי יְהוָה, וַתִּבֶז לוֹ,**

 **בְּלִבָּהּ. יז וַיָּבִאוּ אֶת-אֲרוֹן יְהוָה, וַיַּצִּגוּ אֹתוֹ בִּמְקוֹמוֹ, בְּתוֹךְ הָאֹהֶל, אֲשֶׁר נָטָה-לוֹ דָּוִד; וַיַּעַל דָּוִד עֹלוֹת**

 **לִפְנֵי יְהוָה, וּשְׁלָמִים. יח וַיְכַל דָּוִד, מֵהַעֲלוֹת הָעוֹלָה וְהַשְּׁלָמִים; וַיְבָרֶךְ אֶת-הָעָם, בְּשֵׁם יְהוָה צְבָאוֹת.**

 **יט וַיְחַלֵּק לְכָל-הָעָם לְכָל-הֲמוֹן יִשְׂרָאֵל, לְמֵאִישׁ וְעַד-אִשָּׁה, לְאִישׁ חַלַּת לֶחֶם אַחַת, וְאֶשְׁפָּר אֶחָד וַאֲשִׁישָׁה**

 **אֶחָת; וַיֵּלֶךְ כָּל-הָעָם, אִישׁ לְבֵיתוֹ.**

 אחר שלושה חודשים מעת שהונח הארון בבית עובד הגיתי, גילה דוד כי המצאות הארון בבית עובד אדום

 הגיתי הביאה ברכה על בית עובד אדום הגיתי **ויוגד למלך דוד לאמר ברך ה' את בית עובד אדום..."** (יב)

 רד"ק: בבנים ובעושר ותוספת טובה בכל דבר מעת שהיה הארון בביתו.

 בהעלאת הארון לירושלים, דוד פיזז (רקד) ושר מתוך שמחה עם קהל המשתתפים, ומיכל שהשקיפה מהחלון

 וראתה את דוד רוקד ושמח, בזה לו בגלל התנהגותו, כשביטל לדעתה את כבודו כמלך ב-3 עניינים:

 א. בגופו שכרכר בכל עוז לפני ה'.

 ב. בלבושו שהיה לבוש אפוד בד כלבוש הכהנים, ולא לבוש בגדי מלכות. דוד עשה זאת כדי לא להראות

 גאווה לפני ה'.

 ג. מעצם השתתפותו בשמחת הארון עם כלל ישראל.

 משהביאו את ארון ה' לירושלים לעיר דוד, והניחוהו באוהל שעשה לו דוד:

 א. הקריב קרבנות ושלמים.

 ב. ברך את העם.

 ג. חילק לכל המשתתפים: 1. חלת לחם. 2. בשר – **"אשפר אחד"**. 3. יין – **"אשישה אחת"**.

### 4.תוכחת מיכל לדוד ותגובתו (כ-כב)

 **כ וַיָּשָׁב דָּוִד, לְבָרֵךְ אֶת-בֵּיתוֹ; וַתֵּצֵא מִיכַל בַּת-שָׁאוּל, לִקְרַאת דָּוִד, וַתֹּאמֶר מַה-נִּכְבַּד הַיּוֹם מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל**

 **אֲשֶׁר נִגְלָה הַיּוֹם לְעֵינֵי אַמְהוֹת עֲבָדָיו, כְּהִגָּלוֹת נִגְלוֹת אַחַד הָרֵקִים. כא וַיֹּאמֶר דָּוִד, אֶל-מִיכַל, לִפְנֵי יְהוָה**

 **אֲשֶׁר בָּחַר-בִּי מֵאָבִיךְ וּמִכָּל-בֵּיתוֹ, לְצַוֹּת אֹתִי נָגִיד עַל-עַם יְהוָה עַל-יִשְׂרָאֵל; וְשִׂחַקְתִּי, לִפְנֵי יְהוָה. כב**

 **וּנְקַלֹּתִי עוֹד מִזֹּאת, וְהָיִיתִי שָׁפָל בְּעֵינָי; וְעִם-הָאֲמָהוֹת אֲשֶׁר אָמַרְתְּ, עִמָּם אִכָּבֵדָה.**

כאשר שב דוד לביתו, יצאה לקראתו מיכל אשתו והוכיחה אותו על דרך התנהגותו בעת העלאת הארון,

 (כמצוין לעיל סעיף 3) כשלטענתה בעת שפיזז ושר מתוך שמחה עם המון ישראל, נראה כאחד הרקים ולא

 במעמד המתאים למלך **"ותאמר מה נכבד מלך... כהגלות נגלות אחד הרקים"** (כ), ובתגובה ענה לה דוד

שבדרכו זו בחר לכבד את הקב"ה ולהניח את כבודו, בשעה שבחר לא להתחשב בדעת הקהל כאשר נגע

 הדבר לכבוד שמים **"ונקלותי** (אשפיל) **עוד מזאת והייתי שפל בעיני ועם האמהות אשר עמם אכבדה"**(כב)

### 5.עונשה של מיכל (כג)

 **כג וּלְמִיכַל, בַּת-שָׁאוּל, לֹא-הָיָה לָהּ, יָלֶד--עַד, יוֹם מוֹתָהּ.**

 בעוון שביזתה את דוד על שהקל בכבודו לפני ארון האלוקים, לא היה לה ילד עד יום מותה.

 קושי: לכאורה קיימת סתירה בין הכתוב בפרקנו **"ולמיכל... לא היה ילד..."**,

 לבין הנאמר בשמואל ב, כא: "ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל"

 ישוב הסתירה:

 רד"ק: הכוונה בפרקנו, מקום בו בזה לדוד לא ילדה כעונש, אבל לפני היום הזה כן ילדה.

 תוספתא: המצוין בשמואל ב, כא **"ואת חמשת בני מיכל"** אלו היובני מירב, ומיכל היא שגידלה אותם

 ונקראו על שמה.

5. העלאת הארון, תגובת מיכל ותשובת דוד.

 א. מה היו המעשים שעשה דוד לכבוד העלאת ארון ה'?

 ב. מה היתה תגובת מיכל לאחד ממעשיו, ומה היתה תשובת דוד לדבריה?

ת. א. \*דוד היה חגור אפוד בד ורקד **"בכל עוז"** לפני ה'.

 \*את הארון העלו בתרועה ובקול שופר (בהעלאה הראשונה נזכרו גם כנורות, נבלים, תופים, מנענעים

 וצלצלים).

 \*בהגיע הארון אל האוהל שנטה לו דוד, העלו עולות ושלמים לפני ה'.

 \*דוד ברך את העם בשם ה', וחילק לכולם חלת לחם, אשפה ואשישה.

 ב. מיכל חשבה שריקודי דוד לפני ה' הם מחזה נלעג, ושהוא שם עצמו ללעג בפני כל רואיו, דבר שאינו יאה

 למלך. דוד השיב לה, כי אינו מחשיב את כבודו לצורך עניין זה, וכי עשה הכל לכבוד ה'.

## שמואל ב פרק ח: הרחבת תחומי הממלכה

### חלוקת הפרק:

1. המלחמה בפלשתים – א

2. המלחמה במואב – ב

3. המלחמה בהדדעזר מלך צובה – ג - ד

4. עזרת דמשק לצובה ומלחמת דום בהם – ה – ח

5. מנחת תועי מלך חמת לדוד – ט – יב

6. קבורת חללי האויבים בידי דוד – יג

7. הנציבים באדום – יד – יח

### המלחמה בפלשתים (א)

 **א וַיְהִי, אַחֲרֵי-כֵן, וַיַּךְ דָּוִד אֶת-פְּלִשְׁתִּים, וַיַּכְנִיעֵם; וַיִּקַּח דָּוִד אֶת-מֶתֶג הָאַמָּה, מִיַּד פְּלִשְׁתִּים.**

דוד נלחם בפלשתים וכובש מהם את **"מתג האמה"** – העיר גת שהיתה עיר גדולה ששלטה על

 ערים אחרות בדומה למתג – רסן ששולט על הבהמה להוליכה לכל אשר ירצו.

### המלחמה במואב (ב)

 **ב וַיַּךְ אֶת-מוֹאָב, וַיְמַדְּדֵם בַּחֶבֶל הַשְׁכֵּב אוֹתָם אַרְצָה, וַיְמַדֵּד שְׁנֵי-חֲבָלִים לְהָמִית, וּמְלֹא הַחֶבֶל לְהַחֲיוֹת;**

 **וַתְּהִי מוֹאָב לְדָוִד, לַעֲבָדִים נֹשְׂאֵי מִנְחָה.**

 דוד נלחם במואב ומודד אותם בחבל ושני חבלים (שני שליש), הוא ממית וחבל אחד (שליש אחד)

 החיה לפי שהרגו את אביו, אמו ואחיו שהפקיד בידם כשהיה בורח מפני שאול, כפי שמצויין:

 **"וינחם את פני מלך מואב"** (שמואל א, כב, ד), ולא מצאנו שיצאו משם.

### המלחמה בהדדעזר מלך צובה (ג)

 **ג וַיַּךְ דָּוִד, אֶת-הֲדַדְעֶזֶר בֶּן-רְחֹב מֶלֶךְ צוֹבָה, בְּלֶכְתּוֹ, לְהָשִׁיב יָדוֹ בִּנְהַר- (פְּרָת). ד וַיִּלְכֹּד דָּוִד מִמֶּנּוּ, אֶלֶף**

 **וּשְׁבַע-מֵאוֹת פָּרָשִׁים, וְעֶשְׂרִים אֶלֶף, אִישׁ רַגְלִי; וַיְעַקֵּר דָּוִד אֶת כָּל הָרֶכֶב, וַיּוֹתֵר מִמֶּנּוּ מֵאָה רָכֶב.**

 דוד נלחם בהדדעזר מלך צובה, והצליח ללכוד מהם פרשים ולוחמים, מעקר את רכביהם דהיינו:

 להוריד את הרגלים לבהמות שנושאות את הרכב, כדי לא לעבור על הציווי שיש למלך בישראל

 **"רק לא ירבה לו סוסים"** (דברים יא, ד), והותיר מאה רכב שהיה צריך למרכבתו (רש"י).

### עזרת דמשק לצובה ומלחמת דום בהם (ה – ח)

 **ה וַתָּבֹא, אֲרַם דַּמֶּשֶׂק, לַעְזֹר, לַהֲדַדְעֶזֶר מֶלֶךְ צוֹבָה; וַיַּךְ דָּוִד בַּאֲרָם, עֶשְׂרִים-וּשְׁנַיִם אֶלֶף אִישׁ. ו וַיָּשֶׂם דָּוִד**

 **נְצִבִים, בַּאֲרַם דַּמֶּשֶׂק, וַתְּהִי אֲרָם לְדָוִד, לַעֲבָדִים נוֹשְׂאֵי מִנְחָה; וַיֹּשַׁע יְהוָה אֶת-דָּוִד, בְּכֹל אֲשֶׁר הָלָךְ. ז וַיִּקַּח**

 **דָּוִד, אֵת שִׁלְטֵי הַזָּהָב, אֲשֶׁר הָיוּ, אֶל עַבְדֵי הֲדַדְעָזֶר; וַיְבִיאֵם, יְרוּשָׁלִָם. ח וּמִבֶּטַח וּמִבֵּרֹתַי, עָרֵי הֲדַדְעָזֶר: לָקַח**

 **הַמֶּלֶךְ דָּוִד, נְחֹשֶׁת--הַרְבֵּה מְאֹד.**

 ארם דמשק באה לעזור להדדעזר מלך צובה, ודוד מכה גם בהם עשרים ושניים אלף, ולאחר מכן

 דוד שם בארם דמשק נציבים – פקידים ממונים לגבות מס, ולמשול בהם. מלבד מה שלקח מעבדי

 הדדעזר את שלטי הזהב – אשפתות שנותנים בהם חצים, וכן הרבה נחושת.

### מנחת תועי מלך חמת לדוד (ט – יב)

 **ט וַיִּשְׁמַע, תֹּעִי מֶלֶךְ חֲמָת: כִּי הִכָּה דָוִד, אֵת כָּל-חֵיל הֲדַדְעָזֶר. י וַיִּשְׁלַח תֹּעִי אֶת-יוֹרָם-בְּנוֹ אֶל הַמֶּלֶךְ-דָּוִד**

 **לִשְׁאָל-לוֹ לְשָׁלוֹם וּלְבָרְכוֹ, עַל אֲשֶׁר נִלְחַם בַּהֲדַדְעֶזֶר וַיַּכֵּהוּ--כִּי-אִישׁ מִלְחֲמוֹת תֹּעִי, הָיָה הֲדַדְעָזֶר; וּבְיָדוֹ, הָיוּ**

 **כְּלֵי-כֶסֶף וּכְלֵי-זָהָב--וּכְלֵי נְחֹשֶׁת. יא גַּם-אֹתָם, הִקְדִּישׁ הַמֶּלֶךְ דָּוִד לַיהוָה, עִם-הַכֶּסֶף וְהַזָּהָב אֲשֶׁר הִקְדִּישׁ,**

 **מִכָּל-הַגּוֹיִם אֲשֶׁר כִּבֵּשׁ. יב מֵאֲרָם וּמִמּוֹאָב וּמִבְּנֵי עַמּוֹן, וּמִפְּלִשְׁתִּים וּמֵעֲמָלֵק, וּמִשְּׁלַל הֲדַדְעֶזֶר בֶּן-רְחֹב, מֶלֶךְ**

 **צוֹבָה.**

 מששמע תועי מלך חמת על נצחון דוד את הדדעזר שהיה אויבו מתמיד,שלח תועי מנחה בידי יורם

 בנו לדוד כאות הוקרה על שהכה בהדדעזר מלך צובה. דוד מקדיש לה' את המנחה שקיבל, וגם את

 כל השלל שנפל בידו מכל כבושיו מארם, מבני עמון, מפלשתים, מעמלק ומצובה.

### קבורת חללי האויבים בידי דוד (יג)

 **יג וַיַּעַשׂ דָּוִד, שֵׁם, בְּשֻׁבוֹ, מֵהַכּוֹתוֹ אֶת-אֲרָם בְּגֵיא-מֶלַח--שְׁמוֹנָה עָשָׂר, אָלֶף.**

 כל חללי הגויים שנפלו במלחמת ישראל קבר דוד, ועניין זה עשה שם טוב לישראל על שהיו מקברים

 את אויביהם **"ויעש דוד שם"** (יג), ומניין שקברן דוד? שנאמר: **"ויהי דוד את אדום בעלות יואב**

 **שר הצבא לקבר** **את החללים שמונה עשר אלף"** (מלכים א, א, טו)

### הנציבים באדום (יד – יח)

 **יד וַיָּשֶׂם בֶּאֱדוֹם נְצִבִים, בְּכָל-אֱדוֹם שָׂם נְצִבִים, וַיְהִי כָל-אֱדוֹם, עֲבָדִים לְדָוִד; וַיּוֹשַׁע יְהוָה אֶת דָּוִד, בְּכֹל**

 **אֲשֶׁר הָלָךְ. טו וַיִּמְלֹךְ דָּוִד, עַל-כָּל-יִשְׂרָאֵל; וַיְהִי דָוִד, עֹשֶׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה--לְכָל-עַמּוֹ. טז וְיוֹאָב בֶּן-צְרוּיָה,**

 **עַל-הַצָּבָא; וִיהוֹשָׁפָט בֶּן-אֲחִילוּד, מַזְכִּיר. יז וְצָדוֹק בֶּן-אֲחִיטוּב וַאֲחִימֶלֶךְ בֶּן-אֶבְיָתָר, כֹּהֲנִים; וּשְׂרָיָה, סוֹפֵר.**

 **יח וּבְנָיָהוּ, בֶּן-יְהוֹיָדָע, וְהַכְּרֵתִי, וְהַפְּלֵתִי; וּבְנֵי דָוִד, כֹּהֲנִים הָיוּ.**

 גם באדום שם נציבים, ואדום נהיו עבדים לדוד.

## שמואל ב פרק ט

### חלוקת הפרק:

1.חסד דוד עם מפיבושת – א – ט

2.הציווי לציבא עבד שאול – י – יג

### 1.חסד דוד עם מפיבושת (א – ט)

 **א וַיֹּאמֶר דָּוִד--הֲכִי יֶשׁ-עוֹד, אֲשֶׁר נוֹתַר לְבֵית שָׁאוּל; וְאֶעֱשֶׂה עִמּוֹ חֶסֶד, בַּעֲבוּר יְהוֹנָתָן.**

 **ב וּלְבֵית שָׁאוּל עֶבֶד וּשְׁמוֹ צִיבָא, וַיִּקְרְאוּ-לוֹ אֶל-דָּוִד; וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֵלָיו הַאַתָּה צִיבָא, וַיֹּאמֶר**

 **עַבְדֶּךָ. ג וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, הַאֶפֶס עוֹד אִישׁ לְבֵית שָׁאוּל, וְאֶעֱשֶׂה עִמּוֹ, חֶסֶד אֱלֹהִים; וַיֹּאמֶר צִיבָא**

 **אֶל הַמֶּלֶךְ, עוֹד בֵּן לִיהוֹנָתָן נְכֵה רַגְלָיִם. ד וַיֹּאמֶר-לוֹ הַמֶּלֶךְ, אֵיפֹה הוּא; וַיֹּאמֶר צִיבָא, אֶל-הַמֶּלֶךְ,**

 **הִנֵּה-הוּא בֵּית מָכִיר בֶּן-עַמִּיאֵל, בְּלוֹ דְבָר. ה וַיִּשְׁלַח, הַמֶּלֶךְ דָּוִד; וַיִּקָּחֵהוּ, מִבֵּית מָכִיר בֶּן עַמִּיאֵמִלּוֹ**

 **דְבָר. ו וַיָּבֹא מְפִיבֹשֶׁת בֶּן-יְהוֹנָתָן בֶּן-שָׁאוּל, אֶל-דָּוִד, וַיִּפֹּל עַל-פָּנָיו, וַיִּשְׁתָּחוּ; וַיֹּאמֶר דָּוִד מְפִיבֹשֶׁת,**

 **וַיֹּאמֶר הִנֵּה עַבְדֶּךָ. ז וַיֹּאמֶר לוֹ דָוִד אַל-תִּירָא, כִּי עָשֹׂה אֶעֱשֶׂה עִמְּךָ חֶסֶד בַּעֲבוּר יְהוֹנָתָן אָבִיךָ,**

 **וַהֲשִׁבֹתִי לְךָ, אֶת-כָּל-שְׂדֵה שָׁאוּל אָבִיךָ; וְאַתָּה, תֹּאכַל לֶחֶם עַל-שֻׁלְחָנִי--תָּמִיד. ח וַיִּשְׁתַּחוּ, וַיֹּאמֶר**

 **מֶה עַבְדֶּךָ: כִּי פָנִיתָ, אֶל-הַכֶּלֶב הַמֵּת אֲשֶׁר כָּמוֹנִי. ט וַיִּקְרָא הַמֶּלֶךְ, אֶל-צִיבָא נַעַר שָׁאוּל--וַיֹּאמֶר**

 **אֵלָיו: כֹּל אֲשֶׁר הָיָה לְשָׁאוּל וּלְכָל-בֵּיתוֹ, נָתַתִּי לְבֶן-אֲדֹנֶיךָ.**

 דוד, ברצותו לגמול חסד עם צאצאי שאול בשל אהבתו ליונתן, קרא לצובא עבד שאול ושאל אותו

 **"... האפס עוד איש לבית שאול ואעשה עמו חסד"?** (ג), וצובא עונה לו שנשאר מפיבושת בן

 יהונתן שנמצא בביתו של מכיר בן עמיאל במקום שנקרא **"לו דבר"** ומשבא מפיבושת בן יהונתן,

 שהיה נכה רגלים לבית דוד, בישר לו דוד שתי בשורות:

 1.השדה והרכוש של שאול ימסרו לו **"והשיבותי לך את שדה שאול"** (ז).

 2.נתנו באוכלי שלחנו כל הימים **"ואתה תאכל לחם על שלחני תמיד"** (ז).

####  הערה:

יש לפרש כי דוד זכה בכל נחלת שאול לפי שאיש בושת ובית שאול היו מורדים במלכות,

 כי ידוע כי דוד היה מלך אחרי מות שאול, ונמשח על פי ה' ומורד במלכות הוא וכל נכסיו נתחייבו,

 ומן הדין זכה בהם דוד, ומשבחר להשיב את השדות והרכוש למפי בושת, חסד גדול עשה עמו ועוד

 שנתנו באוכלי שולחנו כל הימים (רד"ק).

### 2. הציווי לציבא עבד שאול (י – יג)

 **י וְעָבַדְתָּ לּוֹ אֶת-הָאֲדָמָה אַתָּה וּבָנֶיךָ וַעֲבָדֶיךָ וְהֵבֵאתָ, וְהָיָה לְבֶן-אֲדֹנֶיךָ לֶּחֶם וַאֲכָלוֹ, וּמְפִיבֹשֶׁת בֶּן**

 **אֲדֹנֶיךָ, יֹאכַל תָּמִיד לֶחֶם עַל-שֻׁלְחָנִי; וּלְצִיבָא, חֲמִשָּׁה עָשָׂר בָּנִים--וְעֶשְׂרִים עֲבָדִים. יא וַיֹּאמֶר**

 **צִיבָא, אֶל-הַמֶּלֶךְ, כְּכֹל אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אֶת-עַבְדּוֹ, כֵּן יַעֲשֶׂה עַבְדֶּךָ; וּמְפִיבֹשֶׁת, אֹכֵל עַל**

 **שֻׁלְחָנִי, כְּאַחַד, מִבְּנֵי הַמֶּלֶךְ. יב וְלִמְפִיבֹשֶׁת בֵּן-קָטָן, וּשְׁמוֹ מִיכָא; וְכֹל מוֹשַׁב בֵּית-צִיבָא, עֲבָדִים**

 **לִמְפִיבֹשֶׁת. יג וּמְפִיבֹשֶׁת, יֹשֵׁב בִּירוּשָׁלִַם, כִּי עַל-שֻׁלְחַן הַמֶּלֶךְ תָּמִיד, הוּא אֹכֵל; וְהוּא פִסֵּחַ, שְׁתֵּי**

 **רַגְלָיו.**

 דוד מצווה על ציבא שהוא וחמשה עשר בניו ועשרים עבדיו, יעבדו את האדמה עבור מפיבושת,

 בשל היותו נכה רגלים, וציבא הסכים לדברי דוד.

