# ארבעה נביאים- עמוס פרק ה

היחידה עוסקת בשני נושאים שונים לכאורה – מהותו של יום ה' והביקורת שעל הפעילות הדתית של ממלכת ישראל. נברר מהו הקשר בין שני הנושאים, ואיך הם מבטאים את בעיות העומק הקיימות בממלכת ישראל באותה תקופה.

ללימוד היחידה נקדיש שיעור אחד.

**שאלות מכוונות למידה:**

מדוע יום ה' נתפס על ידי העם כיום טוב?

מדוע מבקר הנביא את פעילותם הדתית של יושבי הממלכה?

ומהו הקשר בין יום ה' לתוכחה על הפעילות הדתית?

[**הויכוח על יום ה' [פסוקים יח-כ] 2**](#_Toc72926025)

[**היחס לקורבנות [פסוקים כא-כז] 5**](#_Toc72926026)

## הויכוח על יום ה' [פסוקים יח-כ]

היחידה עוסקת בשני נושאים שונים לכאורה – מהותו של יום ה' והביקורת שעל הפעילות הדתית של ממלכת ישראל. נברר מהו הקשר בין שני הנושאים, ואיך הם מבטאים את בעיות העומק הקיימות בממלכת ישראל באותה תקופה. נפתח בבחינת מבנה היחידה ובלימוד הנושא הראשון.

מבנה היחידה

**מהם שני הנושאים המרכזיים של היחידה?**

|  |  |
| --- | --- |
| **יום ה' הוא פורענות** | (יח) הוֹי הַמִּתְאַוִּים אֶת **יוֹם ה'** לָמָּה זֶּה לָכֶם **יוֹם ה'** הוּא חֹשֶׁךְ וְלֹא אוֹר:  (יט) כַּאֲשֶׁר יָנוּס אִישׁ מִפְּנֵי הָאֲרִי וּפְגָעוֹ הַדֹּב וּבָא הַבַּיִת וְסָמַךְ יָדוֹ עַל הַקִּיר וּנְשָׁכוֹ הַנָּחָשׁ:  (כ) הֲלֹא חֹשֶׁךְ **יוֹם ה'** וְלֹא אוֹר וְאָפֵל וְלֹא נֹגַהּ לוֹ: |
| **תוכחה על הקרבנות** | (כא) שָׂנֵאתִי מָאַסְתִּי חַגֵּיכֶם וְלֹא אָרִיחַ בְּעַצְּרֹתֵיכֶם:  (כב) כִּי אִם תַּעֲלוּ לִי עֹלוֹת וּמִנְחֹתֵיכֶם לֹא אֶרְצֶה וְשֶׁלֶם מְרִיאֵיכֶם לֹא אַבִּיט:  (כג) הָסֵר מֵעָלַי הֲמוֹן שִׁרֶיךָ וְזִמְרַת נְבָלֶיךָ לֹא אֶשְׁמָע:  (כד) וְיִגַּל כַּמַּיִם מִשְׁפָּט וּצְדָקָה כְּנַחַל אֵיתָן:  (כה) הַזְּבָחִים וּמִנְחָה הִגַּשְׁתֶּם לִי בַמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה בֵּית יִשְׂרָאֵל:  (כו) וּנְשָׂאתֶם אֵת סִכּוּת מַלְכְּכֶם וְאֵת כִּיּוּן צַלְמֵיכֶם כּוֹכַב אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם לָכֶם:  (כז) וְהִגְלֵיתִי אֶתְכֶם מֵהָלְאָה לְדַמָּשֶׂק אָמַר ה' אֱלֹהֵי צְבָאוֹת שְׁמוֹ: |

בירור מהותו של יום ה' – פס' יח-כ

מה חושבים שומעיו של עמוס בנוגע ליום ה' ומהו מבשר להם לגביו?

(יח) הוֹי הַמִּתְאַוִּים אֶת יוֹם ה' לָמָּה זֶּה לָכֶם יוֹם ה' הוּא חֹשֶׁךְ וְלֹא אוֹר: (יט) כַּאֲשֶׁר יָנוּס אִישׁ מִפְּנֵי הָאֲרִי וּפְגָעוֹ הַדֹּב וּבָא הַבַּיִת וְסָמַךְ יָדוֹ עַל הַקִּיר וּנְשָׁכוֹ הַנָּחָשׁ: (כ) הֲלֹא חֹשֶׁךְ יוֹם ה' וְלֹא אוֹר וְאָפֵל וְלֹא נֹגַהּ לוֹ:

למה מדמה הנביא את יום ה' בפסוק יט?

מדוע שומעיו של עמוס מתאווים ליום ה'?

התפיסה היסודית של האדם הדתי היא "וַאֲנִי קִרֲבַת אֱלֹהִים לִי טוֹב" (תהילים עג, כח). ההבנה שיום ה' הוא, שבו תהיה קרבת א-לוקים, עוררה כפי הנראה ציפייה שמדובר ביום טוב. הנביא מתמודד עם התובנה הזאת ומסביר שלקרבת א-לוקים עלול להיות גם מחיר כבד, כמו שעלה כבר מהפסוקים שקדמו ליחידה:

(טז) לָכֵן כֹּה אָמַר ה' אֱלֹהֵי צְבָאוֹת אֲדֹנָי בְּכָל רְחֹבוֹת מִסְפֵּד וּבְכָל חוּצוֹת יֹאמְרוּ הוֹ הוֹ

וְקָרְאוּ אִכָּר אֶל אֵבֶל וּמִסְפֵּד אֶל יוֹדְעֵי נֶהִי:

(יז) וּבְכָל כְּרָמִים מִסְפֵּד כִּי אֶעֱבֹר בְּקִרְבְּךָ אָמַר ה':

**להעמקה:**

ההבנה שקרבת ה' איננה מבטיחה רק הגנה מפני פורענות, נלמדת כבר מסיפור העגל. משה רבנו מבקש מה', שימשיך להנהיג את ישראל מתוך התגלות ישירה, ואילו ה' מלמדו שיש בכך סיכון גדול לעם:

**שמות פרק לג**

(ה) וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אַתֶּם עַם קְשֵׁה עֹרֶף רֶגַע אֶחָד אֶעֱלֶה בְקִרְבְּךָ וְכִלִּיתִיךָ...

(טו) וַיֹּאמֶר [משה] אֵלָיו אִם אֵין פָּנֶיךָ הֹלְכִים אַל תַּעֲלֵנוּ מִזֶּה: (טז) וּבַמֶּה יִוָּדַע אֵפוֹא כִּי מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אֲנִי וְעַמֶּךָ הֲלוֹא בְּלֶכְתְּךָ עִמָּנוּ וְנִפְלִינוּ אֲנִי וְעַמְּךָ מִכָּל הָעָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה:

דעת מקרא מגדיר את יום ה' יום "שבו עתיד ה' לגלות את כבודו לעיני כל, להיפרע מן הרשעים וליתן שכר לצדיקים", והוא קושר תקוה זו להקשר שבו הופיע המושג "יום אידם" בשירת האזינו (בדברים לב, לה: "לִי נָקָם וְשִׁלֵּם לְעֵת תָּמוּט רַגְלָם כִּי קָרוֹב יוֹם אֵידָם"), ולמצב ההיסטורי בימי עמוס:

דעת מקרא, עמוס ה,יח:

וגברה התקווה בימי ירבעם בן יואש (בימי עמוס), אשר השיב את גבול ישראל כימי קדם. וכנראה סברו רבים מבני ישראל, שבקרוב עתידים להתקיים גם יתר היעודים הטובים, וכבר הגיע הזמן שה' יגלה כבודו ויבטל את ממלכות האלילים. ולאלה שחשבו עצמם צדיקים וציפו ליום ה', בתקוה שאז יעלו לגדולה ויזכו לרוב טוב, אליהם פונה הנביא ואומר "למה זה לכם יום ה' "

גם הנביא ישעיהו מתרעם על יושבי יהודה באותה תקופה (כזכור עוזיהו מלך יהודה מלך במקביל לירבעם בן יואש) על הציפייה לבואו של יום ה' (ראו ברד"ק על עמוס ה, יט):