## שמואל ב פרק יג

###  חלוקת הפרק

 1. מעשי אמנון בתמר – א – ב

 2. עצת יונדב לאמנון – ג – ז

 3. תמר בבית אמנון – ח – טו

 4. תגובת תמר לאונס - טז – יט

 5. תגובת אבשלום לאונס ותגובת דוד – כ – כב

 6. הריגת אמנון ביד אבשלום – כג – ל

 7. אבל דוד ותנחומי יונדב – לא – לו

 8. בריחת אבשלום - לז - לח

###  1.מעשי אמנון בתמר (א-ב)

 **א וַיְהִי אַחֲרֵי-כֵן, וּלְאַבְשָׁלוֹם בֶּן-דָּוִד אָחוֹת יָפָה--וּשְׁמָהּ תָּמָר; וַיֶּאֱהָבֶהָ, אַמְנוֹן בֶּן-דָּוִד. ב וַיֵּצֶר**

 **לְאַמְנוֹן לְהִתְחַלּוֹת, בַּעֲבוּר תָּמָר אֲחֹתוֹ--כִּי בְתוּלָה, הִיא; וַיִּפָּלֵא בְּעֵינֵי אַמְנוֹן, לַעֲשׂוֹת לָהּ מְאוּמָה.**

 אמנון בנו של דוד מאחינועם היזרעאלית, התאהב בתמר אחות אבשלום (תמר ואבשלום אחים מהאב

 דוד ומן האם מעכה בת מלך גשור), ומרוב אהבתו אליה ואי יכולת להשיגה נעשה חולה.

### 2.עצת יונדב לאמנון (ג-ז)

 **ג וּלְאַמְנוֹן רֵעַ, וּשְׁמוֹ יוֹנָדָב, בֶּן-שִׁמְעָה, אֲחִי דָוִד; וְיוֹנָדָב, אִישׁ חָכָם מְאֹד. ד וַיֹּאמֶר לוֹ, מַדּוּעַ אַתָּה**

 **כָּכָה דַּל בֶּן-הַמֶּלֶךְ בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר--הֲלוֹא, תַּגִּיד לִי; וַיֹּאמֶר לוֹ, אַמְנוֹן, אֶת-תָּמָר אֲחוֹת אַבְשָׁלֹם אָחִי, אֲנִי**

 **אֹהֵב. ה וַיֹּאמֶר לוֹ יְהוֹנָדָב, שְׁכַב עַל-מִשְׁכָּבְךָ וְהִתְחָל; וּבָא אָבִיךָ לִרְאוֹתֶךָ, וְאָמַרְתָּ אֵלָיו תָּבֹא נָא תָמָר**

 **אֲחוֹתִי וְתַבְרֵנִי לֶחֶם וְעָשְׂתָה לְעֵינַי אֶת-הַבִּרְיָה, לְמַעַן אֲשֶׁר אֶרְאֶה, וְאָכַלְתִּי מִיָּדָהּ. ו וַיִּשְׁכַּב אַמְנוֹן,**

 **וַיִּתְחָל; וַיָּבֹא הַמֶּלֶךְ לִרְאוֹתוֹ, וַיֹּאמֶר אַמְנוֹן אֶל-הַמֶּלֶךְ תָּבוֹא-נָא תָּמָר אֲחֹתִי וּתְלַבֵּב לְעֵינַי שְׁתֵּי לְבִבוֹת,**

 **וְאֶבְרֶה, מִיָּדָהּ. ז וַיִּשְׁלַח דָּוִד אֶל-תָּמָר, הַבַּיְתָה לֵאמֹר: לְכִי נָא, בֵּית אַמְנוֹן אָחִיךְ, וַעֲשִׂי-לוֹ, הַבִּרְיָה.**

כשראה יונדב בן שמעה (שמה) אחי דוד חבירו של אמנון בצערו, יעץ לו לעשות עצמו חולה וכשאביו

 דוד יבא לבקרו, יבקש ממנו שתמר אחותו תבוא לביתו ותסעד אותו – להכין לו אוכל **"ואמרת אליו תבא**

 **נא תמר אחותי ותברני** (תאכיל) **לחם"** (ה), ואמנון עושה כעצת יונדב ומבקש מדוד לשלוח אליו את תמר

 ודוד מסכים.

### 3.תמר בבית אמנון (ח-טו)

 **ח וַתֵּלֶךְ תָּמָר, בֵּית אַמְנוֹן אָחִיהָ--וְהוּא שֹׁכֵב; וַתִּקַּח אֶת-הַבָּצֵק ותלוש (וַתָּלָשׁ) וַתְּלַבֵּב לְעֵינָיו, וַתְּבַשֵּׁל**

 **אֶת-הַלְּבִבוֹת. ט וַתִּקַּח אֶת-הַמַּשְׂרֵת וַתִּצֹק לְפָנָיו, וַיְמָאֵן לֶאֱכוֹל; וַיֹּאמֶר אַמְנוֹן, הוֹצִיאוּ כָל-אִישׁ מֵעָלַי,**

 **וַיֵּצְאוּ כָל-אִישׁ, מֵעָלָיו. י וַיֹּאמֶר אַמְנוֹן אֶל-תָּמָר, הָבִיאִי הַבִּרְיָה הַחֶדֶר, וְאֶבְרֶה, מִיָּדֵךְ; וַתִּקַּח תָּמָר,**

 **אֶת-הַלְּבִבוֹת אֲשֶׁר עָשָׂתָה, וַתָּבֵא לְאַמְנוֹן אָחִיהָ, הֶחָדְרָה. יא וַתַּגֵּשׁ אֵלָיו, לֶאֱכֹל; וַיַּחֲזֶק-בָּהּ וַיֹּאמֶר לָהּ,**

 **בּוֹאִי שִׁכְבִי עִמִּי אֲחוֹתִי. יב וַתֹּאמֶר לוֹ, אַל-אָחִי אַל-תְּעַנֵּנִי--כִּי לֹא-יֵעָשֶׂה כֵן, בְּיִשְׂרָאֵל: אַל-תַּעֲשֵׂה,**

 **אֶת-הַנְּבָלָה הַזֹּאת. יג וַאֲנִי, אָנָה אוֹלִיךְ אֶת-חֶרְפָּתִי, וְאַתָּה תִּהְיֶה כְּאַחַד הַנְּבָלִים, בְּיִשְׂרָאֵל; וְעַתָּה דַּבֶּר**

 **נָא אֶל-הַמֶּלֶךְ, כִּי לֹא יִמְנָעֵנִי מִמֶּךָּ. יד וְלֹא אָבָה, לִשְׁמֹעַ בְּקוֹלָהּ; וַיֶּחֱזַק מִמֶּנָּה וַיְעַנֶּהָ, וַיִּשְׁכַּב אֹתָהּ.**

 **טו וַיִּשְׂנָאֶהָ אַמְנוֹן, שִׂנְאָה גְּדוֹלָה מְאֹד--כִּי גְדוֹלָה הַשִּׂנְאָה אֲשֶׁר שְׂנֵאָהּ, מֵאַהֲבָה אֲשֶׁר אֲהֵבָהּ; וַיֹּאמֶר**

 **לָהּ אַמְנוֹן, קוּמִי לֵכִי.**

 כשבאה תמר לבית אמנון ברשות אביה דוד, הכינה לו לביבות ואמנון מסרב לאכול עד שיצאו כל המשרתים

 מהבית ואז ביקש מתמר לשכב עמה, ומשסירבה ולמרות התנגדותה, מענה אותה אמנון ושוכב איתה ומשלחה

 מביתו **"... ויאמר לה אמנון קומי לכי"** (טו)

### 4.תגובת תמר לאונס (טז-יט)

 **טז וַתֹּאמֶר לוֹ, אַל-אוֹדֹת הָרָעָה הַגְּדוֹלָה הַזֹּאת, מֵאַחֶרֶת אֲשֶׁר-עָשִׂיתָ עִמִּי, לְשַׁלְּחֵנִי; וְלֹא אָבָה, לִשְׁמֹעַ**

 **לָהּ. יז וַיִּקְרָא, אֶת-נַעֲרוֹ מְשָׁרְתוֹ, וַיֹּאמֶר, שִׁלְחוּ-נָא אֶת-זֹאת מֵעָלַי הַחוּצָה; וּנְעֹל הַדֶּלֶת, אַחֲרֶיהָ.**

 **יח וְעָלֶיהָ כְּתֹנֶת פַּסִּים, כִּי כֵן תִּלְבַּשְׁןָ בְנוֹת-הַמֶּלֶךְ הַבְּתוּלֹת מְעִילִים; וַיֹּצֵא אוֹתָהּ מְשָׁרְתוֹ הַחוּץ, וְנָעַל**

 **הַדֶּלֶת אַחֲרֶיהָ. יט וַתִּקַּח תָּמָר אֵפֶר עַל-רֹאשָׁהּ, וּכְתֹנֶת הַפַּסִּים אֲשֶׁר עָלֶיהָ קָרָעָה; וַתָּשֶׂם יָדָהּ עַל**

 **רֹאשָׁהּ, וַתֵּלֶךְ הָלוֹךְ וְזָעָקָה.**

1.מבקשת מאמנון שלא ישלחה ומוסיפה שמעשה הגירוש חמור יותר ממעשה האונס **"ותאמר לו על**

 **אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי לשלחני ולא אבה לשמוע לה"** (טז)

 2.קורעת את כתונת הפסים שעליה – כתונת בנות המלך הבתולות.

 3.שמה אפר על ראשה.

 4.הלכה וזעקה לעיני כל מרוב צער וכאב.

### 5.תגובת אבשלום לאונס ותגובת דוד (כ-כב)

 **כ וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אַבְשָׁלוֹם אָחִיהָ, הַאֲמִינוֹן אָחִיךְ הָיָה עִמָּךְ, וְעַתָּה אֲחוֹתִי הַחֲרִישִׁי אָחִיךְ הוּא, אַל**

 **תָּשִׁיתִי אֶת-לִבֵּךְ לַדָּבָר הַזֶּה; וַתֵּשֶׁב תָּמָר וְשֹׁמֵמָה, בֵּית אַבְשָׁלוֹם אָחִיהָ. כא וְהַמֶּלֶךְ דָּוִד--שָׁמַע, אֵת**

 **כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה; וַיִּחַר לוֹ, מְאֹד. כב וְלֹא-דִבֶּר אַבְשָׁלוֹם עִם-אַמְנוֹן, לְמֵרָע וְעַד-טוֹב: כִּי-שָׂנֵא**

 **אַבְשָׁלוֹם, אֶת-אַמְנוֹן, עַל-דְּבַר אֲשֶׁר עִנָּה, אֵת תָּמָר אֲחֹתוֹ.**

 בהיוודע דבר האונס לאבשלום אחיה, א. ביקש ממנה לשתוק לבל יתגלה הדבר.

 ב. שונא את אמנון ולא מדבר איתו מטוב ועד רע.

 תגובת דוד – בשמוע דוד את דבר האונס, הכיר בתחבולת אמנון ובמעשהו, וכעס מאוד

 **"ויחר לו מאוד"** (כא)

### 6.הריגת אמנון בידי אבשלום (כג-ל)

 **כג וַיְהִי, לִשְׁנָתַיִם יָמִים, וַיִּהְיוּ גֹזְזִים לְאַבְשָׁלוֹם, בְּבַעַל חָצוֹר אֲשֶׁר עִם-אֶפְרָיִם; וַיִּקְרָא אַבְשָׁלוֹם, לְכָל**

 **בְּנֵי הַמֶּלֶךְ. כד וַיָּבֹא אַבְשָׁלוֹם, אֶל-הַמֶּלֶךְ, וַיֹּאמֶר, הִנֵּה-נָא גֹזְזִים לְעַבְדֶּךָ; יֵלֶךְ-נָא הַמֶּלֶךְ וַעֲבָדָיו, עִם**

 **עַבְדֶּךָ. כה וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל-אַבְשָׁלוֹם, אַל-בְּנִי אַל-נָא נֵלֵךְ כֻּלָּנוּ, וְלֹא נִכְבַּד, עָלֶיךָ; וַיִּפְרָץ-בּוֹ וְלֹא-אָבָה**

 **לָלֶכֶת, וַיְבָרְכֵהוּ. כו וַיֹּאמֶר, אַבְשָׁלוֹם, וָלֹא, יֵלֶךְ-נָא אִתָּנוּ אַמְנוֹן אָחִי; וַיֹּאמֶר לוֹ הַמֶּלֶךְ, לָמָּה יֵלֵךְ עִמָּךְ.**

 **כז וַיִּפְרָץ-בּוֹ, אַבְשָׁלוֹם; וַיִּשְׁלַח אִתּוֹ אֶת-אַמְנוֹן, וְאֵת כָּל-בְּנֵי הַמֶּלֶךְ. כח וַיְצַו אַבְשָׁלוֹם אֶת-נְעָרָיו**

 **לֵאמֹר, רְאוּ נָא כְּטוֹב לֵב-אַמְנוֹן בַּיַּיִן וְאָמַרְתִּי אֲלֵיכֶם הַכּוּ אֶת-אַמְנוֹן וַהֲמִתֶּם אֹתוֹ--אַל-תִּירָאוּ: הֲלוֹא,**

 **כִּי אָנֹכִי צִוִּיתִי אֶתְכֶם--חִזְקוּ, וִהְיוּ לִבְנֵי-חָיִל. כט וַיַּעֲשׂוּ נַעֲרֵי אַבְשָׁלוֹם, לְאַמְנוֹן, כַּאֲשֶׁר צִוָּה, אַבְשָׁלוֹם;**

 **וַיָּקֻמוּ כָּל-בְּנֵי הַמֶּלֶךְ, וַיִּרְכְּבוּ אִישׁ עַל-פִּרְדּוֹ--וַיָּנֻסוּ. ל וַיְהִי, הֵמָּה בַדֶּרֶךְ, וְהַשְּׁמֻעָה בָאָה, אֶל-דָּוִד לֵאמֹר:**

 **הִכָּה אַבְשָׁלוֹם אֶת-כָּל-בְּנֵי הַמֶּלֶךְ, וְלֹא-נוֹתַר מֵהֶם אֶחָד.**

 כחלוף שנתיים מאז אונס תמר, ערך אבשלום מסיבה לכבוד גז צאנו, והזמין את דוד ואת אחיו. כאשר

 דוד נמנע מלבוא כדי לא להטריח את אבשלום, הפציר אבשלום בדוד לשלוח את אמנון אחיו במקומו,

 ובמהלך המסיבה ציווה אבשלום את נעריו לרצוח את אמנון כנקמה על מה שעשה לתמר אחותו, ומשנהרג

 ברחו שאר בני המלך **"... ויקומו כל בני המלך וירכבו איש על פרדו וינוסו"** (כט). כשהגיע השמועה

 לדוד, חשב שאבשלום הרג את כל בניו והחל להתאבל.

### 7.אבל דוד ותנחומי יונדב (לא-לו)

 **לא וַיָּקָם הַמֶּלֶךְ וַיִּקְרַע אֶת-בְּגָדָיו, וַיִּשְׁכַּב אָרְצָה; וְכָל-עֲבָדָיו נִצָּבִים, קְרֻעֵי בְגָדִים. לב וַיַּעַן יוֹנָדָב בֶּן**

 **שִׁמְעָה אֲחִי-דָוִד וַיֹּאמֶר, אַל-יֹאמַר אֲדֹנִי אֵת כָּל-הַנְּעָרִים בְּנֵי-הַמֶּלֶךְ הֵמִיתוּ--כִּי-אַמְנוֹן לְבַדּוֹ, מֵת: כִּי**

 **עַל-פִּי אַבְשָׁלוֹם, הָיְתָה שׂוּמָה, מִיּוֹם עַנֹּתוֹ, אֵת תָּמָר אֲחֹתוֹ. לג וְעַתָּה אַל-יָשֵׂם אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אֶל-לִבּוֹ,**

 **דָּבָר לֵאמֹר, כָּל-בְּנֵי הַמֶּלֶךְ, מֵתוּ: כִּי-אם אַמְנוֹן לְבַדּוֹ, מֵת. לד וַיִּבְרַח, אַבְשָׁלוֹם; וַיִּשָּׂא הַנַּעַר הַצֹּפֶה,**

 **אֶת-עֵינָו, וַיַּרְא וְהִנֵּה עַם-רַב הֹלְכִים מִדֶּרֶךְ אַחֲרָיו, מִצַּד הָהָר.** **לה וַיֹּאמֶר יוֹנָדָב אֶל-הַמֶּלֶךְ, הִנֵּה בְנֵי**

 **הַמֶּלֶךְ בָּאוּ: כִּדְבַר עַבְדְּךָ, כֵּן הָיָה. לו וַיְהִי כְּכַלֹּתוֹ לְדַבֵּר, וְהִנֵּה בְנֵי-הַמֶּלֶךְ בָּאוּ, וַיִּשְׂאוּ קוֹלָם, וַיִּבְכּוּ;**

 **וְגַם-הַמֶּלֶךְ, וְכָל-עֲבָדָיו, בָּכוּ, בְּכִי גָּדוֹל מְאֹד.**

 כאמור דוד חשב שאבשלום הרג את כל בניו, והחל להתאבל. דוד ועבדיו קרעו את בגדיהם, ואז יונדב

 אמר לדוד שהשמועה לא היתה מדויקת, ורק אמנון הומת כנקמה על אונס תמר, ואחר הנער הצופה ראה

 הרבה אנשים מתקרבים ובזה הכיר יונדב שהוא צדק, ואכן היו אלה בני המלך שהגיעו **"ויאמר יונדב**

 **אל המלך הנה בני המלך באו כדבר עבדך כן היה"** (לה), ודוד ועבדיו בתגובה בכו בכי גדול על כל

 מה שנעשה.

### 8.בריחת אבשלום (לז-לח)

 **לז וְאַבְשָׁלוֹם בָּרַח, וַיֵּלֶךְ אֶל-תַּלְמַי בֶּן-עמיחור (עַמִּיהוּד) מֶלֶךְ גְּשׁוּר; וַיִּתְאַבֵּל עַל-בְּנוֹ, כָּל-הַיָּמִים.**

 **לח וְאַבְשָׁלוֹם בָּרַח, וַיֵּלֶךְ גְּשׁוּר; וַיְהִי-שָׁם, שָׁלֹשׁ שָׁנִים. לט וַתְּכַל דָּוִד הַמֶּלֶךְ, לָצֵאת אֶל-אַבְשָׁלוֹם:**

 **כִּי נִחַם עַל-אַמְנוֹן, כִּי-מֵת.**

 מחשש לתגובת אביו, ברח אבשלום אל תלמי מלך גשור (הסבא שלו) ושהה אצלו שלש שנים, וגם

 שדוד החל להתגעגע לאבשלום עם כל זאת לא קרא לאבשלום לשוב.

## שמואל ב פרק יד: משל האשה התקועית

### חלוקת הפרק:

1. דבר יואב אל האשה החכמה מתקוע – א – ג

2. האשה התקועית בבית דוד ותגובת דוד – ד – ז

3. תגובת דוד לאשה התקועית ובקשתה – ח - יז

4. דוד מגלה שיד יואב במעשה – יח – כ

5. הסכמת דוד להשיב את אבשלום – כא – כד

6. תיאור יופיו של אבשלום – כה – כז

7. מפגש דוד ואבשלום בחלוף שנתיים - כח – לב

8. התפייסות דוד עם אבשלום - לג

### 1.דבר יואב אל האשה החכמה מתקוע (א – ג)

 **א וַיֵּדַע, יוֹאָב בֶּן-צְרֻיָה: כִּי-לֵב הַמֶּלֶךְ, עַל-אַבְשָׁלוֹם. ב וַיִּשְׁלַח יוֹאָב תְּקוֹעָה, וַיִּקַּח מִשָּׁם אִשָּׁה**

 **חֲכָמָה; וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ הִתְאַבְּלִי-נָא וְלִבְשִׁי-נָא בִגְדֵי-אֵבֶל, וְאַל-תָּסוּכִי שֶׁמֶן, וְהָיִית, כְּאִשָּׁה זֶה יָמִים**

 **רַבִּים מִתְאַבֶּלֶת עַל-מֵת. ג וּבָאת, אֶל-הַמֶּלֶךְ, וְדִבַּרְתְּ אֵלָיו, כַּדָּבָר הַזֶּה; וַיָּשֶׂם יוֹאָב אֶת-הַדְּבָרִים,**

 **בְּפִיהָ.**

 יואב שר צבא דוד מכיר בעובדה שדוד מתגעגע לאבשלום, ומשום כך בחר להשפיע עליו בדרך

 מתוחכמת לשכנעו להחזיר את אבשלום, בשל עובדה זו הזמין יואב אשה חכמה מתקוע, וביקש ממנה

 להתחפש לאשה אלמנה שלה שני בנים, ובן אחד הרג את השני, ועכשיו קרוביה רוצים לנקום בו

 ולהרגו, ובזה היא תרמוז למה שקרה במשפחתו של דוד, כשאבשלום הרג את אמנון.

### 2.האשה התקועית בבית דוד ותגובת דוד (ד – ז)

 **ד וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה הַתְּקֹעִית, אֶל-הַמֶּלֶךְ, וַתִּפֹּל עַל-אַפֶּיהָ אַרְצָה, וַתִּשְׁתָּחוּ; וַתֹּאמֶר, הוֹשִׁעָה הַמֶּלֶךְ.**

 **ה וַיֹּאמֶר-לָהּ הַמֶּלֶךְ, מַה-לָּךְ; וַתֹּאמֶר, אֲבָל אִשָּׁה-אַלְמָנָה אָנִי--וַיָּמָת אִישִׁי. ו וּלְשִׁפְחָתְךָ, שְׁנֵי בָנִים,**

 **וַיִּנָּצוּ שְׁנֵיהֶם בַּשָּׂדֶה, וְאֵין מַצִּיל בֵּינֵיהֶם; וַיַּכּוֹ הָאֶחָד אֶת-הָאֶחָד, וַיָּמֶת אֹתוֹ. ז וְהִנֵּה קָמָה כָל**

 **הַמִּשְׁפָּחָה עַל-שִׁפְחָתֶךָ, וַיֹּאמְרוּ תְּנִי אֶת-מַכֵּה אָחִיו וּנְמִתֵהוּ בְּנֶפֶשׁ אָחִיו אֲשֶׁר הָרָג, וְנַשְׁמִידָה, גַּם**

 **אֶת-הַיּוֹרֵשׁ; וְכִבּוּ, אֶת-גַּחַלְתִּי אֲשֶׁר נִשְׁאָרָה, לְבִלְתִּי שום- (שִׂים-) לְאִישִׁי שֵׁם וּשְׁאֵרִית, עַל-פְּנֵי**

 **הָאֲדָמָה.**

 האשה התקועית סיפרה לדוד את כל אשר שם יואב בפיה (כמצוין לעיל), וביקשה מדוד סעד לבל

 ימיתו קרוביה את בנה שנותר לה.

### 3.תגובת דוד לאשה התקועית ובקשתה (ח – יז)

 **ח וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל-הָאִשָּׁה, לְכִי לְבֵיתֵךְ; וַאֲנִי, אֲצַוֶּה עָלָיִךְ. ט וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה הַתְּקוֹעִית, אֶל-הַמֶּלֶךְ,**

 **עָלַי אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ הֶעָו‍ֹן, וְעַל-בֵּית אָבִי; וְהַמֶּלֶךְ וְכִסְאוֹ, נָקִי. י וַיֹּאמֶר, הַמֶּלֶךְ: הַמְדַבֵּר אֵלַיִךְ וַהֲבֵאתוֹ**

 **אֵלַי, וְלֹא-יֹסִיף עוֹד לָגַעַת בָּךְ. יא וַתֹּאמֶר יִזְכָּר-נָא הַמֶּלֶךְ אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, מהרבית (מֵהַרְבַּת) גֹּאֵל**

 **הַדָּם לְשַׁחֵת, וְלֹא יַשְׁמִידוּ, אֶת-בְּנִי; וַיֹּאמֶר, חַי-יְהוָה, אִם-יִפֹּל מִשַּׂעֲרַת בְּנֵךְ, אָרְצָה. יב וַתֹּאמֶר,**

 **הָאִשָּׁה, תְּדַבֶּר-נָא שִׁפְחָתְךָ אֶל-אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ, דָּבָר; וַיֹּאמֶר, דַּבֵּרִי. יג וַתֹּאמֶר, הָאִשָּׁה, וְלָמָּה חָשַׁבְתָּה**

 **כָּזֹאת, עַל עַם אֱלֹהִים; וּמִדַּבֵּר הַמֶּלֶךְ הַדָּבָר הַזֶּה, כְּאָשֵׁם, לְבִלְתִּי הָשִׁיב הַמֶּלֶךְ, אֶת-נִדְּחוֹ. יד כִּי-מוֹת**

 **נָמוּת וְכַמַּיִם הַנִּגָּרִים אַרְצָה, אֲשֶׁר לֹא יֵאָסֵפוּ; וְלֹא-יִשָּׂא אֱלֹהִים, נֶפֶשׁ, וְחָשַׁב מַחֲשָׁבוֹת, לְבִלְתִּי יִדַּח**

 **מִמֶּנּוּ נִדָּח. טו וְעַתָּה אֲשֶׁר-בָּאתִי לְדַבֵּר אֶל-הַמֶּלֶךְ אֲדֹנִי, אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה--כִּי יֵרְאֻנִי, הָעָם; וַתֹּאמֶר**

 **שִׁפְחָתְךָ אֲדַבְּרָה-נָּא אֶל-הַמֶּלֶךְ, אוּלַי יַעֲשֶׂה הַמֶּלֶךְ אֶת-דְּבַר אֲמָתוֹ. טז כִּי יִשְׁמַע הַמֶּלֶךְ, לְהַצִּיל אֶת**

 **אֲמָתוֹ מִכַּף הָאִישׁ, לְהַשְׁמִיד אֹתִי וְאֶת-בְּנִי יַחַד, מִנַּחֲלַת אֱלֹהִים. יז וַתֹּאמֶר, שִׁפְחָתְךָ, יִהְיֶה-נָּא**

 **דְּבַר-אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ, לִמְנֻחָה: כִּי כְּמַלְאַךְ הָאֱלֹהִים, כֵּן אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ לִשְׁמֹעַ הַטּוֹב וְהָרָע, וַיהוָה אֱלֹהֶיךָ,**

 **יְהִי עִמָּךְ.**

 בתגובה לדברי דוד והבטחתו שבנה לא ימות, הוסיפה ואמרה: אם כך אתה מרחם על בני שהרג,

 אז מדוע אתה לא מרחם על בנך שהרג (אבשלום), ומדוע אינך מחזירו הביתה? **"ותאמר האשה**

 **ולמה חשבתה כזאת... לבלתי השיב המלך את נדחו"** (יג)**,** והוסיפה לנמק את הטעם בדבר הצורך

 למחול לאבשלום ולהשיבו לירושלים **"כי מות נמות"** (יד) אף אם הומת אמנון קודם זמנו, הרגו

 אבשלום ללא התראה, על כן אין להמית את הרוצח **"וכמים הניגרים ארצה"** (יד), מאחר וכבר

 נשפך דמו של אמנון, לא יהיה בכל עונש שיוטל על אבשלום כדי להשיב את דמו, והם כמים שנשפכו

 ארצה, שאי אפשר לאספם ולהחזירם למקומם (מצודת דוד).

### 4.דוד מגלה שיד יואב במעשה (יח – כ)

 **יח וַיַּעַן הַמֶּלֶךְ, וַיֹּאמֶר אֶל-הָאִשָּׁה, אַל-נָא תְכַחֲדִי מִמֶּנִּי דָּבָר, אֲשֶׁר אָנֹכִי שֹׁאֵל אֹתָךְ; וַתֹּאמֶר, הָאִשָּׁה,**

 **יְדַבֶּר-נָא, אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ. יט וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, הֲיַד יוֹאָב אִתָּךְ בְּכָל-זֹאת; וַתַּעַן הָאִשָּׁה וַתֹּאמֶר חֵי-נַפְשְׁךָ**

 **אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אִם-אִשׁ לְהֵמִין וּלְהַשְׂמִיל, מִכֹּל אֲשֶׁר-דִּבֶּר אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ--כִּי-עַבְדְּךָ יוֹאָב הוּא צִוָּנִי, וְהוּא**

 **שָׂם בְּפִי שִׁפְחָתְךָ אֵת כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה. כ לְבַעֲבוּר סַבֵּב אֶת-פְּנֵי הַדָּבָר, עָשָׂה עַבְדְּךָ יוֹאָב אֶת-הַדָּבָר**

 **הַזֶּה; וַאדֹנִי חָכָם, כְּחָכְמַת מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים, לָדַעַת, אֶת-כָּל-אֲשֶׁר בָּאָרֶץ.**

 דוד מגלה כי יואב תכנן את כל הסיפור, והוא אשר שלח אותה אליו **"ויאמר המלך היד יואב אתך"?** (יט)

והאשה החכמה עונה שאכן הוא צודק ויואב הוא ששלח אותה, והוסיפה שהוא (דוד) חכם כמלאך האלוקים.

### 5.הסכמת דוד להשיב את אבשלום (כא – כד)

 **כא וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל-יוֹאָב, הִנֵּה-נָא עָשִׂיתִי אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה; וְלֵךְ הָשֵׁב אֶת-הַנַּעַר, אֶת-אַבְשָׁלוֹם.**

 **כב וַיִּפֹּל יוֹאָב אֶל-פָּנָיו אַרְצָה וַיִּשְׁתַּחוּ, וַיְבָרֶךְ אֶת-הַמֶּלֶךְ; וַיֹּאמֶר יוֹאָב הַיּוֹם יָדַע עַבְדְּךָ כִּי-מָצָאתִי חֵן**

 **בְּעֵינֶיךָ, אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ, אֲשֶׁר-עָשָׂה הַמֶּלֶךְ, אֶת-דְּבַר עבדו (עַבְדֶּךָ). כג וַיָּקָם יוֹאָב, וַיֵּלֶךְ גְּשׁוּרָה; וַיָּבֵא**

 **אֶת-אַבְשָׁלוֹם, יְרוּשָׁלִָם. כד וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ יִסֹּב אֶל-בֵּיתוֹ, וּפָנַי לֹא יִרְאֶה; וַיִּסֹּב אַבְשָׁלוֹם אֶל-בֵּיתוֹ, וּפְנֵי**

 **הַמֶּלֶךְ לֹא רָאָה.**

 דוד שהכיר ברצון יואב להשיב את אבשלום, ציווה להחזיר את אבשלום לירושלים, אך המשיך לעמוד

 בסירובו לראותו **"ויאמר המלך יסוב אל ביתו ופני לא יראה; ויסוב אבשלום את ביתו ופני המלך**

 **לא ראה"** (כד)

### 6.תיאור יופיו של אבשלום (כה – כז)

 **כה וּכְאַבְשָׁלוֹם, לֹא-הָיָה אִישׁ-יָפֶה בְּכָל-יִשְׂרָאֵל--לְהַלֵּל מְאֹד: מִכַּף רַגְלוֹ וְעַד קָדְקֳדוֹ, לֹא-הָיָה בוֹ מוּם.**

 **כו וּבְגַלְּחוֹ, אֶת-רֹאשׁוֹ, וְהָיָה מִקֵּץ יָמִים לַיָּמִים אֲשֶׁר יְגַלֵּחַ, כִּי-כָבֵד עָלָיו וְגִלְּחוֹ; וְשָׁקַל אֶת-שְׂעַר**

 **רֹאשׁוֹ, מָאתַיִם שְׁקָלִים בְּאֶבֶן הַמֶּלֶךְ. כז וַיִּוָּלְדוּ לְאַבְשָׁלוֹם שְׁלוֹשָׁה בָנִים, וּבַת אַחַת וּשְׁמָהּ תָּמָר; הִיא**

 **הָיְתָה, אִשָּׁה יְפַת מַרְאֶה.**

במאמר מוסגר מובאים הפסוקים הבאים בציון מראהו של אבשלום כרקע ונתינת טעם להצלחת המרד

 שלו על אביו.

 יופיו – **"וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו**

 **מום ובגלחו את ראשו... ושקל את שער ראשו מאתיים שקלים..."**. עוד בתיאור יופיו מובא ששערות

 ראשו היו גדולים, ואחת לשנה היה מגלחם. מכאן שהיה אבשלום נזיר, ועולה כי ישראל נהרו אחריו

 גם בשל יופיו, והוסיף הכתוב לציין כי נולדו לו שלושה בנים ובת אחת בשם תמר, כשם אחותו שאף

 היתה יפה כמותו.

### 7.מפגש דוד ואבשלום בחלוף שנתיים (כח – לב) **כח וַיֵּשֶׁב אַבְשָׁלוֹם בִּירוּשָׁלִַם, שְׁנָתַיִם יָמִים; וּפְנֵי הַמֶּלֶךְ, לֹא רָאָה. כט וַיִּשְׁלַח אַבְשָׁלוֹם אֶל-יוֹאָב,**

 **לִשְׁלֹחַ אֹתוֹ אֶל-הַמֶּלֶךְ, וְלֹא אָבָה, לָבוֹא אֵלָיו; וַיִּשְׁלַח עוֹד שֵׁנִית, וְלֹא אָבָה לָבוֹא. ל וַיֹּאמֶר אֶל-עֲבָדָיו**

 **רְאוּ חֶלְקַת יוֹאָב אֶל-יָדִי, וְלוֹ-שָׁם שְׂעֹרִים--לְכוּ, והוצתיה (וְהַצִּיתוּהָ) בָאֵשׁ; וַיַּצִּתוּ עַבְדֵי אַבְשָׁלוֹם,**

 **אֶת-הַחֶלְקָה--בָּאֵשׁ. לא וַיָּקָם יוֹאָב, וַיָּבֹא אֶל-אַבְשָׁלוֹם הַבָּיְתָה; וַיֹּאמֶר אֵלָיו, לָמָּה הִצִּיתוּ עֲבָדֶיךָ אֶת**

 **הַחֶלְקָה אֲשֶׁר-לִי בָּאֵשׁ. לב וַיֹּאמֶר אַבְשָׁלוֹם אֶל-יוֹאָב הִנֵּה שָׁלַחְתִּי אֵלֶיךָ לֵאמֹר בֹּא הֵנָּה וְאֶשְׁלְחָה אֹתְךָ**

 **אֶל-הַמֶּלֶךְ לֵאמֹר, לָמָּה בָּאתִי מִגְּשׁוּר--טוֹב לִי, עֹד אֲנִי-שָׁם; וְעַתָּה, אֶרְאֶה פְּנֵי הַמֶּלֶךְ, וְאִם-יֶשׁ-בִּי עָו‍ֹן,**

 **וֶהֱמִתָנִי.**

 בחלוף שנתיים מאז שאבשלום חזר מבלי שזכה לראות את אביו בשל סירובו, שלח שליחים ליואב

 פעמים לבוא אליו במטרה לארגן מפגש בינו לבין אביו, אך משלא נענה יואב לבקשתו ציווה אבשלום

 את עבדיו להצית את חלקת השעורים של יואב באש, בעקבות מעשה אבשלום יואב הגיע לבית אבשלום

 וטען **"למה הציתו עבדיך את החלקה אשר לי באש"?** (לא). תשובת אבשלום **"הנה שלחתי אליך**

 **לאמור בוא הנה ואשלחה אותך אל המלך..."** (לב). יואב מבין כי רצונו של אבשלום לארגן פגישה

 מחודשת בינו לבין דוד אביו, ולדבריו של אבשלום הוסיף טעם לבקשתו **"למה באתי מגשור... ואם**

 **יש בי עוון והמתני"** (לב), דהיינו שם בגשור היה טוב מאשר בואי לירושלים ויושב כמנודה וכנאשם

 שממתין לדינו, כך שאם יתברר שיש בי עוון מיתה ימיתני.

### 8.התפייסות דוד עם אבשלום (לג)

 **לג וַיָּבֹא יוֹאָב אֶל-הַמֶּלֶךְ, וַיַּגֶּד-לוֹ, וַיִּקְרָא אֶל-אַבְשָׁלוֹם וַיָּבֹא אֶל-הַמֶּלֶךְ, וַיִּשְׁתַּחוּ לוֹ עַל-אַפָּיו אַרְצָה**

 **לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ; וַיִּשַּׁק הַמֶּלֶךְ, לְאַבְשָׁלוֹם.**

 אחר מעשה אבשלום ולבקשת יואב, דוד מסכים לפגוש את אבשלום **"ויבא אל המלך... וישק**

 **המלך לאבשלום"**.

## שמואל ב' פרק טו – מרד אבשלום

\* לאחר התפייסות אבשלום ודויד, אבשלום מחזק את מעמדו בעם, "וגונב" את לב העם:

עושה לו מרכבה עם סוסים וחמישים איש רצים לפניו.

אומר למי שבא לדוד למשפט: המלך לא יקשיב לך ואלו אני הייתי מצדיק אותך בדין.

מנשק את מי שבא אליו.

\* לאחר 40 שנה{מאז שעם ישראל ביקש משמואל להמליך מלך}אומר אבשלום לדויד

 שהוא נדר נדר כשהיה בגשור, והוא צריך ללכת לחברון לקיים את הנדר, ודויד מסכים.

\* אבשלום אומר לעם ע"י **מרגלים**: כשתשמעו קול שופר, תאמרו שאבשלום מלך בחברון.

\* עם אבשלום הולכים לחברון **200 איש** תמימים, שאינם יודעים את כוונותיו האמיתיות.

\* אבשלום קורא **לאחיתופל**{יועץ דויד} מעירו גילה, והרבה אנשים הצטרפו לאבשלום.

\* בעקבות המרידה **דויד** חושש שאבשלום יהרוג אותו ואת אנשיו, ולכן **הוא** בורח

 מביתו **עם עבדיו ועם 600 הגתים**{שברחו אתו משאול}, והוא משאיר **10 נשים**

 **פילגשים** **שלו** לשמור את הבית.

\* דויד אומר **לאיתי הגיתי**: חזור למקומך ואל תבוא איתי שהרי אתה נכרי, ולפני זמן לא

 רב הגעת לארץ, אז מדוע ששוב תגלה ותסתובב? **איתי** מסרב לבקשת דויד.

\* דויד עובר את נחל קדרון, ואז אומר **לצדוק הכהן** להחזיר את ארון ה' לירושלים. הוא

 אומר **שצדוק**, **אחימעץ בנו**, **אביתר**, **ויהונתן בן אביתר** ישארו בירושלים ויעדכנו

 אותו מה קורה{=ירגלו}. בעקבות כך צדוק ואביתר מחזירים את הארון לירושלים.

\* דויד מתפלל לה' שיפר את עצת אחיתופל{הוא ידע שאחיתופל ייעץ לאבשלום נגדו}.

\* דויד פוגש את **חושי הארכי** בראש{של הר הזיתים} ואומר לו לחזור מהנימוקים הללו:

אם תשאר תהיה לי למשא{שהרי חושי הוא זקן}.

 ב. כדי שתפר את עצת אחיתופל ע"י שתתחנף לאבשלום ותראה לו כאילו אתה נאמן לו.

 ג. תרגל – מה שתשמע תעביר לצדוק ולאביתר. ואז בניהם אחימעץ ויהונתן יעבירו לי.

\* חושי מסכים וחוזר לעיר, וגם אבשלום מגיע לירושלים.

## שמואל ב' פרק טז – מפגש דויד עם ציבא ועם שמעי בן גרא

\* דויד פוגש את **ציבא** עם זוג חמורים ועליהם אוכל{שהביא לדויד ולאנשיו}.

\* דויד שואל את ציבא{שהיה עבד של מפיבושת} - מדוע **מפיבושת** לא בא איתך?

\* ציבא משקר לדויד ועונה, שמפיבושת נשאר בירושלים, כי הוא מצפה שעם ישראל

 יחזיר לו עכשיו את המלכות.{האמת היא שמפיבושת לא בא, כי הוא נכה...}.

\* דויד מאמין לציבא, ואומר לו שיקבל את כל רכוש מפיבושת.

\* דויד מגיע למקום שנקרא בחורים, ושם יצא **שמעי בן גרא**{ממשפחת שאול}, והחל

 לסקול באבנים את דויד ואנשיו, וכינה את דויד בשם "איש הדמים ואיש הבליעל". הוא

 אומר לדויד ש-ה' מעניש אותו, בגלל שלקח את מלכות שאול.

\* **אבישי בן צרויה** רוצה להרוג את שמעי, אך דויד מסרב ואומר ש-ה' אמר לו לקלל,

 ואולי ה' ירחם עלי בזכות הקללה{ש-ה' יראה שאני סובל}.

\* אבשלום אחיתופל והעם באים לירושלים, וחושי אומר לאבשלום - יחי המלך יחי המלך.

**\* חושי** אומר לאבשלום – אני אתך כי: א. העם בחר בך. ב. עלי לעבוד לבן של דויד

 {לך}כפי שהייתי עם דויד.

\* **אחיתופל** מציע **לאבשלום** לבוא אל פלגשי אביו שדויד השאיר לשמור על הבית{היו 10

 פלגשים}, כדי שהעם יראה באופן סופי שאבשלום מורד בדויד, וכך יהיו נאמנים לו.

\* אבשלום בא אל פלגשי אביו באוהל על הגג לעיני כל ישראל{דויד נענש כדברי נתן}.

\* עצת אחיתופל כמו שאלה ב-ה'{כלומר היא עצה נכונה ומועילה}.

## שמואל ב פרק יז

### חלוקת הפרק:

1.עצת אחיתופל ועצת חושי הארכי – א – יג

2.תגובת אבשלום וקבלת עצת חושי הארכי – יד

3.העברת המידע לדוד – טו – כב

4. התאבדות אחיתופל - כג

### 1.עצת אחיתופל ועצת חושי הארכי (א –יג)

 **א וַיֹּאמֶר אֲחִיתֹפֶל, אֶל-אַבְשָׁלוֹם: אֶבְחֲרָה נָּא, שְׁנֵים-עָשָׂר אֶלֶף אִישׁ, וְאָקוּמָה וְאֶרְדְּפָה אַחֲרֵי**

 **דָוִד, הַלָּיְלָה. ב וְאָבוֹא עָלָיו, וְהוּא יָגֵעַ וּרְפֵה יָדַיִם, וְהַחֲרַדְתִּי אֹתוֹ, וְנָס כָּל-הָעָם אֲשֶׁר-אִתּוֹ;**

 **וְהִכֵּיתִי אֶת-הַמֶּלֶךְ, לְבַדּוֹ. ג וְאָשִׁיבָה כָל-הָעָם, אֵלֶיךָ: כְּשׁוּב הַכֹּל--הָאִישׁ אֲשֶׁר אַתָּה מְבַקֵּשׁ, כָּל**

 **הָעָם יִהְיֶה שָׁלוֹם. ד וַיִּישַׁר הַדָּבָר, בְּעֵינֵי אַבְשָׁלֹם, וּבְעֵינֵי, כָּל-זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל. ה וַיֹּאמֶר, אַבְשָׁלוֹם,**

 **קְרָא נָא, גַּם לְחוּשַׁי הָאַרְכִּי; וְנִשְׁמְעָה מַה-בְּפִיו, גַּם-הוּא. ו וַיָּבֹא חוּשַׁי, אֶל-אַבְשָׁלוֹם, וַיֹּאמֶר**

 **אַבְשָׁלוֹם אֵלָיו לֵאמֹר כַּדָּבָר הַזֶּה דִּבֶּר אֲחִיתֹפֶל, הֲנַעֲשֶׂה אֶת-דְּבָרוֹ; אִם-אַיִן, אַתָּה דַבֵּר. ז וַיֹּאמֶר**

 **חוּשַׁי, אֶל-אַבְשָׁלוֹם: לֹא-טוֹבָה הָעֵצָה אֲשֶׁר-יָעַץ אֲחִיתֹפֶל, בַּפַּעַם הַזֹּאת. ח וַיֹּאמֶר חוּשַׁי, אַתָּה**

 **יָדַעְתָּ אֶת-אָבִיךָ וְאֶת-אֲנָשָׁיו כִּי גִבֹּרִים הֵמָּה וּמָרֵי נֶפֶשׁ הֵמָּה, כְּדֹב שַׁכּוּל, בַּשָּׂדֶה; וְאָבִיךָ אִישׁ**

 **מִלְחָמָה, וְלֹא יָלִין אֶת-הָעָם. ט הִנֵּה עַתָּה הוּא-נֶחְבָּא בְּאַחַת הַפְּחָתִים, אוֹ בְּאַחַד הַמְּקוֹמֹת; וְהָיָה,**

 **כִּנְפֹל בָּהֶם בַּתְּחִלָּה, וְשָׁמַע הַשֹּׁמֵעַ וְאָמַר, הָיְתָה מַגֵּפָה בָּעָם אֲשֶׁר אַחֲרֵי אַבְשָׁלֹם. י וְהוּא גַם-בֶּן**

 **חַיִל, אֲשֶׁר לִבּוֹ כְּלֵב הָאַרְיֵה--הִמֵּס יִמָּס: כִּי-יֹדֵעַ כָּל-יִשְׂרָאֵל כִּי-גִבּוֹר אָבִיךָ, וּבְנֵי-חַיִל אֲשֶׁר אִתּוֹ.**

 **יא כִּי יָעַצְתִּי, הֵאָסֹף יֵאָסֵף עָלֶיךָ כָל-יִשְׂרָאֵל מִדָּן וְעַד-בְּאֵר שֶׁבַע, כַּחוֹל אֲשֶׁר-עַל-הַיָּם, לָרֹב;**

 **וּפָנֶיךָ הֹלְכִים, בַּקְרָב. יב וּבָאנוּ אֵלָיו, באחת (בְּאַחַד) הַמְּקוֹמֹת אֲשֶׁר נִמְצָא שָׁם, וְנַחְנוּ עָלָיו, כַּאֲשֶׁר**

 **יִפֹּל הַטַּל עַל-הָאֲדָמָה; וְלֹא-נוֹתַר בּוֹ וּבְכָל-הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר-אִתּוֹ, גַּם-אֶחָד. יג וְאִם-אֶל-עִיר, יֵאָסֵף**

 **וְהִשִּׂיאוּ כָל-יִשְׂרָאֵל אֶל-הָעִיר הַהִיא, חֲבָלִים; וְסָחַבְנוּ אֹתוֹ עַד-הַנַּחַל, עַד אֲשֶׁר-לֹא-נִמְצָא שָׁם גַּם**

 **צְרוֹר.**

 בהמשך לרצונו העז של אבשלום למלוך, ביקש עצה מאחיתופל ומחושי הארכי בדבר הדרך הנכונה

 להשיג את אביו והאנשים אשר עמו, ולפגוע בהם. תחילה ביקש עצה מאחיתופל ואחר ביקש עצה

 מחושי הארכי שכאמור נשאר נאמן לדוד, ובעצת דוד נשאר בירושלים והצטרף כביכול לאבשלום

 ושימש כמרגל, ותפקידו היה להפר את עצת אחיתופל כדי שדוד ינצל.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  עצת אחיתופל  |  עצת חושי הארכי |
| מספר הלוחמים שצריך לאסוף נגד דוד | 12,000 לוחמים נבחרים | כחול אשר על הים – צריך לאסוףאת כל ישראל מדן עד באר שבע |
| מי יעמוד בראש הלוחמים  |  אחיתופל |  אבשלום |
| זמן המרדף אחרי דוד |  הלילה (כשדוד עייף ולא מוכן) | המרדף יתחיל רק לאחר שנגייס את כל ישראל (זה יקח זמן) |
| מטרת המרדף | הריגת דוד בלבד, כך שכל העם שאיתו יעבור לתמוך באבשלום | הריגת דוד וכל האנשים שאיתו |

 הנימוקים של חושי הארכי לאבשלום בדבר חוסר התכלית שבעצת אחיתופל **"ויאמר חושי אל**

 **אבשלום לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת"** (ז)

 1.**"כי גבורים המה"** (ח) – דוד ואנשיו גיבורים ואינם חרדים גם אם יופתעו בלילה.

 2.**"ומרי נפש המה"** (ח) – עזי נפש ופועלים הגבורה.

 3.**"כדוב שכול בשדה"** (ח) – פועלים כדוב שכל מבניו הפועל במר נפשו ופוגע בכל מי שמתקרב אליו.

 4.**"ואביך איש מלחמה"** (ח) – דוד כאיש מלחמה מכיר את כל תכסיסי המלחמה.

 5.**"ולא ילין את העם"** (ח)**, "הנה עתה הוא נחבא באחת הפחתים"** (ט) – האפשרות להכות את דוד

 לבדו כעצת אחיתופל לא ישימה, מפני שדוד אינו לן עם העם במקום אחד ונחבא לבדו במקום נסתר.

 6.**"... והיה כנפול בהם בתחילה ושמע השומע ואמר היתה מגיפה בעם אשר אחרי אבשלום"** (ט)-

 מלבד שלא תהיה כל תועלת בהצעת אחיתופל, יתכן שיקרה נזק בעת שיפלו חללים מקרב אנשי

 אבשלום, ויסיקו העם כי היתה מגיפה בעם אבשלום, ונראה שה' עזבם.

 7.**"והוא בן חיל אשר ליבו כלב אריה המס ימס כי יודע כל ישראל כי גבור אביך ובני חיל אשר**

 **איתו"** (י) – אף אם אחיתופל גיבור חיל וליבו כלב אריה, מכל מקום ימס לבבו לקול השמועה כי

 אנשיו הם המנוצחים בידי חיל דוד.

### 2.תגובת אבשלום וקבלת עצת חושי הארכי (יד)

 **יד וַיֹּאמֶר אַבְשָׁלוֹם, וְכָל-אִישׁ יִשְׂרָאֵל, טוֹבָה עֲצַת חוּשַׁי הָאַרְכִּי, מֵעֲצַת אֲחִיתֹפֶל; וַיהוָה צִוָּה,**

 **לְהָפֵר אֶת-עֲצַת אֲחִיתֹפֶל הַטּוֹבָה, לְבַעֲבוּר הָבִיא יְהוָה אֶל-אַבְשָׁלוֹם, אֶת-הָרָעָה.**

 אף שעצת אחיתופל היתה טובה והיא היתה תכליתית להשגת מטרותיו של אבשלום בדבר השגת דוד

 ואנשיו ופגיעה בהם, בחר את עצת חושי הארכי הנחותה, בשל התערבות הקב"ה **"... וה' צווה להפר**

 **את עצת אחיתופל הטובה לבעבור הביא ה' אל אבשלום את הרעה"**. יש להוסיף כי כל עצתו של

 חושי הארכי נבעה מהצורך להציל את דוד, והצעתו לגייס את כל ישראל להילחם בדוד יש בה כדי

 לעכב את אבשלום די זמן, שבו יוכל להודיע לדוד בדבר תוכניותיו של אבשלום, ודוד יוכל להתארגן

 ולברוח הוא ואנשיו. גם עצתו הנוספת שאבשלום יעמוד בראש הכוח, היתה במטרה שבשעה שאבשלום

 יראה את אביו, יתמלא רחמים ולא יפגע בו. כדי להצטייר כאחד מנאמניו המחפשים דרך לגבור על דוד

 הוסיף:

 1.**"כי יעצתי האסוף יאסוף עליך כל ישראל..."** (יא) – הוסיף ליעץ כי המלך אבשלום הוא אשר

 יצא בראש הכוח, כי בכך יתגבר הרצון בחייליו.

 2.**"ובאנו אליו באחת המקומות אשר נמצא שם ונתנו עליו כאשר יפול הטל על האדמה..."** (יב) –

 דהיינו כמו הטל שמתפזר על האדמה, כך נתפזר כולנו ונמצא את דוד.

 3.**"ואם עיר יאסוף והשיאו כל ישראל אל העיר ההיא חבלים"** (יג) – אם דוד יתחבא בעיר, ניקח

 כל ישראל חבלים ונסחוב בעזרתם את כל העיר לנחל (דרך הגזמה).

### 3.העברת המידע לדוד (טו – כב)

 **טו וַיֹּאמֶר חוּשַׁי, אֶל צָדוֹק וְאֶל-אֶבְיָתָר הַכֹּהֲנִים, כָּזֹאת וְכָזֹאת יָעַץ אֲחִיתֹפֶל אֶת-אַבְשָׁלֹם, וְאֵת זִקְנֵי**

 **יִשְׂרָאֵל; וְכָזֹאת וְכָזֹאת, יָעַצְתִּי אָנִי. טז וְעַתָּה שִׁלְחוּ מְהֵרָה וְהַגִּידוּ לְדָוִד לֵאמֹר, אַל-תָּלֶן הַלַּיְלָה**

 **בְּעַרְבוֹת הַמִּדְבָּר, וְגַם, עָבוֹר תַּעֲבוֹר--פֶּן יְבֻלַּע לַמֶּלֶךְ, וּלְכָל-הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ. יז וִיהוֹנָתָן וַאֲחִימַעַץ**

 **עֹמְדִים בְּעֵין-רֹגֵל, וְהָלְכָה הַשִּׁפְחָה וְהִגִּידָה לָהֶם, וְהֵם יֵלְכוּ, וְהִגִּידוּ לַמֶּלֶךְ דָּוִד: כִּי לֹא יוּכְלוּ לְהֵרָאוֹת,**

 **לָבוֹא הָעִירָה. יח וַיַּרְא אֹתָם נַעַר, וַיַּגֵּד לְאַבְשָׁלֹם; וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם מְהֵרָה וַיָּבֹאוּ אֶל-בֵּית-אִישׁ בְּבַחוּרִים,**

 **וְלוֹ בְאֵר בַּחֲצֵרוֹ--וַיֵּרְדוּ שָׁם. יט וַתִּקַּח הָאִשָּׁה, וַתִּפְרֹשׂ אֶת-הַמָּסָךְ עַל-פְּנֵי הַבְּאֵר, וַתִּשְׁטַח עָלָיו,**

 **הָרִפוֹת; וְלֹא נוֹדַע, דָּבָר. כ וַיָּבֹאוּ עַבְדֵי אַבְשָׁלוֹם אֶל-הָאִשָּׁה הַבַּיְתָה, וַיֹּאמְרוּ אַיֵּה אֲחִימַעַץ וִיהוֹנָתָן,**

 **וַתֹּאמֶר לָהֶם הָאִשָּׁה, עָבְרוּ מִיכַל הַמָּיִם; וַיְבַקְשׁוּ וְלֹא מָצָאוּ, וַיָּשֻׁבוּ יְרוּשָׁלִָם. כא וַיְהִי אַחֲרֵי לֶכְתָּם,**

 **וַיַּעֲלוּ מֵהַבְּאֵר, וַיֵּלְכוּ, וַיַּגִּדוּ לַמֶּלֶךְ דָּוִד; וַיֹּאמְרוּ אֶל-דָּוִד, קוּמוּ וְעִבְרוּ מְהֵרָה אֶת-הַמַּיִם--כִּי-כָכָה יָעַץ**

 **עֲלֵיכֶם, אֲחִיתֹפֶל. כב וַיָּקָם דָּוִד, וְכָל-הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ, וַיַּעַבְרוּ, אֶת-הַיַּרְדֵּן: עַד-אוֹר הַבֹּקֶר, עַד-אַחַד**

 **לֹא נֶעְדָּר, אֲשֶׁר לֹא-עָבַר, אֶת-הַיַּרְדֵּן.**

אחר שחושי יעץ לאבשלום את עצתו, חשש שמא יעלה על לב אבשלום ליישם את עצת אחיתופל

 דווקא, ובכך ישיג את דוד אביו ויפגע בו. על כן הזדרז להעביר את המידע לדוד:

####  העברת המידע

 \*חושי מודיע לצדוק ואביתר את עצת אחיתופל, וביקשם שיודיעו לדוד שיברח – שלא ילון בערבות

 המדבר.

 \*צדוק ואביתר שולחיםשפחה שתודיע ליהונתן בן אביתר ולאחימעץ בן צדוק, שנמצאים בעין ריגל,

 כדי שיודיעו לדוד.

 \*אך במקרה ראה נער אחד את יהונתן ואחימעץ והלך להלשין לאבשלום, ובעקבות כך יהונתן ואחימעץ

 מתחבאים בבאר בבית של איש בעיר בחורים, והאשה שגרה בבית כסתה את הבאר במסך, ושמה עליו

 ריפות (חיטים כתושות), כדי שלא יתגלו.

 \*אבשלום שולח עבדים לחפש את יהונתן ואת אחימעץ, אך האשה משקרת להם ואומרת שהם עברו

 את מיכל המים. משלא נמצאו על ידי עבדי אבשלום, חזרו העבדים לירושלים.

 \*אחימעץ ויהונתן יוצאים מהבאר, ואמרו לדוד לברוח בגלל עצת אחיתופל, וכבר באותו הלילה עובר

 דוד את הירדן.

### 4.התאבדות אחיתופל (כג)

 **כג וַאֲחִיתֹפֶל רָאָה, כִּי לֹא נֶעֶשְׂתָה עֲצָתוֹ, וַיַּחֲבֹשׁ אֶת-הַחֲמוֹר וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ אֶל-בֵּיתוֹ אֶל-עִירוֹ, וַיְצַו אֶל**

 **בֵּיתוֹ וַיֵּחָנַק; וַיָּמָת, וַיִּקָּבֵר בְּקֶבֶר אָבִיו.**

משראה אחיתופל כי אבשלום דחה את עצתו, וקיבל את עצת חושי הארכי, התאבד.

### 5.הערכות אבשלום למלחמה נגד מחנה דוד (כד – כו)

 **כד וְדָוִד, בָּא מַחֲנָיְמָה; וְאַבְשָׁלֹם, עָבַר אֶת-הַיַּרְדֵּן--הוּא, וְכָל-אִישׁ יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ. כה וְאֶת-עֲמָשָׂא, שָׂם**

 **אַבְשָׁלֹם תַּחַת יוֹאָב--עַל-הַצָּבָא; וַעֲמָשָׂא בֶן-אִישׁ, וּשְׁמוֹ יִתְרָא הַיִּשְׂרְאֵלִי, אֲשֶׁר-בָּא אֶל-אֲבִיגַל בַּת**

 **נָחָשׁ, אֲחוֹת צְרוּיָה אֵם יוֹאָב. כו וַיִּחַן יִשְׂרָאֵל וְאַבְשָׁלֹם, אֶרֶץ הַגִּלְעָד.**

 אחר שמחנה דוד עבר את הירדן ובא מחניים, בא אחריו אבשלום ונערך למלחמה עמו **"ואבשלום עבר**

 **את הירדן הוא וכל איש ישראל עמו"** (כד), ותיכף מינה את עמשא בן יתר לשר צבא כחלק מההערכות

 לקראת מלחמתו בדוד אביו.

### 6.התמיכה בדוד (כז – כט)

 **כז וַיְהִי, כְּבוֹא דָוִד מַחֲנָיְמָה; וְשֹׁבִי בֶן-נָחָשׁ מֵרַבַּת בְּנֵי-עַמּוֹן, וּמָכִיר בֶּן-עַמִּיאֵל מִלֹּא דְבָר, וּבַרְזִלַּי**

 **הַגִּלְעָדִי, מֵרֹגְלִים. כח מִשְׁכָּב וְסַפּוֹת וּכְלִי יוֹצֵר, וְחִטִּים וּשְׂעֹרִים וְקֶמַח וְקָלִי, וּפוֹל וַעֲדָשִׁים, וְקָלִי.**

 **כט וּדְבַשׁ וְחֶמְאָה, וְצֹאן וּשְׁפוֹת בָּקָר, הִגִּישׁוּ לְדָוִד וְלָעָם אֲשֶׁר-אִתּוֹ, לֶאֱכוֹל: כִּי אָמְרוּ--הָעָם רָעֵב**

 **וְעָיֵף וְצָמֵא, בַּמִּדְבָּר.**

אחר שבא דוד לגלעד זכה לתמיכה מצד שובי בן נחש – ישראלי שהיה גר ברבת בני עמון אחר שכבשה

 דוד (רד"ק) (הערה: ישנם פרושים נוספים לזהותו של האיש), ומצד מכיר בן עמיאל, ומצד ברזילי

 הגלעדי אשר נתנו לו מצעים וכלכלה, במשך שהותו בעבר הירדן המזרחי.

## שמואל ב פרק יח

### חלוקת הפרק:

1. הערכות מחנה דוד – א – ב

2. בקשת דוד לצאת למלחמה וסירוב העם – ג - ד

3. בקשת דוד לחוס על אבשלום בנו – ה

4. המערכה בן צבא אבשלום לבין צבא דוד – ו – ח

5. לכידת אבשלום – ט – יח

6. הבשורה לדוד על מות אבשלום – יט – לב

### 1.הערכות מחנה דוד (א – ב)

 **א וַיִּפְקֹד דָּוִד, אֶת-הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ; וַיָּשֶׂם עֲלֵיהֶם, שָׂרֵי אֲלָפִים וְשָׂרֵי מֵאוֹת. ב וַיְשַׁלַּח דָּוִד אֶת**

 **הָעָם, הַשְּׁלִשִׁית בְּיַד-יוֹאָב וְהַשְּׁלִשִׁית בְּיַד אֲבִישַׁי בֶּן-צְרוּיָה אֲחִי יוֹאָב, וְהַשְּׁלִשִׁת, בְּיַד אִתַּי**

 **הַגִּתִּי; וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל-הָעָם, יָצֹא אֵצֵא גַּם-אֲנִי עִמָּכֶם.**

 דוד עורך מפקד לאנשיו וממנה עליהם מפקדים, ועולה שדוד לא מינה את יואב כמפקד יחיד על

 צבאו, אלא כאחד משלושה מפקדים שמינה, והם אבישי אחיו ואת איתי הגיתי, ויתכן כי הדבר נבע

 מהסתייגות של דוד מיואב, בשל חלקו בהחזרת אבשלום מגשור, דבר שגרם להשתלשלות

 העניינים, עד כדי מרד אבשלום בו, והמלחמה העומדת בפתח בין אבשלום ומחנהו לבין מחנה דוד.

### 2. בקשת דוד לצאת למלחמה וסירוב העם (ג – ד)

 **ג וַיֹּאמֶר הָעָם לֹא תֵצֵא, כִּי אִם-נֹס נָנוּס לֹא-יָשִׂימוּ אֵלֵינוּ לֵב וְאִם-יָמֻתוּ חֶצְיֵנוּ לֹא-יָשִׂימוּ אֵלֵינוּ לֵב כִּי**

 **עַתָּה כָמֹנוּ, עֲשָׂרָה אֲלָפִים; וְעַתָּה טוֹב, כִּי-תִהְיֶה-לָּנוּ מֵעִיר לעזיר (לַעְזוֹר). ד וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם הַמֶּלֶךְ,**

 **אֲשֶׁר יִיטַב בְּעֵינֵיכֶם אֶעֱשֶׂה; וַיַּעֲמֹד הַמֶּלֶךְ, אֶל-יַד הַשַּׁעַר, וְכָל-הָעָם יָצְאוּ, לְמֵאוֹת וְלַאֲלָפִים.**

 דוד מציע לאנשיו לצאת עימהם למלחמה באבשלום, ואין ספק כי אף בקשתו באה מתוך אהבה

 עיוורת לבנו המבקש את נפשו, אך העם מסרבים בטענה **"... לא תצא כי אם נוס ננוס לא ישימו**

 **אלינו לב..."** (ג), דהיינו: אם ננוס לפניהם או אם ימותו חציינו במלחמה לא ישימו לב אלינו, אלא

 אליך, כלומר: שלא יחשב דבר אם ינצחו אותנו עש שיהרגוך **"ועתה טוב"**, והוא שתהיה בעיר

 **"ומן העיר תעזרני בעצתך ובתפלתך"** (רד"ק), ואם אתה (דוד) תפול, אבד הכל.

### 3. בקשת דוד לחוס על אבשלום בנו (ה)

 **ה וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת-יוֹאָב וְאֶת-אֲבִישַׁי וְאֶת-אִתַּי, לֵאמֹר, לְאַט-לִי, לַנַּעַר לְאַבְשָׁלוֹם; וְכָל-הָעָם שָׁמְעוּ,**

 **בְּצַוֹּת הַמֶּלֶךְ אֶת-כָּל-הַשָּׂרִים--עַל-דְּבַר אַבְשָׁלוֹם.**

משידע דוד כי לא יוכל לצאת למלחמה, ציווה את שרי צבאו **"לאט לי לנער לאבשלום"**,

 דהיינו: לנהוג בו בנחת ובחמלה ואל יהרגוהו. למרות שבמלחמה זו כוונת אבשלום היתה להכריע

 את גורלו של אביו לחיים ולמוות. דוד המשיך מתוך אהבה עיוורת, אהבה של אב לבנו, לצוות

 לחמול על בנו שלא יומת, וכדי שלא תהיה תקלה כלשהי ציווה דוד מלבד את שרי הצבא, גם את

 כל שרי האלפים ושרי המאות, עד כדי שכולם שמעו **"וכל העם שמעו"**.

### 4. המערכה בן צבא אבשלום לצבא דוד (ו – ח)

 **ו וַיֵּצֵא הָעָם הַשָּׂדֶה, לִקְרַאת יִשְׂרָאֵל; וַתְּהִי הַמִּלְחָמָה, בְּיַעַר אֶפְרָיִם. ז וַיִּנָּגְפוּ שָׁם עַם יִשְׂרָאֵל, לִפְנֵי**

 **עַבְדֵי דָוִד; וַתְּהִי-שָׁם הַמַּגֵּפָה גְדוֹלָה, בַּיּוֹם הַהוּא--עֶשְׂרִים אָלֶף. ח וַתְּהִי-שָׁם הַמִּלְחָמָה נפצות (נָפוֹצֶת),**

 **עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ; וַיֶּרֶב הַיַּעַר לֶאֱכֹל בָּעָם, מֵאֲשֶׁר אָכְלָה הַחֶרֶב בַּיּוֹם הַהוּא.**

 במערכה בין צבאו של אבשלום לבין צבא דוד, נגפו ונפלו מחיל אבשלום עשרים אלף, ובשל

 המגיפה הגדולה בצבא אבשלום, התפשטה המלחמה על פני שטח גדול, **"ותהי שם המלחמה**

 **נפוצות על פני כל הארץ"** (ח), ועולה שהעובדה שהמלחמה נערכה ביער, גרמה למות רבים בעם,

 יותר מאלה שנהרגו בחרב המלחמה איש ביד רעהו.

 **"... וירב היער לאכול בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא"** (ח) (רלב"ג) (מצודת דוד)

1. על ידי החיות שהיו בו.
2. על ידי היער עצמו שהיו נפוצים ונפצעים בעצי היער בבורחם.

שאלה: מדוע נחל צבא אבשלום מפלה ומתו עשרים אלף?

תשובה: העונש הזה על שמרדו בדוד שהיה מלך על פי ה', וכל שכן שהחזיקו יד בנו המורד בו. (רד"ק)

 **"... ותהי המלחמה ביער אפרים"**(ו), המלחמה בין שני המחנות נערכה בעבר הירדן המזרחי ביער

 אפרים, ויתכן כי המקום נקרא כך מפני שהיו רועים בני אפרים בהמותיהם בחורשות שבעבר הירדן,

 ונחלת בני אפרים היתה בארץ כנען סמוכה לירדן, והיו בני אפרים מעבירים בהמותיהן שם ומרעים אותם

 באותו יער, לפיכך נקרא על שמם **"יער אפרים"** (רד"ק)

### 5. לכידת אבשלום (ט – יח)

 **ט וַיִּקָּרֵא, אַבְשָׁלוֹם, לִפְנֵי, עַבְדֵי דָוִד; וְאַבְשָׁלוֹם רֹכֵב עַל-הַפֶּרֶד, וַיָּבֹא הַפֶּרֶד תַּחַת שׂוֹבֶךְ הָאֵלָה הַגְּדוֹלָה**

 **וַיֶּחֱזַק רֹאשׁוֹ בָאֵלָה וַיֻּתַּן בֵּין הַשָּׁמַיִם וּבֵין הָאָרֶץ, וְהַפֶּרֶד אֲשֶׁר-תַּחְתָּיו, עָבָר. י וַיַּרְא אִישׁ אֶחָד, וַיַּגֵּד**

 **לְיוֹאָב; וַיֹּאמֶר, הִנֵּה רָאִיתִי אֶת-אַבְשָׁלֹם, תָּלוּי, בָּאֵלָה. יא וַיֹּאמֶר יוֹאָב, לָאִישׁ הַמַּגִּיד לוֹ, וְהִנֵּה רָאִיתָ,**

 **וּמַדּוּעַ לֹא-הִכִּיתוֹ שָׁם אָרְצָה; וְעָלַי, לָתֶת לְךָ עֲשָׂרָה כֶסֶף, וַחֲגֹרָה, אֶחָת. יב וַיֹּאמֶר הָאִישׁ, אֶל-יוֹאָב, ולא**

 **(וְלוּא) אָנֹכִי שֹׁקֵל עַל-כַּפַּי אֶלֶף כֶּסֶף, לֹא-אֶשְׁלַח יָדִי אֶל-בֶּן הַמֶּלֶךְ: כִּי בְאָזְנֵינוּ צִוָּה הַמֶּלֶךְ, אֹתְךָ וְאֶת**

 **אֲבִישַׁי וְאֶת-אִתַּי לֵאמֹר, שִׁמְרוּ-מִי, בַּנַּעַר בְּאַבְשָׁלוֹם. יג אוֹ-עָשִׂיתִי בנפשו (בְנַפְשִׁי) שֶׁקֶר, וְכָל-דָּבָר לֹא**

 **יִכָּחֵד מִן-הַמֶּלֶךְ; וְאַתָּה, תִּתְיַצֵּב מִנֶּגֶד. יד וַיֹּאמֶר יוֹאָב, לֹא-כֵן אֹחִילָה לְפָנֶיךָ; וַיִּקַּח שְׁלֹשָׁה שְׁבָטִים בְּכַפּוֹ,**

 **וַיִּתְקָעֵם בְּלֵב אַבְשָׁלוֹם עוֹדֶנּוּ חַי, בְּלֵב הָאֵלָה. טו וַיָּסֹבּוּ עֲשָׂרָה נְעָרִים, נֹשְׂאֵי כְּלֵי יוֹאָב; וַיַּכּוּ אֶת אַבְשָׁלוֹם,**

 **וַיְמִתֻהוּ. טז וַיִּתְקַע יוֹאָב, בַּשֹּׁפָר, וַיָּשָׁב הָעָם, מִרְדֹף אַחֲרֵי יִשְׂרָאֵל: כִּי-חָשַׂךְ יוֹאָב, אֶת-הָעָם. יז וַיִּקְחוּ**

 **אֶת-אַבְשָׁלוֹם, וַיַּשְׁלִכוּ אֹתוֹ בַיַּעַר אֶל-הַפַּחַת הַגָּדוֹל, וַיַּצִּבוּ עָלָיו גַּל-אֲבָנִים, גָּדוֹל מְאֹד; וְכָל-יִשְׂרָאֵל-נָסוּ,**

 **אִישׁ לְאֹהָלָו. יח וְאַבְשָׁלֹם לָקַח, וַיַּצֶּב-לוֹ בְחַיָּו אֶת-מַצֶּבֶת אֲשֶׁר בְּעֵמֶק-הַמֶּלֶךְ--כִּי אָמַר אֵין-לִי בֵן, בַּעֲבוּר**

 **הַזְכִּיר שְׁמִי; וַיִּקְרָא לַמַּצֶּבֶת, עַל-שְׁמוֹ, וַיִּקָּרֵא לָהּ יַד אַבְשָׁלוֹם, עַד הַיּוֹם הַזֶּה.**

 העובדה שהמערכה היתה ביער, גרמה למות רבים כאמור לעיל, אך גם באבשלום עצמו פגע היער בשעה

 שהפרד שהיה רוכב עליו עבר תחת שובך האלה הגדולה (ענף של עץ האלה), ושערות אבשלום נתפסו

 בעץ, והפרד המשיך הלאה ואבשלום נשאר תלוי בשערותיו על העץ. חכמים הוסיפו **"לפי שנתגאה בשערו**

 **נתלה בשערו"** (רד"ק). איש שראה זאת סיפר ליואב, ויואב שאל אותו **"ומדוע לא הכיתו שם ארצה,**

 **ועלי לתת לך עשרה כסף וחגורה אחת"**? (יא), דהיינו: לו הרגת אותו היית זוכה ל**"עשרה כסף"**

 ו**"לחגורה אחת"** לתלות עליה את החרב, וזה לאות כבוד והצטיינות, אך האיש ענה לו שלא עשה כן,

 שהרי דוד ביקש לא להרוג את אבשלום ואף בפרס גדול פי מאה, לא היה עובר על מצוות המלך

 **"... כי באזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי שמרו מי בנער באבשלום"** (יב),

 ואף שהיה הדבר נודע לדוד **"ואתה** (יואב) **לא היית מגן עלי וכל דבר לא יכחד מן המלך ואתה תתייצב**

 **מנגד"** (יג), ואחר יואב מכה את אבשלום בליבו בעזרת שלשה שבטים (חניתות) ובעודו מתפרפר בין

 החיים והמוות, הקיפו אותו עשרה נערים ותקפו אותו והמיתוהו.עם מותו של אבשלום תקע יואב בשופר

 להפסקת הקרב, ובכך מנע שפיכות דמים נוספת משני המחנות, שעם נפילת אבשלום הוכרעה למעשה

 המערכה, ןאחר השליכו את גופתו לבור גדול ביער אפרים, והציבו עליו גל אבנים, וכל ישראל בורחים

 לפי שהיו נכלמים מן המרד שעשו (רד"ק). **"ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך**

 **כי אמר אין לי בן..."** (יח) מסופר שאבשלום העמיד מצבה **"יד אבשלום"** עוד בחייו

1. **"כי אמר אין לי בן"** אע"פ שכבר היו לו שלשה בנים. יתכן שמתו זה אחר זה, ואז בנה זאת

המצבת וקרא שמה **"יד אבשלום"** (רלב"ג)

1. יש האומרים שהיה לו בן, אלא שלא היה הגון למלכות (רבותינו מובא ברד"ק)

### 6. הבשורה לדוד על מות אבשלום (יט – לב)

 **יט וַאֲחִימַעַץ בֶּן-צָדוֹק, אָמַר, אָרוּצָה נָּא, וַאֲבַשְּׂרָה אֶת-הַמֶּלֶךְ: כִּי-שְׁפָטוֹ יְהוָה, מִיַּד אֹיְבָיו.**

 **כ וַיֹּאמֶר לוֹ יוֹאָב, לֹא אִישׁ בְּשֹׂרָה אַתָּה הַיּוֹם הַזֶּה, וּבִשַּׂרְתָּ, בְּיוֹם אַחֵר; וְהַיּוֹם הַזֶּה לֹא תְבַשֵּׂר,**

 **כִּי-עַל- (כֵּן) בֶּן-הַמֶּלֶךְ מֵת. כא וַיֹּאמֶר יוֹאָב לַכּוּשִׁי, לֵךְ הַגֵּד לַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר רָאִיתָה; וַיִּשְׁתַּחוּ כוּשִׁי**

 **לְיוֹאָב, וַיָּרֹץ. כב וַיֹּסֶף עוֹד אֲחִימַעַץ בֶּן-צָדוֹק, וַיֹּאמֶר אֶל-יוֹאָב, וִיהִי מָה, אָרֻצָה-נָּא גַם-אָנִי**

 **אַחֲרֵי הַכּוּשִׁי; וַיֹּאמֶר יוֹאָב, לָמָּה-זֶּה אַתָּה רָץ בְּנִי, וּלְכָה, אֵין-בְּשׂוֹרָה מֹצֵאת. כג וִיהִי-מָה אָרוּץ,**

 **וַיֹּאמֶר לוֹ רוּץ; וַיָּרָץ אֲחִימַעַץ דֶּרֶךְ הַכִּכָּר, וַיַּעֲבֹר אֶת-הַכּוּשִׁי. כד וְדָוִד יוֹשֵׁב, בֵּין-שְׁנֵי**

 **הַשְּׁעָרִים; וַיֵּלֶךְ הַצֹּפֶה אֶל-גַּג הַשַּׁעַר, אֶל-הַחוֹמָה, וַיִּשָּׂא אֶת-עֵינָיו וַיַּרְא, וְהִנֵּה-אִישׁ רָץ לְבַדּוֹ.**

 **כה וַיִּקְרָא הַצֹּפֶה, וַיַּגֵּד לַמֶּלֶךְ, וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, אִם-לְבַדּוֹ בְּשׂוֹרָה בְּפִיו; וַיֵּלֶךְ הָלוֹךְ, וְקָרֵב. כו וַיַּרְא**

 **הַצֹּפֶה, אִישׁ-אַחֵר רָץ, וַיִּקְרָא הַצֹּפֶה אֶל-הַשֹּׁעֵר, וַיֹּאמֶר הִנֵּה-אִישׁ רָץ לְבַדּוֹ; וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, גַּם**

 **זֶה מְבַשֵּׂר. כז וַיֹּאמֶר, הַצֹּפֶה, אֲנִי רֹאֶה אֶת-מְרוּצַת הָרִאשׁוֹן, כִּמְרֻצַת אֲחִימַעַץ בֶּן-צָדוֹק; וַיֹּאמֶר**

 **הַמֶּלֶךְ אִישׁ-טוֹב זֶה, וְאֶל-בְּשׂוֹרָה טוֹבָה יָבוֹא. כח וַיִּקְרָא אֲחִימַעַץ, וַיֹּאמֶר אֶל-הַמֶּלֶךְ שָׁלוֹם,**

 **וַיִּשְׁתַּחוּ לַמֶּלֶךְ לְאַפָּיו, אָרְצָה; וַיֹּאמֶר, בָּרוּךְ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, אֲשֶׁר סִגַּר אֶת-הָאֲנָשִׁים, אֲשֶׁר-נָשְׂאוּ**

 **אֶת-יָדָם בַּאדֹנִי הַמֶּלֶךְ. כט וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, שָׁלוֹם לַנַּעַר לְאַבְשָׁלוֹם; וַיֹּאמֶר אֲחִימַעַץ רָאִיתִי הֶהָמוֹן**

 **הַגָּדוֹל לִשְׁלֹחַ אֶת-עֶבֶד הַמֶּלֶךְ יוֹאָב, וְאֶת-עַבְדֶּךָ, וְלֹא יָדַעְתִּי, מָה. ל וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, סֹב הִתְיַצֵּב**

 **כֹּה; וַיִּסֹּב, וַיַּעֲמֹד. לא וְהִנֵּה הַכּוּשִׁי, בָּא; וַיֹּאמֶר הַכּוּשִׁי, יִתְבַּשֵּׂר אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ--כִּי-שְׁפָטְךָ יְהוָה**

 **הַיּוֹם, מִיַּד כָּל-הַקָּמִים עָלֶיךָ. לב וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל-הַכּוּשִׁי, הֲשָׁלוֹם לַנַּעַר לְאַבְשָׁלוֹם; וַיֹּאמֶר**

 **הַכּוּשִׁי, יִהְיוּ כַנַּעַר אֹיְבֵי אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ, וְכֹל אֲשֶׁר-קָמוּ עָלֶיךָ, לְרָעָה.**

 משמת אבשלום, באה השעה לבשר לדוד את הבשורה על מות בנו. יואב יודע שהידיעה על מות

 אבשלום לא תשמח את דוד, התעורר בלב אחרים הרצון לבשר לדוד על מות אבשלום, בחושבם

 שזו בשורה טובה, שתשמח את דוד על חלוף הסכנה ומות אויבו אבשלום.

 הראשון שביקש לבשר לדוד היה אחימעץ בן צדוק **"ואחימעץ בן צדוק אמר ארוצה נא ואבשרה**

 **את המלך..."** (יט), אך יואב סרב בטענה שזו לא בשורה טובה **"... לא איש בשורה אתה... כי על**

 **כן בן המלך מת"** (כ), במשמעות כי אין ראוי לאיש טוב לבשר בשורה רעה, ואתה (אחימעץ) תבשר

 כאשר תהיה בשורה טובה **"ובשרת ביום אחר"**.

 במקום אחימעץ שנדחה, שלח יואב במקומו את הכושי. כושי- מבני כוש ונתגייר או אפשר שהיה

 מישראל והוא שחור ככושי, לפיכך קוראים אותו כושי (רד"ק), והכושי נתרצה ורץ **"... וישתחו**

 **כושי ליואב וירץ"** (כא), אך אחימעץ בן צדוק מתעקש שהוא אשר ילך למלך לבשר לו את מה

 שקרה, ויואב מסרב בטענה שאין לו כבר מה לבשר, שהרי כבר הכושי הלך, אך אחימעץ עומד

 בעקשנות ללכת, ויואב מסכים **"ויאמר לו רוץ וירץ אחימעץ ויעבור את הכושי"** (כג), ועולה

 שאחימעץ השיג את הכושי ואף עבר אותו על אף שהכושי יצא לפניו.

 **"ודוד שיושב בין שני השערים..."**(כד) – לעיר שבה שהה דוד היו שתי חומות, ודוד יושב בין

 שתי החומות בצפיה דרוכה לידיעות משדה הקרב ולגורל בנו. הצופה שעמד על גג החומה מודיע

 לדוד שהוא רואה רץ בודד, ולאחר מכן מדווח לשוער (שומר השער) על רץ בודד נוסף, ודוד

 מכיר ששניהם מבשרים, והוסיף הצופה ואמר שמדרך מרוצתו של הראשון מכיר הוא שזה אחימעץ,

 ומכאן ניתן להסיק כי המבשר איש טוב, ויש לצפות לבשורה טובה. מבין הרצים, אחימעץ והכושי,

 בראשונה מגיע אחימעץ לדוד ומדווח לו שה' הסגיר את אויביו בידם **"ברוך ה' אלוקיך אשר סגר**

 **את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך"** (כח), אך לשאלת דוד מה עלה בגורל אבשלום,

 ענה אחימעץ שאינו יודע **"... ולא ידעתי מה"** (כט), וזה מחשש לתגובת דוד. כשהגיע הכושי אל

 המלך ובישר לו **"יתבשר אדוני המלך כי שפטך ה' היום מיד כל הקמים עליך"** (לא), אך דוד

 המשיך לשאול את הכושי **"השלום לנער אבשלום"**? (לב), והכושי שאינו יודע לליבו של דוד השיב

 **"יהיו כנער אייבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה"** (לב)**,** שמהם התברר לדוד באופןחד

 משמעי, כי אבשלום נהרג.

## שמואל ב פרק יט

### חלוקת הפרק:

1. אבלו של דוד ותגובת העם – א - ה

2. תגובת יואב – ו - ט

3. שיבת דוד לירושלים – י – טז

4. פגישת דוד ושמעי – יז – כד

5. פגישת דוד ומפיבושת – כה – לא

6. הפרדה של ברזילי מדוד – לב – מ

7. הויכוח בין יהודה לישראל בדבר מי יהיו הראשונים להחזירו – מא – מד

### 1.אבלו של דוד ותגובת העם (א – ה)

 **א וַיִּרְגַּז הַמֶּלֶךְ, וַיַּעַל עַל-עֲלִיַּת הַשַּׁעַר--וַיֵּבְךְּ; וְכֹה אָמַר בְּלֶכְתּוֹ, בְּנִי אַבְשָׁלוֹם בְּנִי בְנִי אַבְשָׁלוֹם,**

 **מִי-יִתֵּן מוּתִי אֲנִי תַחְתֶּיךָ, אַבְשָׁלוֹם בְּנִי בְנִי. ב וַיֻּגַּד, לְיוֹאָב: הִנֵּה הַמֶּלֶךְ בֹּכֶה וַיִּתְאַבֵּל, עַל-אַבְשָׁלוֹם.**

 **ג וַתְּהִי הַתְּשֻׁעָה בַּיּוֹם הַהוּא, לְאֵבֶל--לְכָל-הָעָם: כִּי-שָׁמַע הָעָם, בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר, נֶעֱצַב הַמֶּלֶךְ, עַל**

 **בְּנוֹ. ד וַיִּתְגַּנֵּב הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא, לָבוֹא הָעִיר: כַּאֲשֶׁר יִתְגַּנֵּב, הָעָם הַנִּכְלָמִים--בְּנוּסָם, בַּמִּלְחָמָה.**

 **ה וְהַמֶּלֶךְ לָאַט אֶת-פָּנָיו, וַיִּזְעַק הַמֶּלֶךְ קוֹל גָּדוֹל: בְּנִי, אַבְשָׁלוֹם, אַבְשָׁלוֹם, בְּנִי בְנִי.**

 אבשלום הומת על ידי יואב למורת רוחו של דוד, ולמרות הצו אליו **"לאט לי לנער אבשלום"** (יח,ה).

 במעשהו, יואב אינו בוחל מלפעול בתקיפות כפי שעשה, כי לדעתו הדבר הנכון לעשות בשל העובדה

 כי כל עוד שדוד חס על בנו, נופלים קרבנות חינם, כמו במערכה שהיתה ובה נפלו עשרים אלף **"וינגפו**

 **שם ישראל לפני עבדי דוד ותהי שם המגיפה גדולה ביום ההוא עשרים אלף"** (יח,ז). זאת בנוסף

 לעובדה שחייו של דוד היו בסכנה מתמדת כל עוד אבשלום בחיים, ואכן מרגע מותו של אבשלום, בא

 הכל על מקומו בשלום, והעם מתאמץ להחזיר את דוד לירושלים, אך מה שנראה כיום שמחה הנצחון,

 הפך במהרה ליום עצוב, בשעה שנשמע בכיו ואבלו של דוד על בנו **"וירגז המלך ויעל על עלית השער**

 **ויבך וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני בני אבשלום מי יתן מותי תחתיך אבשלום בני בני".**

 **"והמלך לאט את פניו ויזעק המלך..."**, ועולה מכאן שלא משנה מה עשה אבשלום ומה היה עושה

 אילו נשאר בחיים. לגבי דוד אבשלום היה ונשאר בגדר **"בן"**.

####  תגובת העם:

 תגובה זו של דוד מפתיעה את אנשי דוד, וגורמת להם שבמקום לשמוח על הנצחון שהושג בקרב, הם

 מתביישים בקריאות השמחה, וכל אחד מהם משתדל להתגנב לאוהליו בחשאי **"ותהי התשועה ביום**

 **ההוא לאבל לכל העם... ויתגנב העם... לבא העיר כאשר יתגנב בעם הנכלמים"**,דהיינו כמו גנבים

במחתרת

### 2.תגובת יואב (ו – ט)

 **ו וַיָּבֹא יוֹאָב אֶל-הַמֶּלֶךְ, הַבָּיִת; וַיֹּאמֶר הֹבַשְׁתָּ הַיּוֹם אֶת-פְּנֵי כָל-עֲבָדֶיךָ, הַמְמַלְּטִים אֶת-נַפְשְׁךָ הַיּוֹם,**

 **וְאֵת נֶפֶשׁ בָּנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ, וְנֶפֶשׁ נָשֶׁיךָ וְנֶפֶשׁ פִּלַגְשֶׁיךָ. ז לְאַהֲבָה, אֶת-שֹׂנְאֶיךָ, וְלִשְׂנֹא, אֶת-אֹהֲבֶיךָ: כִּי**

 **הִגַּדְתָּ הַיּוֹם, כִּי אֵין לְךָ שָׂרִים וַעֲבָדִים--כִּי יָדַעְתִּי הַיּוֹם כִּי לא (לוּא) אַבְשָׁלוֹם חַי וְכֻלָּנוּ הַיּוֹם מֵתִים,**

 **כי-אָז יָשָׁר בְּעֵינֶיךָ. ח וְעַתָּה קוּם צֵא, וְדַבֵּר עַל-לֵב עֲבָדֶיךָ: כִּי בַיהוָה נִשְׁבַּעְתִּי כִּי-אֵינְךָ יוֹצֵא, אִם**

 **יָלִין אִישׁ אִתְּךָ הַלַּיְלָה, וְרָעָה לְךָ זֹאת מִכָּל-הָרָעָה אֲשֶׁר-בָּאָה עָלֶיךָ, מִנְּעֻרֶיךָ עַד-עָתָּה. ט וַיָּקָם**

 **הַמֶּלֶךְ, וַיֵּשֶׁב בַּשָּׁעַר; וּלְכָל-הָעָם הִגִּידוּ לֵאמֹר, הִנֵּה הַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁב בַּשַּׁעַר, וַיָּבֹא כָל-הָעָם לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ,**

 **וְיִשְׂרָאֵל נָס אִישׁ לְאֹהָלָיו.**

כשראה יואב את התפרצות הרגשות של דוד ואת תגובת העם, מתערב ואינו מוכן להשלים עם תגובת

 דוד והטיח בו **"הובשת היום את פני כל עבדיך הממלטים את נפשך היום ואת נפש בניך ובנותיך..."**(ו)

 עולה מדבריו הרצון להציג לפני דוד כי זו היתה מלחמה לחיים ולמוות, ובשל כך תגובת דוד אינה

 הגיונית, והוסיף להקצין את דבריו כדי שדוד יחזור בו ואמר **"כי ידעתי היום כי לו אבשלום חי וכולנו**

 **היום מתים כי אז ישר בעיניך"**, ואף שהיה מודע לצערו של דוד על בנו, הכיר יואב בתגובת העם שהלכו

 אחריו למלחמה וסכנו עצמם, ולכן הוא פקד על דוד בצורה נמרצת **"קום צא ודבר על לב עבדיך"** (ח),

 ודוד עושה מיד את אשר צווה עליו יואב.

### 3.שיבת דוד לירושלים (י – טז)

 **י וַיְהִי כָל-הָעָם נָדוֹן, בְּכָל-שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר: הַמֶּלֶךְ הִצִּילָנוּ מִכַּף אֹיְבֵינוּ, וְהוּא מִלְּטָנוּ מִכַּף**

 **פְּלִשְׁתִּים, וְעַתָּה בָּרַח מִן-הָאָרֶץ, מֵעַל אַבְשָׁלוֹם. יא וְאַבְשָׁלוֹם אֲשֶׁר מָשַׁחְנוּ עָלֵינוּ, מֵת בַּמִּלְחָמָה;**

 **וְעַתָּה, לָמָה אַתֶּם מַחֲרִשִׁים--לְהָשִׁיב אֶת-הַמֶּלֶךְ. יב וְהַמֶּלֶךְ דָּוִד, שָׁלַח אֶל-צָדוֹק וְאֶל-אֶבְיָתָר**

 **הַכֹּהֲנִים לֵאמֹר, דַּבְּרוּ אֶל-זִקְנֵי יְהוּדָה לֵאמֹר, לָמָּה תִהְיוּ אַחֲרֹנִים לְהָשִׁיב אֶת-הַמֶּלֶךְ אֶל-בֵּיתוֹ;**

 **וּדְבַר,כָּל-יִשְׂרָאֵל, בָּא אֶל-הַמֶּלֶךְ, אֶל-בֵּיתוֹ. יג אַחַי אַתֶּם, עַצְמִי וּבְשָׂרִי אַתֶּם; וְלָמָּה תִהְיוּ אַחֲרֹנִים,**

 **לְהָשִׁיב אֶת-הַמֶּלֶךְ. יד וְלַעֲמָשָׂא, תֹּמְרוּ, הֲלוֹא עַצְמִי וּבְשָׂרִי, אָתָּה; כֹּה יַעֲשֶׂה-לִּי אֱלֹהִים, וְכֹה**

 **יוֹסִיף, אִם-לֹא שַׂר-צָבָא תִּהְיֶה לְפָנַי כָּל-הַיָּמִים, תַּחַת יוֹאָב. טו וַיַּט אֶת-לְבַב כָּל-אִישׁ-יְהוּדָה, כְּאִישׁ**

 **אֶחָד; וַיִּשְׁלְחוּ, אֶל-הַמֶּלֶךְ, שׁוּב אַתָּה, וְכָל-עֲבָדֶיךָ. טז וַיָּשָׁב הַמֶּלֶךְ, וַיָּבֹא עַד-הַיַּרְדֵּן; וִיהוּדָה בָּא**

 **הַגִּלְגָּלָה, לָלֶכֶת לִקְרַאת הַמֶּלֶךְ, לְהַעֲבִיר אֶת-הַמֶּלֶךְ, אֶת-הַיַּרְדֵּן.**

כעת רוצים העם להחזיר את דוד מיד לירושלים, ודוד רוצה לכבוש מחדש את לב אנשי יהודה שתמכו

 באבשלום בזמן המרד להיות ראשונים בהחזרתו, ולשר הצבא שהיה לאבשלום עמשא, דוד הבטיח

 למנות לשר צבאו במקום יואב, כי יתכן שבינתיים נודע לו כי הוא הרג את אבשלום בנו. יש להוסיף

 כי דוד בהעדיפו את שבט יהודה על פני שאר השבטים, יצר מתח בין שני הצדדים אשר הביא אף

 למרד שבע בן בכרי (פרק כ)

### 4.פגישת דוד ושמעי (יז – כד)

 **יז וַיְמַהֵר, שִׁמְעִי בֶן-גֵּרָא בֶּן-הַיְמִינִי, אֲשֶׁר, מִבַּחוּרִים; וַיֵּרֶד עִם-אִישׁ יְהוּדָה, לִקְרַאת הַמֶּלֶךְ דָּוִד.**

 **יח וְאֶלֶף אִישׁ עִמּוֹ, מִבִּנְיָמִן, וְצִיבָא נַעַר בֵּית שָׁאוּל, וַחֲמֵשֶׁת עָשָׂר בָּנָיו וְעֶשְׂרִים עֲבָדָיו אִתּוֹ; וְצָלְחוּ**

 **הַיַּרְדֵּן, לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ. יט וְעָבְרָה הָעֲבָרָה, לַעֲבִיר אֶת-בֵּית הַמֶּלֶךְ, וְלַעֲשׂוֹת הַטּוֹב, בְּעֵינָו; וְשִׁמְעִי בֶן**

 **גֵּרָא, נָפַל לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ, בְּעָבְרוֹ, בַּיַּרְדֵּן. כ וַיֹּאמֶר אֶל-הַמֶּלֶךְ, אַל-יַחֲשָׁב-לִי אֲדֹנִי עָו‍ֹן, וְאַל-תִּזְכֹּר אֵת**

 **אֲשֶׁר הֶעֱוָה עַבְדְּךָ, בַּיּוֹם אֲשֶׁר-יָצָא אֲדֹנִי-הַמֶּלֶךְ מִירוּשָׁלִָם--לָשׂוּם הַמֶּלֶךְ, אֶל-לִבּוֹ. כא כִּי יָדַע**

 **עַבְדְּךָ, כִּי אֲנִי חָטָאתִי; וְהִנֵּה-בָאתִי הַיּוֹם, רִאשׁוֹן לְכָל-בֵּית יוֹסֵף, לָרֶדֶת, לִקְרַאת אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ.**

 **כב וַיַּעַן אֲבִישַׁי בֶּן-צְרוּיָה, וַיֹּאמֶר, הֲתַחַת זֹאת, לֹא יוּמַת שִׁמְעִי: כִּי קִלֵּל, אֶת-מְשִׁיחַ יְהוָה.**

 **כג וַיֹּאמֶר דָּוִד, מַה-לִּי וְלָכֶם בְּנֵי צְרוּיָה--כִּי-תִהְיוּ-לִי הַיּוֹם, לְשָׂטָן; הַיּוֹם, יוּמַת אִישׁ בְּיִשְׂרָאֵל כִּי**

 **הֲלוֹא יָדַעְתִּי, כִּי הַיּוֹם אֲנִי-מֶלֶךְ עַל-יִשְׂרָאֵל. כד וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל-שִׁמְעִי, לֹא תָמוּת; וַיִּשָּׁבַע לוֹ,**

 **הַמֶּלֶךְ.**

 אווירת הפיוס אוחזת בכל, ועתה גם שמעי מגיע בראש משלחת גדולה של אלף איש מבנימין ומתחנן

 שהמלך דוד יסלח לו על מעשהו ביום שנאלץ דוד לברוח מירושלים (טז, ה-יג), ובעוד דוד מלא צער

 כאב עייף, נתקל בשמעי בן גרא אשר קללו **"צא צא איש הדמים ואיש הבליעל..."** (טז,ח), וזאת

 בנוסף שזרק עפר ואבנים על דוד. כאמור עתה בא להתחנן על נפשו **"אדוני המלך אל יחשב לי**

 **אדוני עוון... כי ידע עבדיך כי אני חטאתי והנה באתי היום ראשון..."** (כ). כל תחינותיו של

 שמעי בן גרא אין בהם כדי לדכא את רצונו של אבישי למצות את הדין עם שמעי בן גרא **"ויען**

 **אבישי ויאמר התחת זאת לא יומת שמעי כי קלל את משיח ה'"** (כב), אך דוד עמד כנגד אבישי

 וציווה שביום זה שחודשה בו מלכותו, לא ראוי שיומתו בו אנשים מישראל **"ויאמר דוד... היום**

 **יומת איש בישראל"?** (כג), **"ויאמר המלך אל שמעי לא תמות..."** (כד).

### 5.פגישת דוד ומפיבושת (כה – לא)

 **כה וּמְפִבֹשֶׁת, בֶּן-שָׁאוּל, יָרַד, לִקְרַאת הַמֶּלֶךְ; וְלֹא-עָשָׂה רַגְלָיו וְלֹא-עָשָׂה שְׂפָמוֹ, וְאֶת-בְּגָדָיו לֹא**

 **כִבֵּס, לְמִן-הַיּוֹם לֶכֶת הַמֶּלֶךְ, עַד-הַיּוֹם אֲשֶׁר-בָּא בְשָׁלוֹם. כו וַיְהִי כִּי-בָא יְרוּשָׁלִַם, לִקְרַאת הַמֶּלֶךְ;**

 **וַיֹּאמֶר לוֹ הַמֶּלֶךְ, לָמָּה לֹא-הָלַכְתָּ עִמִּי מְפִיבֹשֶׁת. כז וַיֹּאמַר, אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ עַבְדִּי רִמָּנִי: כִּי-אָמַר עַבְדְּךָ**

 **אֶחְבְּשָׁה-לִּי הַחֲמוֹר וְאֶרְכַּב עָלֶיהָ, וְאֵלֵךְ אֶת-הַמֶּלֶךְ--כִּי פִסֵּחַ, עַבְדֶּךָ. כח וַיְרַגֵּל בְּעַבְדְּךָ, אֶל-אֲדֹנִי**

 **הַמֶּלֶךְ; וַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ כְּמַלְאַךְ הָאֱלֹהִים, וַעֲשֵׂה הַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ. כט כִּי לֹא הָיָה כָּל-בֵּית אָבִי, כִּי אִם**

 **אַנְשֵׁי-מָוֶת לַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ, וַתָּשֶׁת אֶת-עַבְדְּךָ, בְּאֹכְלֵי שֻׁלְחָנֶךָ; וּמַה-יֶּשׁ-לִי עוֹד צְדָקָה, וְלִזְעֹק עוֹד אֶל**

 **הַמֶּלֶךְ. ל וַיֹּאמֶר לוֹ הַמֶּלֶךְ, לָמָּה תְּדַבֵּר עוֹד דְּבָרֶיךָ; אָמַרְתִּי--אַתָּה וְצִיבָא, תַּחְלְקוּ אֶת-הַשָּׂדֶה.**

 **לא וַיֹּאמֶר מְפִיבֹשֶׁת אֶל-הַמֶּלֶךְ, גַּם אֶת-הַכֹּל יִקָּח: אַחֲרֵי אֲשֶׁר-בָּא אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ, בְּשָׁלוֹם--אֶל-בֵּיתוֹ.**

 בין הבאים לברך את דוד בשובו מן המערכה היה גם מפיבושת, שמתוך ההכרה ביחסו המיוחד של דוד

 כלפיו, בא לפגשו ומנמק את העדרו ביום צאת דוד מירושלים הינה בשל העובדה שציבא עבדו רימהו

 **"ויאמר אדוני המלך עבדי רימני..."** (כז), והוסיף לכנות את דוד **"מלאך האלוהים"**, וצפה שהמלך

 יאמין לו. תשובת דוד אליו **"... אתה וציבא תחלקו את השדה"** (ל).

###  שלושת פסיקותיו של דוד בעניין רכוש בית שאול

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| מס' סד' |  הנסיבות |  הפסיקה |
| 1. | בשעה שביקש דוד לגמול חסד, ובירר דרך ציבא עבד שאול מי נותר מביתשאול, ציבא גילה כי מפיבושת בן יהונתן שהיה נכה רגלים, הוא הנותר. | נתן למפיבושת את כל רכוש שאול, למרות שהמלך רשאי לרשתו **"ויקרא המלך אל ציבא****נער שאול ויאמר אליו כל אשר היה לשאול****ולכל ביתו נתתי לבין אדוניך"** (ט,ז) |
| 2. | בעת שיצא דוד מירושלים בשל מרד אבשלום, סיפר ציבא לדוד על מפיבושתכי מאן לבא להיפרד מדוד, ואף שמח על עזיבתו של דוד את ירושלים **"ויאמר דוד**(אל ציבא) **ואיה בן אדוניך ויאמר ציבא...****הנה יושב בירושלים כי אמר היום ישיבו** **לי** (למפיבושת) **בית ישראל את ממלכות** **אבי"** (טז,ג)  | שלל ממפיבושת את הכל ונתנם לציבא שסיפר לשון הרע על מפיבושת **"ויאמר המלך לציבא** **הנה לך כל אשר למפיבושת..."** (טז,ד) |
| 3.  | בעת חזרת דוד לירושלים אחר המלחמהבאבשלום, בא מפיבושת אל דוד, ועל שאלתדוד **"למה לא הלכת עמי מפיבושת"?**ענה מפיבושת **"עבדי רימני"**, ועולה כי ציבאלא רצה לקחת את מפיבושת אל דוד ביוםצאתו מירושלים, כדי להערים על דוד ולספר כי מפיבושת שמח על עזיבת דוד את ירושלים.  | באופן מפתיע קבע שמפיבושת וציבא יחלקו את השדות בניהם.הערה: על פסיקתו זו של דוד הוכיחו חכמים את דוד **"אמר רב יהודה רב בשעה שאמר דוד** **למפיבושת אתה וציבא תחלקו את השדה.** **יצאה בת קול ואמרה רחבעם וירבעם יחלקו****את המלכות ואמר רב יהודה אלמלי לא קיבל** **דוד לשון הרע מציבא לא נחלקה מלכות בית** **דוד ולא עבדו ישראל עבודה זרה** (ע"י ירבעם),**ולא גלינו מארצנו"** (שבת נו) |

### 6.הפרדה של ברזילי מדוד (לב – מ)

 **לב וּבַרְזִלַּי, הַגִּלְעָדִי, יָרַד, מֵרֹגְלִים; וַיַּעֲבֹר אֶת-הַמֶּלֶךְ הַיַּרְדֵּן, לְשַׁלְּחוֹ אֶת-בירדן (הַיַּרְדֵּן).**

 **לג וּבַרְזִלַּי זָקֵן מְאֹד, בֶּן-שְׁמֹנִים שָׁנָה; וְהוּא-כִלְכַּל אֶת-הַמֶּלֶךְ בְשִׁיבָתוֹ בְמַחֲנַיִם, כִּי-אִישׁ גָּדוֹל הוּא**

 **מְאֹד. לד וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, אֶל-בַּרְזִלָּי: אַתָּה עֲבֹר אִתִּי, וְכִלְכַּלְתִּי אֹתְךָ עִמָּדִי בִּירוּשָׁלִָם. לה וַיֹּאמֶר**

 **בַּרְזִלַּי, אֶל-הַמֶּלֶךְ: כַּמָּה, יְמֵי שְׁנֵי חַיַּי, כִּי-אֶעֱלֶה אֶת-הַמֶּלֶךְ, יְרוּשָׁלִָם. לו בֶּן-שְׁמֹנִים שָׁנָה אָנֹכִי הַיּוֹם**

 **הַאֵדַע בֵּין-טוֹב לְרָע, אִם-יִטְעַם עַבְדְּךָ אֶת-אֲשֶׁר אֹכַל וְאֶת-אֲשֶׁר אֶשְׁתֶּה, אִם-אֶשְׁמַע עוֹד, בְּקוֹל**

 **שָׁרִים וְשָׁרוֹת; וְלָמָּה יִהְיֶה עַבְדְּךָ עוֹד לְמַשָּׂא, אֶל-אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ. לז כִּמְעַט יַעֲבֹר עַבְדְּךָ, אֶת-הַיַּרְדֵּן-**

 **אֶת-הַמֶּלֶךְ; וְלָמָּה יִגְמְלֵנִי הַמֶּלֶךְ, הַגְּמוּלָה הַזֹּאת. לח יָשָׁב-נָא עַבְדְּךָ וְאָמֻת בְּעִירִי, עִם קֶבֶר אָבִי**

 **וְאִמִּי; וְהִנֵּה עַבְדְּךָ כִמְהָם, יַעֲבֹר עִם-אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ, וַעֲשֵׂה-לוֹ, אֵת אֲשֶׁר-טוֹב בְּעֵינֶיךָ. לט וַיֹּאמֶר**

 **הַמֶּלֶךְ, אִתִּי יַעֲבֹר כִּמְהָם, וַאֲנִי אֶעֱשֶׂה-לּוֹ, אֶת-הַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ; וְכֹל אֲשֶׁר-תִּבְחַר עָלַי, אֶעֱשֶׂה-לָּךְ.**

 **מ וַיַּעֲבֹר כָּל-הָעָם אֶת-הַיַּרְדֵּן, וְהַמֶּלֶךְ עָבָר; וַיִּשַּׁק הַמֶּלֶךְ לְבַרְזִלַּי וַיְבָרְכֵהוּ, וַיָּשָׁב לִמְקֹמוֹ.**

 ברזילי הגלעדי שכלכל את דוד בהיותו בעבר הירדן המזרחי, בא עתה ללוות את דוד ומתוך רצון טוב

 של דוד על הטובה שגמל עמו ברזילי הגלעדי, ביקש ממנו דוד לבוא עמו לירושלים ואף לכלכל אותו

 **"... אתה עבור אתי וכלכלתי אותך עמדי בירושלים"** (לד), אך ברזילי דחה את הצעת דוד בנימוק

 **"כמה ימי שני חיי? בן שמונים שנה אנוכי... האדע בין טוב לרע..."** במשמעות: כמה שנות חיים

 נשארו לי לחיות, ומה טעם לישיבתו בארמון המלך כשהוא כבר אינו מבחין בין מאכל טוב ומאכל לא

 טוב, ומתוך רצון להניח את דעתו של המלך הציע כי כמהם בנו ילך עם המלך במקומו **" והנה עבדך**

 **כמהם יעבור עם אדוני המלך ועשה לו את אשר טוב בעיניך"** (לח)**,** ומשם נפרד דוד מברזילי

 בברכה.

### 7.הויכוח בין יהודה לישראל בדבר מי יהיו הראשונים להחזירו (לא – מד)

 **מא וַיַּעֲבֹר הַמֶּלֶךְ הַגִּלְגָּלָה, וְכִמְהָן עָבַר עִמּוֹ; וְכָל-עַם יְהוּדָה, ויעברו (הֶעֱבִרוּ) אֶת-הַמֶּלֶךְ, וְגַם, חֲצִי**

 **עַם יִשְׂרָאֵל.** **מב וְהִנֵּה כָּל-אִישׁ יִשְׂרָאֵל, בָּאִים אֶל-הַמֶּלֶךְ; וַיֹּאמְרוּ אֶל-הַמֶּלֶךְ מַדּוּעַ גְּנָבוּךָ אַחֵינוּ אִישׁ**

 **יְהוּדָה, וַיַּעֲבִרוּ אֶת-הַמֶּלֶךְ וְאֶת-בֵּיתוֹ אֶת-הַיַּרְדֵּן, וְכָל-אַנְשֵׁי דָוִד, עִמּוֹ.** **מג וַיַּעַן כָּל-אִישׁ יְהוּדָה עַל**

 **אִישׁ יִשְׂרָאֵל, כִּי-קָרוֹב הַמֶּלֶךְ אֵלַי, וְלָמָּה זֶּה חָרָה לְךָ, עַל-הַדָּבָר הַזֶּה: הֶאָכוֹל אָכַלְנוּ מִן הַמֶּלֶךְ, אִם**

 **נִשֵּׂאת נִשָּׂא לָנוּ.** **מד וַיַּעַן אִישׁ-יִשְׂרָאֵל אֶת-אִישׁ יְהוּדָה וַיֹּאמֶר, עֶשֶׂר-יָדוֹת לִי בַמֶּלֶךְ וְגַם-בְּדָוִד אֲנִי**

 **מִמְּךָ, וּמַדּוּעַ הֱקִלֹּתַנִי, וְלֹא-הָיָה דְבָרִי רִאשׁוֹן לִי לְהָשִׁיב אֶת-מַלְכִּי; וַיִּקֶשׁ דְּבַר-אִישׁ יְהוּדָה, מִדְּבַר**

 **אִישׁ יִשְׂרָאֵל.**

 כאמור לעיל היו יהודה הראשונים להעביר את המלך את הירדן, ואף שהצטרפו אליהם מעט משבטי

 ישראל, נדהמו לראות כל איש מישראל בשעה שבאו להקביל את פני המלך, כי שבט יהודה כבר

 נמצאים בין המלווים, והטיחו כלפיהם **"... ויאמרו אל המלך מדוע גנבוך אחינו איש יהודה..."?**(מב)

 ותשובת אנשי יהודה לישראל היתה **"כי קרוב המלך אלי... האכול אכלנו מן המלך..."** (מג), דהיינו

 אף שהמלך קרוב להם יותר לא זכו לטובת הנאה ממנו, מחמת קרבה זו. לדברי יהודה אלה השיבו

 ישראל ואמרו **"... עשר ידות לי במלך"** (מד), דהיינו שיש לנו עשרה חלקים במלך דוד כנגד עשרה

 שבטים, ועוד אנו היינו הראשונים להחליט על השבת במלך. בויכוח זה דברי יהודה היו יותר קשים

 מדברי ישראל, ועולה שמפני שתיקתו של המלך דוד כעסו ישראל, ואחרי שבע בן בכרי שהעז למרוד

 בדוד.

## שמואל ב פרק כ

### חלוקת הפרק:

1. מרד שבע בן בכרי – א – ב
2. גורל פילגשי דוד – ג
3. כישלונו של עמשא – ד – ח
4. מות עמשא – ט – יג
5. האשה החכמה מאבל בית מעכה ומות שבע בן בכרי – יד – כב
6. שרי דוד – כג - כו

###  1.מרד שבע בן בכרי (א – ב)

 **א וְשָׁם נִקְרָא אִישׁ בְּלִיַּעַל, וּשְׁמוֹ שֶׁבַע בֶּן-בִּכְרִי--אִישׁ יְמִינִי; וַיִּתְקַע בַּשֹּׁפָר, וַיֹּאמֶר אֵין-לָנוּ חֵלֶק**

 **בְּדָוִד וְלֹא נַחֲלָה-לָנוּ בְּבֶן-יִשַׁי--אִישׁ לְאֹהָלָיו, יִשְׂרָאֵל. ב וַיַּעַל כָּל-אִישׁ יִשְׂרָאֵל, מֵאַחֲרֵי דָוִד, אַחֲרֵי,**

 **שֶׁבַע בֶּן-בִּכְרִי; וְאִישׁ יְהוּדָה דָּבְקוּ בְמַלְכָּם, מִן-הַיַּרְדֵּן וְעַד-יְרוּשָׁלִָם.**

 עולה כי מרידתו של שבע בן בכרי נבעה, כי דוד נטה ליהודה – אנשי שבטו למרות טענות ישראל, כי

 עשר ידות להם במלך דוד **"ויען איש ישראל את איש יהודה ויאמר עשר ידות לי במלך... ויקש דבר**

 **איש יהודה מדבר איש ישראל"** (יט, מד), ועוד שאינו גם מלך בן מלך, ולכן חשב כי אין בני ישראל

 מחויבים להחזיר לו את המלכות, אלא איש לאוהליו ישראל (מלבים)

###  2.גורל פילגשי דוד (ג)

 **ג וַיָּבֹא דָוִד אֶל-בֵּיתוֹ, יְרוּשָׁלִַם, וַיִּקַּח הַמֶּלֶךְ אֵת עֶשֶׂר-נָשִׁים פִּלַגְשִׁים אֲשֶׁר הִנִּיחַ לִשְׁמֹר הַבַּיִת וַיִּתְּנֵם**

 **בֵּית-מִשְׁמֶרֶת וַיְכַלְכְּלֵם, וַאֲלֵיהֶם לֹא-בָא; וַתִּהְיֶינָה צְרֻרוֹת עַד-יוֹם מֻתָן, אַלְמְנוּת חַיּוּת.**

 את עשר פילגשיו שאבשלום בא אליהן בעצת אחיתופל הראשונה (טז, כ –כג), לקח דוד והניחן בבית

 והפקיד עליהן שומרים וכלכלן, ולא ידען עוד. מכאן שאין נושאין לא אלמנתו של מלך, ולא גרושתו

 של מלך.

###  3.כישלונו של עמשא (ד – ח)

 **ד וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל-עֲמָשָׂא, הַזְעֶק-לִי אֶת-אִישׁ-יְהוּדָה שְׁלֹשֶׁת יָמִים; וְאַתָּה, פֹּה עֲמֹד. ה וַיֵּלֶךְ עֲמָשָׂא,**

 **לְהַזְעִיק אֶת-יְהוּדָה; וייחר (וַיּוֹחֶר), מִן-הַמּוֹעֵד אֲשֶׁר יְעָדוֹ. {ס} ו וַיֹּאמֶר דָּוִד, אֶל-אֲבִישַׁי, עַתָּה יֵרַע לָנוּ**

 **שֶׁבַע בֶּן-בִּכְרִי, מִן-אַבְשָׁלוֹם; אַתָּה קַח אֶת-עַבְדֵי אֲדֹנֶיךָ, וּרְדֹף אַחֲרָיו--פֶּן-מָצָא לוֹ עָרִים בְּצֻרוֹת, וְהִצִּיל**

 **עֵינֵנוּ. ז וַיֵּצְאוּ אַחֲרָיו אַנְשֵׁי יוֹאָב, וְהַכְּרֵתִי וְהַפְּלֵתִי וְכָל-הַגִּבֹּרִים; וַיֵּצְאוּ, מִירוּשָׁלִַם, לִרְדֹּף, אַחֲרֵי שֶׁבַע**

 **בֶּן-בִּכְרִי. ח הֵם, עִם-הָאֶבֶן הַגְּדוֹלָה אֲשֶׁר בְּגִבְעוֹן, וַעֲמָשָׂא, בָּא לִפְנֵיהֶם; וְיוֹאָב חָגוּר מִדּוֹ לְבֻשׁוֹ, וְעָלָו**

 **חֲגוֹר חֶרֶב מְצֻמֶּדֶת עַל-מָתְנָיו בְּתַעְרָהּ, וְהוּא יָצָא, וַתִּפֹּל.**

 דוד רצה לרדוף אחרי שבע בן בכרי שמרד בו, ביקש מעמשא שר צבאו שמינהו במקום יואב, לאסוף

 יוצאי צבא מיהודה תוך שלושה ימים, ולהתייצב לפניו, אך משום מה לא עמד עמשא במשימה שהוטלה

 עליו, ולא הצליח לגייס את הלוחמים בפרק זמן זה. משום כך פנה דוד לאבישי ששימש כנראה סגן שר

 הצבא, לצאת עם הכוחות המזומנים ולתפוס את שבע בן בכרי שמרד, קודם שיספיק להתבצר באחת

 מהערים הבצורות.

###  4. מות עמשא (ט – יג)

 **ט וַיֹּאמֶר יוֹאָב לַעֲמָשָׂא, הֲשָׁלוֹם אַתָּה אָחִי; וַתֹּחֶז יַד-יְמִין יוֹאָב, בִּזְקַן עֲמָשָׂא--לִנְשָׁק-לוֹ. י וַעֲמָשָׂא**

 **לֹא-נִשְׁמַר בַּחֶרֶב אֲשֶׁר בְּיַד-יוֹאָב, וַיַּכֵּהוּ בָהּ אֶל-הַחֹמֶשׁ וַיִּשְׁפֹּךְ מֵעָיו אַרְצָה וְלֹא-שָׁנָה לוֹ--וַיָּמֹת; וְיוֹאָב,**

 **וַאֲבִישַׁי אָחִיו, רָדַף, אַחֲרֵי שֶׁבַע בֶּן-בִּכְרִי. יא וְאִישׁ עָמַד עָלָיו, מִנַּעֲרֵי יוֹאָב; וַיֹּאמֶר, מִי אֲשֶׁר חָפֵץ**

 **בְּיוֹאָב וּמִי אֲשֶׁר-לְדָוִד--אַחֲרֵי יוֹאָב. יב וַעֲמָשָׂא מִתְגֹּלֵל בַּדָּם, בְּתוֹךְ הַמְסִלָּה; וַיַּרְא הָאִישׁ כִּי-עָמַד כָּל**

 **הָעָם, וַיַּסֵּב אֶת-עֲמָשָׂא מִן-הַמְסִלָּה הַשָּׂדֶה וַיַּשְׁלֵךְ עָלָיו בֶּגֶד, כַּאֲשֶׁר רָאָה, כָּל-הַבָּא עָלָיו וְעָמָד.**

 **יג כַּאֲשֶׁר הֹגָה, מִן-הַמְסִלָּה--עָבַר כָּל-אִישׁ, אַחֲרֵי יוֹאָב, לִרְדֹּף, אַחֲרֵי שֶׁבַע בֶּן-בִּכְרִי.**

 יואב שיצא אף בלוויית הגיבורים שהיו סרים למרותו, פגש את עמשא בדרך ובעורמה הצליח להרוג את

 עמשא בשעה שהניח את חרבו על מותניו, וכוונתו היתה שתיפול בקלות באופן שלא ירגיש בה עמשא,

 ובשעה שהוא הרים אותה שואל בשלום עמשא, מושך לעמשא בזקן כביכול לנשק לו ומשום כך לא נזהר

 עמשא מן החרב, ועלה בידי יואב להפתיע אותו ולהרגו.

###  סכום הדו שיח בין האשה החכמה ליואב

 **יח וַתֹּאמֶר, לֵאמֹר: דַּבֵּר יְדַבְּרוּ בָרִאשֹׁנָה לֵאמֹר, שָׁאוֹל יְשָׁאֲלוּ בְּאָבֵל וְכֵן הֵתַמּוּ.**

 שאלתה ליואב היתה, האם תמו כאן דברי התורה שאין יודעים אותם? שלדבריה ידוע וברור כשבאים

 להילחם על עיר פותחין לדבר עם אנשי העיר דברי שלום, ואם היו שואלים חיל יואב בשלום העיר

 (אבל בית מעכא), היו מיד בני העיר משלימים עימכם. עוד הוסיפה: **אנוכי שלומי אמוני ישראל"**,

 דהיינו: אנו בני העיר זו שלמים ונאמנים למלך וישראל, ומכאן שרק שבע בן בכרי הוא שמרד ולא הם.

 תשובת יואב **"חלילה לי אם אבלע ואם אשחית"**

 משמעות: כי ישנו בניהם אדם בשם שבע בן בכרי אשר חטא כלפי המקום וכלפי המלך, ומכאן שלא בא

 להילחם בבני העיר, כי אם לתפוס את שבע בן בכרי לבדו, ואם יתנו אותו לבדו ידע כי כנים דבריהם,

 שהם אכן משלומי אמוני ישראל, ובחוכמתה פעלה להציל את כל יושבי העיר **"ותבא האשה... החכמה**

 **ויכרתו את ראש שבע בן בכרי וישלכו אל יואב ויתקע בשופר ויפוצו מעל העיר איש לאוהליו"**.

 יש להוסיף כי יואב הרג את עמשא מפני שראה את דוד שונא אותו על הריגת אבשלום, ושהיה רצונו

 לעשות את עמשא שר הצבא, ומתוך כעסו וקנאתו הרגו (אברבנאל), ומכל מקום לא קילל דוד את יואב

 ולא נשא קינה על עמשא כאשר קונן בה על המציאות הקשה שהיה דוד שרוי.

 מרד שבע בן בכרי, והיה ירא וחרד שמא ימרדו בו ישראל בנוסף לפחדו מיואב.

###  5.האשה החכמה מאבל בית מעכה ומות שבע בן בכרי (יד – כב)

 **יד וַיַּעֲבֹר בְּכָל-שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל, אָבֵלָה וּבֵית מַעֲכָה--וְכָל-הַבֵּרִים; ויקלהו (וַיִּקָּהֲלוּ), וַיָּבֹאוּ אַף אַחֲרָיו.**

 **טו וַיָּבֹאוּ וַיָּצֻרוּ עָלָיו, בְּאָבֵלָה בֵּית הַמַּעֲכָה, וַיִּשְׁפְּכוּ סֹלְלָה אֶל-הָעִיר, וַתַּעֲמֹד בַּחֵל; וְכָל-הָעָם אֲשֶׁר אֶת**

 **יוֹאָב, מַשְׁחִיתִם לְהַפִּיל הַחוֹמָה. טז וַתִּקְרָא אִשָּׁה חֲכָמָה, מִן-הָעִיר; שִׁמְעוּ שִׁמְעוּ, אִמְרוּ-נָא אֶל-יוֹאָב,**

 **קְרַב עַד-הֵנָּה, וַאֲדַבְּרָה אֵלֶיךָ. יז וַיִּקְרַב אֵלֶיהָ, וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה הַאַתָּה יוֹאָב וַיֹּאמֶר אָנִי; וַתֹּאמֶר לוֹ, שְׁמַע**

 **דִּבְרֵי אֲמָתֶךָ, וַיֹּאמֶר, שֹׁמֵעַ אָנֹכִי. יח וַתֹּאמֶר, לֵאמֹר: דַּבֵּר יְדַבְּרוּ בָרִאשֹׁנָה לֵאמֹר, שָׁאוֹל יְשָׁאֲלוּ בְּאָבֵל**

 **וְכֵן הֵתַמּוּ. יט אָנֹכִי, שְׁלֻמֵי אֱמוּנֵי יִשְׂרָאֵל; אַתָּה מְבַקֵּשׁ, לְהָמִית עִיר וְאֵם בְּיִשְׂרָאֵל--לָמָּה תְבַלַּע, נַחֲלַת**

 **יְהוָה. כ וַיַּעַן יוֹאָב, וַיֹּאמַר: חָלִילָה חָלִילָה לִי, אִם-אֲבַלַּע וְאִם-אַשְׁחִית. כא לֹא-כֵן הַדָּבָר, כִּי אִישׁ מֵהַר**

 **אֶפְרַיִם שֶׁבַע בֶּן-בִּכְרִי שְׁמוֹ נָשָׂא יָדוֹ בַּמֶּלֶךְ בְּדָוִד--תְּנוּ-אֹתוֹ לְבַדּוֹ, וְאֵלְכָה מֵעַל הָעִיר; וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה**

 **אֶל-יוֹאָב, הִנֵּה רֹאשׁוֹ מֻשְׁלָךְ אֵלֶיךָ בְּעַד הַחוֹמָה. כב וַתָּבוֹא הָאִשָּׁה אֶל-כָּל-הָעָם בְּחָכְמָתָהּ, וַיִּכְרְתוּ אֶת**

 **רֹאשׁ שֶׁבַע בֶּן-בִּכְרִי וַיַּשְׁלִכוּ אֶל-יוֹאָב, וַיִּתְקַע בַּשֹּׁפָר, וַיָּפֻצוּ מֵעַל-הָעִיר אִישׁ לְאֹהָלָיו; וְיוֹאָב שָׁב**

 **יְרוּשָׁלִַם, אֶל-הַמֶּלֶךְ.**

אשה חכמה מאבל בית מעכה, כשראתה שמחנה יואב הטיל מצור על אבל בית מעכה העיר שבה הסתתר

 שבע בן בכרי שמרד, חששה מתוצאות המתקפה של יואב על העיר בניסיונו לתפוס את שבע בן בכרי,

 ונזפה ביואב על שבא **"להמית עיר ואם בישראל למה תבלע נחלת ה'"**? (יט), ובחכמתה משכנעת

 את יואב שלא להילחם בתושבי עירה, ולהסתפק בהריגת שבע בן בכרי.

 שאלה: האם היה במעשה האשה החכמה פסול?

 תשובה: רמב"ם, הלכות יסודי התורה – "וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחד מכם ונהרגו

 ואם לאו נהרוג כולכם – יהרגו כולם ולא ימסרו להם נפש אחת מישראל ואם יחדוהו ואמרו להם תנו לנו

 פלוני או נהרוג את כולכם – אם היה מחוייב מיתה (מרד) כשבע בן בכרי יתנו אותו להם, ואם אינו מחויב

 מיתה יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל"

 מכאן המסקנה, שמעשיה ל האשה החכמה לא עומדים בסתירה להלכה, שהרי שבע בן בכרי היה מורד

 במלכות בית דוד, ומחוייב מיתה.

###  6.שרי דוד (כג – כו)

 **כג וְיוֹאָב, אֶל כָּל-הַצָּבָא יִשְׂרָאֵל; וּבְנָיָה, בֶּן-יְהוֹיָדָע, עַל-הכרי (הַכְּרֵתִי), וְעַל-הַפְּלֵתִי. כד וַאֲדֹרָם, עַל**

 **הַמַּס; וִיהוֹשָׁפָט בֶּן-אֲחִילוּד, הַמַּזְכִּיר. כה ושיא (וּשְׁוָא), סֹפֵר; וְצָדוֹק וְאֶבְיָתָר, כֹּהֲנִים. כו וְגַם, עִירָא**

 **הַיָּאִרִי, הָיָה כֹהֵן, לְדָוִד.**

 צוין מנויים מחדש של בעלי התפקידים לדוד, נבע מהעובדה שדוד שב מחדש למלוך וכאילו נמלך מחדש,

 ובין המנויים החדשים היה אדורם, שהיה מנוי על גביית המס, שכן עד עתה לא גבה מהם דוד מס, אך

 משמרדו בו והחזיקו ביד אבשלום הטיל עליהם מס.

## שמואל ב פרק כד

### חלוקת הפרק

1. מנין ישראל כדרישת דוד – א – ט

2. החרטה ובחירת העונש – י – טז

3. בקשת דוד מהמלאך – יז

4. בנית המזבח בגורן ארונה – יח – כה

### 1. מנין ישראל כדרישת דוד (א – ט)

 **א וַיֹּסֶף, אַף-יְהוָה, לַחֲרוֹת, בְּיִשְׂרָאֵל; וַיָּסֶת אֶת-דָּוִד בָּהֶם לֵאמֹר, לֵךְ מְנֵה אֶת-יִשְׂרָאֵל וְאֶת-יְהוּדָה.**

 **ב וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל-יוֹאָב שַׂר-הַחַיִל אֲשֶׁר-אִתּוֹ, שׁוּט-נָא בְּכָל-שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל מִדָּן וְעַד-בְּאֵר שֶׁבַע,**

 **וּפִקְדוּ, אֶת-הָעָם; וְיָדַעְתִּי, אֵת מִסְפַּר הָעָם.**

 **ג וַיֹּאמֶר יוֹאָב אֶל-הַמֶּלֶךְ, וְיוֹסֵף יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶל-הָעָם כָּהֵם וְכָהֵם מֵאָה פְעָמִים, וְעֵינֵי אֲדֹנִי-הַמֶּלֶךְ,**

 **רֹאוֹת; וַאדֹנִי הַמֶּלֶךְ, לָמָּה חָפֵץ בַּדָּבָר הַזֶּה.**

 **ד וַיֶּחֱזַק דְּבַר-הַמֶּלֶךְ אֶל-יוֹאָב, וְעַל שָׂרֵי הֶחָיִל; וַיֵּצֵא יוֹאָב וְשָׂרֵי הַחַיִל, לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ, לִפְקֹד אֶת-הָעָם,**

 **אֶת-יִשְׂרָאֵל.**

**ה וַיַּעַבְרוּ, אֶת-הַיַּרְדֵּן; וַיַּחֲנוּ בַעֲרוֹעֵר, יְמִין הָעִיר אֲשֶׁר בְּתוֹךְ-הַנַּחַל הַגָּד--וְאֶל-יַעְזֵר.**

 **ו וַיָּבֹאוּ, הַגִּלְעָדָה, וְאֶל-אֶרֶץ תַּחְתִּים, חָדְשִׁי; וַיָּבֹאוּ דָּנָה יַּעַן, וְסָבִיב אֶל-צִידוֹן.**

 **ז וַיָּבֹאוּ, מִבְצַר-צֹר, וְכָל-עָרֵי הַחִוִּי, וְהַכְּנַעֲנִי; וַיֵּצְאוּ אֶל-נֶגֶב יְהוּדָה, בְּאֵר שָׁבַע.**

**ח וַיָּשֻׁטוּ, בְּכָל-הָאָרֶץ; וַיָּבֹאוּ מִקְצֵה תִשְׁעָה חֳדָשִׁים, וְעֶשְׂרִים יוֹם--יְרוּשָׁלִָם.**

**ט וַיִּתֵּן יוֹאָב אֶת-מִסְפַּר מִפְקַד-הָעָם, אֶל-הַמֶּלֶךְ; וַתְּהִי יִשְׂרָאֵל שְׁמֹנֶה מֵאוֹת אֶלֶף אִישׁ-חַיִל, שֹׁלֵף**

 **חֶרֶב, וְאִישׁ יְהוּדָה, חֲמֵשׁ-מֵאוֹת אֶלֶף אִישׁ.**

 בשל חטאי ישראל חרה אף ה' בהם, והסית את דוד לספור את ישראל (ולא נתפרש בכתוב סיבת חרון ה'), וכבר התבאר בתורה שכאשר מנו את ישראל בכל זמן היה רק לצורך, וגם התבאר שכשיספרו את ישראל בלא צורך ובלי כופר נפשם, יהיה בהם נגף. ומכאן עולה כי חטא דוד במניין ישראל, היה על שבטח על כוחו ועל רוב עמו ולא לצורך, ומהטעמים הבאים יואב רצה למנוע מדוד למנות את ישראל:

 א. הנזק שעלול לקרות מהספירה, דהיינו לנזק שנגרם לריבוי והברכה בדבר המנוי.

 ב. שאין בדבר הזה שום צורך **"...ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה"** (ג)

 דברי יואב לא הועילו מול עקשנותו של דוד, ואף שהסתייג מדרישת דוד, יצא ומנה את העם **"ויחזק דבר המלך אל יואב... ויצא יואב... לפקוד את העם"** (ד)

### 2. החרטה ובחירת העונש (י – טז)

 **י וַיַּךְ לֵב-דָּוִד אֹתוֹ, אַחֲרֵי-כֵן סָפַר אֶת-הָעָם; וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל-יְהוָה, חָטָאתִי מְאֹד אֲשֶׁר עָשִׂיתִי, וְעַתָּה יְהוָה הַעֲבֶר-נָא אֶת-עֲו‍ֹן עַבְדְּךָ, כִּי נִסְכַּלְתִּי מְאֹד.**

**יא וַיָּקָם דָּוִד, בַּבֹּקֶר; וּדְבַר-יְהוָה, הָיָה אֶל-גָּד הַנָּבִיא, חֹזֵה דָוִד, לֵאמֹר.**

**יב הָלוֹךְ וְדִבַּרְתָּ אֶל-דָּוִד, כֹּה אָמַר יְהוָה--שָׁלֹשׁ, אָנֹכִי נוֹטֵל עָלֶיךָ: בְּחַר-לְךָ אַחַת-מֵהֶם, וְאֶעֱשֶׂה לָּךְ.**

**יג וַיָּבֹא-גָד אֶל-דָּוִד, וַיַּגֶּד-לוֹ; וַיֹּאמֶר לוֹ הֲתָבוֹא לְךָ שֶׁבַע שָׁנִים רָעָב בְּאַרְצֶךָ אִם-שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים**

 **נֻסְךָ לִפְנֵי-צָרֶיךָ וְהוּא רֹדְפֶךָ, וְאִם-הֱיוֹת שְׁלֹשֶׁת יָמִים דֶּבֶר בְּאַרְצֶךָ--עַתָּה דַּע וּרְאֵה, מָה-אָשִׁיב**

 **שֹׁלְחִי דָּבָר.**

**יד וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל-גָּד, צַר-לִי מְאֹד; נִפְּלָה-נָּא בְיַד-יְהוָה כִּי-רַבִּים רַחֲמָו, וּבְיַד-אָדָם אַל-אֶפֹּלָה.**

**טו וַיִּתֵּן יְהוָה דֶּבֶר בְּיִשְׂרָאֵל, מֵהַבֹּקֶר וְעַד-עֵת מוֹעֵד; וַיָּמָת מִן-הָעָם, מִדָּן וְעַד-בְּאֵר שֶׁבַע, שִׁבְעִים אֶלֶף, אִישׁ.**

**טז וַיִּשְׁלַח יָדוֹ הַמַּלְאָךְ יְרוּשָׁלִַם, לְשַׁחֲתָהּ, וַיִּנָּחֶם יְהוָה אֶל-הָרָעָה, וַיֹּאמֶר לַמַּלְאָךְ הַמַּשְׁחִית בָּעָם רַב עַתָּה הֶרֶף יָדֶךָ; וּמַלְאַךְ יְהוָה הָיָה, עִם-גֹּרֶן האורנה (הָאֲרַוְנָה) הַיְבֻסִי.**

 לאחר ספירת העם עלתה חרטה בלב דוד, ומבקש מה' שיסלח **"... ויאמר דוד אל ה' חטאתי מאוד... ועתה ה' העבר נא את עוון עבדיך..."** (י). מבואו של גד הנביא בשליחות ה' אליו, התבאר כי אין רצון ה' לסלוח לו, והנביא הוסיף להציע לדוד לבחור אחד משלושת העונשים הבאים:

 א. שבע שנות רעב בארץ.

 ב. שלושה חודשים מנוסה בקרב.

 ג. שלושה ימי דבר (מגפה) בארץ.

 ודוד מתוך הכרה כי עדיף שהעונש יתבצע על ידי ה', בעל הרחמים, בחר בעונש הדבר (מגיפה) **"ויאמר דוד... נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו, וביד אדם אל אפולה"** (יד). מהמגפה שפקדה את ישראל, נפלו שבעים אלף.

### 3. בקשת דוד מהמלאך (יז)

 **יז וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל-יְהוָה בִּרְאֹתוֹ אֶת-הַמַּלְאָךְ הַמַּכֶּה בָעָם, וַיֹּאמֶר הִנֵּה אָנֹכִי חָטָאתִי וְאָנֹכִי הֶעֱוֵיתִי,**

 **וְאֵלֶּה הַצֹּאן, מֶה עָשׂוּ: תְּהִי נָא יָדְךָ בִּי, וּבְבֵית אָבִי.**

 בראות דוד את המלאך המשחית מגיע אל עיר ציון – עיר דוד בקרבת גורן ארונה, מקום המקדש כדי להמשיך בהרג את אנשי ירושלים. ביקש ממנו להפסיק, והוסיף לבקש מה' שיעניש אותו ואת משפחתו, ולא יוסיף להכות בעם, שהרי הוא חטא ולא העם.

### 4. בנית המזבח בגורן ארונה (יח – כה)

 **יח וַיָּבֹא-גָד אֶל-דָּוִד, בַּיּוֹם הַהוּא; וַיֹּאמֶר לוֹ, עֲלֵה הָקֵם לַיהוָה מִזְבֵּחַ, בְּגֹרֶן, ארניה (אֲרַוְנָה) הַיְבֻסִי.**

 **יט וַיַּעַל דָּוִד כִּדְבַר-גָּד, כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה.**

 **כ וַיַּשְׁקֵף אֲרַוְנָה, וַיַּרְא אֶת-הַמֶּלֶךְ וְאֶת-עֲבָדָיו, עֹבְרִים, עָלָיו; וַיֵּצֵא אֲרַוְנָה, וַיִּשְׁתַּחוּ לַמֶּלֶךְ אַפָּיו אָרְצָה.**

 **כא וַיֹּאמֶר אֲרַוְנָה, מַדּוּעַ בָּא אֲדֹנִי-הַמֶּלֶךְ אֶל-עַבְדּוֹ; וַיֹּאמֶר דָּוִד לִקְנוֹת מֵעִמְּךָ אֶת-הַגֹּרֶן, לִבְנוֹת**

 **מִזְבֵּחַ לַיהוָה, וְתֵעָצַר הַמַּגֵּפָה, מֵעַל הָעָם.**

 **כב וַיֹּאמֶר אֲרַוְנָה אֶל-דָּוִד, יִקַּח וְיַעַל אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ הַטּוֹב בְּעֵינָו; רְאֵה הַבָּקָר לָעֹלָה, וְהַמֹּרִגִּים וּכְלֵי**

 **הַבָּקָר לָעֵצִים.**

 **כג הַכֹּל, נָתַן אֲרַוְנָה הַמֶּלֶךְ--לַמֶּלֶךְ; וַיֹּאמֶר אֲרַוְנָה אֶל-הַמֶּלֶךְ, יְהוָה אֱלֹהֶיךָ יִרְצֶךָ.**

 **כד וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל-אֲרַוְנָה, לֹא כִּי-קָנוֹ אֶקְנֶה מֵאוֹתְךָ בִּמְחִיר, וְלֹא אַעֲלֶה לַיהוָה אֱלֹהַי, עֹלוֹת חִנָּם; וַיִּקֶן דָּוִד אֶת-הַגֹּרֶן וְאֶת-הַבָּקָר, בְּכֶסֶף שְׁקָלִים חֲמִשִּׁים.**

 **כה וַיִּבֶן שָׁם דָּוִד מִזְבֵּחַ לַיהוָה, וַיַּעַל עֹלוֹת וּשְׁלָמִים; וַיֵּעָתֵר יְהוָה לָאָרֶץ, וַתֵּעָצַר הַמַּגֵּפָה מֵעַל יִשְׂרָאֵל.**

אחר שנאות המלאך ולא השחית את ירושלים, ביקש גד הנביא מדוד לבנות מזבח בגורן ארונה היבוסי, ועולה שבקשת גד מדוד באה מצד המלאך שאמר לו כן **"ומלאך ה' אמר ה' אמר אל גד לאמר לדוד כי יעלה דוד להקים מזבח לה' בגורן ארנן היבוסי"** (דברי הימים א, כא, יח), בכך הכין רפואה למכה דהיינו שעל ידי בניית המזבח והקרבת קרבנות, תעצר המגפה. לאחר מכן דוד קנה את גורן ארונה, למרות שארונה רצה לתת לדוד את הגורן ואת הבקר במתנה, אחר זאת בנה דוד את המזבח,הקריב עליו קרבנות וגרם בכך להפסקת המגפה **"ותעצר המגפה מעל ישראל"**

### חלוקת הפרק:

1. לשון הרע של ציבא על מפיבושת – א – ד

2. קללת שמעי בן גרא ותגובת דוד – ה – יג

3. הצטרפות חושי הארכי יועץ דוד לאבשלום – יד – יט

4. עצות אחיתופל - כ - כג

### 1. לשון הרע של ציבא (עבד שאול) על מפיבושת (א – ד)

 **א וְדָוִד, עָבַר מְעַט מֵהָרֹאשׁ, וְהִנֵּה צִיבָא נַעַר מְפִיבֹשֶׁת, לִקְרָאתוֹ; וְצֶמֶד חֲמֹרִים חֲבֻשִׁים, וַעֲלֵיהֶם מָאתַיִם לֶחֶם**

 **וּמֵאָה צִמּוּקִים וּמֵאָה קַיִץ--וְנֵבֶל יָיִן. ב וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל-צִיבָא, מָה-אֵלֶּה לָּךְ; וַיֹּאמֶר צִיבָא הַחֲמוֹרִים לְבֵית**

 **הַמֶּלֶךְ לִרְכֹּב, ולהלחם (וְהַלֶּחֶם) וְהַקַּיִץ לֶאֱכוֹל הַנְּעָרִים, וְהַיַּיִן, לִשְׁתּוֹת הַיָּעֵף בַּמִּדְבָּר. ג וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, וְאַיֵּה**

 **בֶּן-אֲדֹנֶיךָ; וַיֹּאמֶר צִיבָא אֶל-הַמֶּלֶךְ, הִנֵּה יוֹשֵׁב בִּירוּשָׁלִַם--כִּי אָמַר, הַיּוֹם יָשִׁיבוּ לִי בֵּית יִשְׂרָאֵל אֵת מַמְלְכוּת**

 **אָבִי. ד וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, לְצִבָא, הִנֵּה לְךָ, כֹּל אֲשֶׁר לִמְפִיבֹשֶׁת; וַיֹּאמֶר צִיבָא הִשְׁתַּחֲוֵיתִי, אֶמְצָא-חֵן בְּעֵינֶיךָ אֲדֹנִי**

 **הַמֶּלֶךְ.**

 בעת צאת דוד מירושלים, הביא ציבא מזון רב על זוג לדוד כדי לקחת עמו, וכשדוד שאול את ציבא שהיה עבד

 שאול, מדוע מפיבושת לא עמך? ענה ציבא בשקר ואמר שמפיבושת בחר להישאר בירושלים, מתוך צפייה שעם

 ישראל יחזירו אותו למלכות במקום דוד, כשבפועל מפיבושת לא בא כי הוא נכה, וציבא לא רצה לקחתו עמו.

 תגובת דוד: דוד האמין לדברי ציבא, ופסק שכל הרכוש של מפיבושת יעבור לציבא.

 הערה: דוד התייחס שלש פעמים והחליט החלטות בעניין נחלת שאול:

 בראשונה: נתן אותה למפיבושת. (שמואל ב, ט, ט)

 בשניה: העביר אותה לציבא.(שמואל ב, טז, ד)

 בשלישית: קבע לחלק אותה בין ציבא למפיבושת. (שמואל ב, ט, ל)

### 2. קללת שמעי בן גרא ותגובת דוד (ה – יג)

 **ה וּבָא הַמֶּלֶךְ דָּוִד, עַד-בַּחוּרִים; וְהִנֵּה מִשָּׁם אִישׁ יוֹצֵא מִמִּשְׁפַּחַת בֵּית-שָׁאוּל, וּשְׁמוֹ שִׁמְעִי בֶן-גֵּרָא, יֹצֵא**

 **יָצוֹא, וּמְקַלֵּל. ו וַיְסַקֵּל בָּאֲבָנִים אֶת-דָּוִד, וְאֶת-כָּל-עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ דָּוִד; וְכָל-הָעָם, וְכָל-הַגִּבֹּרִים, מִימִינוֹ,**

 **וּמִשְּׂמֹאלוֹ. ז וְכֹה-אָמַר שִׁמְעִי, בְּקַלְלוֹ; צֵא צֵא אִישׁ הַדָּמִים, וְאִישׁ הַבְּלִיָּעַל. ח הֵשִׁיב עָלֶיךָ יְהוָה כֹּל דְּמֵי בֵית**

 **שָׁאוּל, אֲשֶׁר מָלַכְתָּ תַּחְתָּו, וַיִּתֵּן יְהוָה אֶת-הַמְּלוּכָה, בְּיַד אַבְשָׁלוֹם בְּנֶךָ; וְהִנְּךָ, בְּרָעָתֶךָ, כִּי אִישׁ דָּמִים, אָתָּה.**

 **ט וַיֹּאמֶר אֲבִישַׁי בֶּן-צְרוּיָה, אֶל-הַמֶּלֶךְ, לָמָּה יְקַלֵּל הַכֶּלֶב הַמֵּת הַזֶּה, אֶת-אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ; אֶעְבְּרָה-נָּא, וְאָסִירָה אֶת**

 **רֹאשׁוֹ. י וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, מַה-לִּי וְלָכֶם בְּנֵי צְרֻיָה; כי (כֹּה) יְקַלֵּל, וכי (כִּי) יְהוָה אָמַר לוֹ קַלֵּל אֶת-דָּוִד, וּמִי יֹאמַר,**

 **מַדּוּעַ עָשִׂיתָה כֵּן. יא וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל-אֲבִישַׁי וְאֶל-כָּל-עֲבָדָיו, הִנֵּה בְנִי אֲשֶׁר-יָצָא מִמֵּעַי מְבַקֵּשׁ אֶת-נַפְשִׁי; וְאַף**

 **כִּי-עַתָּה בֶּן-הַיְמִינִי, הַנִּחוּ לוֹ וִיקַלֵּל--כִּי אָמַר-לוֹ, יְהוָה. יב אוּלַי יִרְאֶה יְהוָה, בעוני (בְּעֵינִי); וְהֵשִׁיב יְהוָה לִי**

 **טוֹבָה, תַּחַת קִלְלָתוֹ הַיּוֹם הַזֶּה. יג וַיֵּלֶךְ דָּוִד וַאֲנָשָׁיו, בַּדָּרֶךְ; וְשִׁמְעִי הֹלֵךְ בְּצֵלַע הָהָר לְעֻמָּתוֹ, הָלוֹךְ וַיְקַלֵּל,**

 **וַיְסַקֵּל בָּאֲבָנִים לְעֻמָּתוֹ, וְעִפַּר בֶּעָפָר.**

בעת שעזב דוד את ירושלים ובא לבחורים (שם מקום), יצא שמעי בן גרא משבט בנימין ממשפחת בית שאול,

 והחל לסקול באבנים את דוד ואנשיו, והוסיף לקלל וכינה אותו **"איש הדמים ואיש הבליעל"**, ולדבריו כל

 הקורות את דוד זה מפני שמגיע לו, מפני שלקח את מלכות שאול.

 ממשמע אבישי את שמעי בן גרא מקלל, רצה להרגו **"ויאמר אבישי למה לקלל... אעברה נא ואסירה את**

 **ראשו"** (ט), אך דוד מסרב ואומר כי אם שמעי בן גרא מקלל אותו, הרי זה מרצון ה' ואולי ה' ירחם עליו בזכות

 קללת שמעי, בעת שיראה ה' אותו סובל.

### 3. הצטרפות חושי הארכי יועץ דוד לאבשלום (יד – יט)

 **יד וַיָּבֹא הַמֶּלֶךְ וְכָל-הָעָם אֲשֶׁר-אִתּוֹ, עֲיֵפִים; וַיִּנָּפֵשׁ, שָׁם. טו וְאַבְשָׁלוֹם, וְכָל-הָעָם אִישׁ יִשְׂרָאֵל, בָּאוּ, יְרוּשָׁלִָם;**

 **וַאֲחִיתֹפֶל, אִתּוֹ. טז וַיְהִי, כַּאֲשֶׁר-בָּא חוּשַׁי הָאַרְכִּי רֵעֶה דָוִד--אֶל-אַבְשָׁלוֹם; וַיֹּאמֶר חוּשַׁי אֶל-אַבְשָׁלוֹם, יְחִי**

 **הַמֶּלֶךְ יְחִי הַמֶּלֶךְ. יז וַיֹּאמֶר אַבְשָׁלוֹם אֶל-חוּשַׁי, זֶה חַסְדְּךָ אֶת-רֵעֶךָ; לָמָּה לֹא-הָלַכְתָּ, אֶת-רֵעֶךָ. יח וַיֹּאמֶר חוּשַׁי,**

 **אֶל-אַבְשָׁלֹם, לֹא, כִּי אֲשֶׁר בָּחַר יְהוָה וְהָעָם הַזֶּה וְכָל-אִישׁ יִשְׂרָאֵל--לא (לוֹ) אֶהְיֶה, וְאִתּוֹ אֵשֵׁב. יט וְהַשֵּׁנִית,**

 **לְמִי אֲנִי אֶעֱבֹד--הֲלוֹא, לִפְנֵי בְנוֹ: כַּאֲשֶׁר עָבַדְתִּי לִפְנֵי אָבִיךָ, כֵּן אֶהְיֶה לִפָנֶיךָ.**

 אחר שעזב דוד את ירושלים ונכנס אליה אבשלום בנו, ביקש חושי הארכי בעורמה להצטרף לאבשלום, כשכל

 רצונו לשמש כמרגל בבית אבשלום ולהודיע את הקורות בירושלים לדוד, ואכן בעת פגישתם קרא חושי

 לאבשלום וברכו **יחי המלך יחי המלך"** (טז), ולשאלת אבשלום אותו **"למה לא הלכת עם רעך"** (דוד) (יז),

 ענה חושי הארכי כי בחר להצטרף אליו מהנימוקים הבאים:

 א. ה' והעם בחרו בך (יח).

 ב. עלי לעבוד לבן המלך דוד (לך), כפי שהייתי עם דוד (יט).

### 4. עצות אחיתופל (כ – כג)

 **כ וַיֹּאמֶר אַבְשָׁלוֹם, אֶל-אֲחִיתֹפֶל: הָבוּ לָכֶם עֵצָה, מַה-נַּעֲשֶׂה. כא וַיֹּאמֶר אֲחִיתֹפֶל, אֶל-אַבְשָׁלֹם, בּוֹא אֶל-פִּלַגְשֵׁי**

 **אָבִיךָ, אֲשֶׁר הִנִּיחַ לִשְׁמוֹר הַבָּיִת; וְשָׁמַע כָּל-יִשְׂרָאֵל, כִּי-נִבְאַשְׁתָּ אֶת-אָבִיךָ, וְחָזְקוּ, יְדֵי כָּל-אֲשֶׁר אִתָּךְ. כב וַיַּטּוּ**

 **לְאַבְשָׁלוֹם הָאֹהֶל, עַל-הַגָּג; וַיָּבֹא אַבְשָׁלוֹם אֶל-פִּלַגְשֵׁי אָבִיו, לְעֵינֵי כָּל-יִשְׂרָאֵל. כג וַעֲצַת אֲחִיתֹפֶל, אֲשֶׁר יָעַץ**

 **בַּיָּמִים הָהֵם, כַּאֲשֶׁר יִשְׁאַל- (אִישׁ), בִּדְבַר הָאֱלֹהִים; כֵּן כָּל-עֲצַת אֲחִיתֹפֶל, גַּם-לְדָוִד גַּם לְאַבְשָׁלֹם.**

משבא אבשלום לירושלים הציע אחיתופל לאבשלום לבוא אל פלגשי אביו, שדוד השאיר לשמור על הבית כדי

 שהעם יכיר סופית, כי הקרע בין אבשלום לדוד הוא מוחלט וסופי ובכך יצטרפו עוד ועוד לאבשלום, ואכן

 אבשלום בא אל פלגשי אביו באוהל על הגג לעיני כל ישראל, ובכך התקיימו דברי נתן על דוד, בשל חטאו

 בבת שבע.