**ישעיהו פרק ה**

(יט) הָאֹמְרִים יְמַהֵר יָחִישָׁה מַעֲשֵׂהוּ לְמַעַן נִרְאֶה וְתִקְרַב וְתָבוֹאָה עֲצַת קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל וְנֵדָעָה:

(כ) הוֹי הָאֹמְרִים לָרַע טוֹב וְלַטּוֹב רָע שָׂמִים חֹשֶׁךְ לְאוֹר וְאוֹר לְחֹשֶׁךְ שָׂמִים מַר לְמָתוֹק וּמָתוֹק לְמָר

מהם הקשרים הלשוניים בין תוכחת ישעיהו לתוכחת עמוס בנוגע ליום ה'?

**להעמקה**: מהי משמעותו של יום ה' על פי נבואות נוספות?

יום ה' הוא מושג שחוזר ונשנה בספרי הנביאים ובדרך כלל בהקשר של פורענות העומדת להתחולל, כמו בדברי הנביא ישעיהו בפרק יג, ו: "הֵילִילוּ כִּי קָרוֹב יוֹם ה' כְּשֹׁד מִשַּׁדַּי יָבוֹא" ובהמשך, בפסוק ט: "הִנֵּה יוֹם ה' בָּא אַכְזָרִי וְעֶבְרָה וַחֲרוֹן אָף לָשׂוּם הָאָרֶץ לְשַׁמָּה וְחַטָּאֶיהָ יַשְׁמִיד מִמֶּנָּה".

השאלה היא על מי הפורענות עומדת להתחולל? נראה לדוגמה בנבואת עובדיה:

עובדיה פרק א: (טו) כִּי קָרוֹב יוֹם ה' עַל כָּל הַגּוֹיִם כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתָ יֵעָשֶׂה לָּךְ גְּמֻלְךָ יָשׁוּב בְּרֹאשֶׁךָ:

ובדומה בנבואת יואל בפרק ד, יב-יד.

מהנבואות הללו עולה שיום ה' הוא יום שבו ישפוט ה' את העמים וייפרע מהם, בדומה למושג "יום אידם" שבשירת האזינו: דברים פרק לב, לה.

לעומת זאת, המושג יום ה' מופיע גם במשמעות של פורענות העומדת להתחולל על עם ישראל, לכשייפרע ה' ממעשיהם הרעים, והפליא הנביא צפניה לתאר את משמעותו הקשה:

צפניה פרק א

(יב) וְהָיָה בָּעֵת הַהִיא אֲחַפֵּשׂ אֶת יְרוּשָׁלִַם בַּנֵּרוֹת וּפָקַדְתִּי עַל הָאֲנָשִׁים הַקֹּפְאִים עַל שִׁמְרֵיהֶם הָאֹמְרִים בִּלְבָבָם לֹא יֵיטִיב ה' וְלֹא יָרֵעַ:

(יג) וְהָיָה חֵילָם לִמְשִׁסָּה וּבָתֵּיהֶם לִשְׁמָמָה וּבָנוּ בָתִּים וְלֹא יֵשֵׁבוּ וְנָטְעוּ כְרָמִים וְלֹא יִשְׁתּוּ אֶת יֵינָם:

(יד) קָרוֹב יוֹם ה' הַגָּדוֹל קָרוֹב וּמַהֵר מְאֹד קוֹל יוֹם ה' מַר צֹרֵחַ שָׁם גִּבּוֹר:

(טו) יוֹם עֶבְרָה הַיּוֹם הַהוּא יוֹם צָרָה וּמְצוּקָה יוֹם שֹׁאָה וּמְשׁוֹאָה יוֹם חֹשֶׁךְ וַאֲפֵלָה יוֹם עָנָן וַעֲרָפֶל:

(טז) יוֹם שׁוֹפָר וּתְרוּעָה עַל הֶעָרִים הַבְּצֻרוֹת וְעַל הַפִּנּוֹת הַגְּבֹהוֹת:

(יז) וַהֲצֵרֹתִי לָאָדָם וְהָלְכוּ כַּעִוְרִים כִּי לַה' חָטָאוּ וְשֻׁפַּךְ דָּמָם כֶּעָפָר וּלְחֻמָם כַּגְּלָלִים:

(יח) גַּם כַּסְפָּם גַּם זְהָבָם לֹא יוּכַל לְהַצִּילָם בְּיוֹם עֶבְרַת ה' וּבְאֵשׁ קִנְאָתוֹ תֵּאָכֵל כָּל הָאָרֶץ כִּי כָלָה אַךְ נִבְהָלָה יַעֲשֶׂה אֵת כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ:

## היחס לקורבנות [פסוקים כא-כז]

אילו פעולות הקשורות להבאת קרבנות נזכרות בדברי הנביא? האם מדובר בעבודת ה' או בעבודה זרה? מה יחס ה' אליהן?

|  |  |
| --- | --- |
| **יחס ה' לפעולותיהם** | (כא) שָׂנֵאתִי מָאַסְתִּי [[קרבנות](http://www.ateret4u.com/online/f_01468.html" \l "HtmpReportNum0004_L2)] חַגֵּיכֶם וְלֹא אָרִיחַ בְּעַצְּרֹתֵיכֶם:  (כב) כִּי אִם תַּעֲלוּ לִי עֹלוֹת וּמִנְחֹתֵיכֶם לֹא אֶרְצֶה וְשֶׁלֶם מְרִיאֵיכֶם לֹא אַבִּיט:  (כג) הָסֵר מֵעָלַי הֲמוֹן שִׁרֶיךָ וְזִמְרַת נְבָלֶיךָ לֹא אֶשְׁמָע: |
| **הפעילות הרצויה** | (כד) וְיִגַּל כַּמַּיִם מִשְׁפָּט וּצְדָקָה כְּנַחַל אֵיתָן: |
| **הוכחה היסטורית** | (כה) הַזְּבָחִים וּמִנְחָה הִגַּשְׁתֶּם לִי בַמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה בֵּית יִשְׂרָאֵל: |
| **התוצאה** | (כו) וּנְשָׂאתֶם אֵת סִכּוּת מַלְכְּכֶם וְאֵת כִּיּוּן צַלְמֵיכֶם כּוֹכַב אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם לָכֶם:  (כז) וְהִגְלֵיתִי אֶתְכֶם מֵהָלְאָה לְדַמָּשֶׂק אָמַר ה' אֱלֹהֵי צְבָאוֹת שְׁמוֹ: |

* מה ה' רוצה שהם יעשו? האם ה' מתנגד להבאת קרבנות?
* מה העונש הצפוי להם?

הקשר בין שני חלקי היחידה

מהו הקשר בין הוויכוח על מהותו של יום ה' לבין התוכחה על מביאי הקרבנות?

הבאת קרבנות לה' מבטאת את רצונו היסודי של האדם מישראל להתקרב לה'. מסתבר שאותה טעות שהייתה לחפצי "יום ה' " בחלק הראשון, באה לידי ביטוי גם בין מביאי הקרבנות - קרבה לא-לוקים איננה טובה העומדת בפני עצמה, היא מחייבת את האדם. ובמידה שהוא לא עומד במחויבויות, שהיא דורשת, היא עלולה להמיט עליו פורענות.

**הערה למורה**: כדאי להזכיר בהקשר זה את העיקרון שעלה מנבואת עמוס בפרק ג, שהוזכר ביחידת הלימוד הקודמת: "רַק אֶתְכֶם יָדַעְתִּי מִכֹּל מִשְׁפְּחוֹת הָאֲדָמָה עַל כֵּן אֶפְקֹד עֲלֵיכֶם אֵת כָּל עֲוֹנֹתֵיכֶם" (עמוס ג, ב). הקשר המיוחד בין עם ישראל לה', מחייב אותנו וגובה מאתנו מחיר.

סגנון התוכחה

בתוכחה הזאת מדובר על עבודה לה', והראייה לכך היא הכתוב: "כִּי אִם תַּעֲלוּ לִי עֹלוֹת" (פסוק כב), והיא מנוסחת בסגנון שמעצים את הביקורת על פעולותיהם:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **הפסוק** | **יחס ה'** | **הפעולות הדתיות** |
| כא    כב    כג | שָׂנֵאתִי מָאַסְתִּי  ולֹא אָרִיחַ  לֹא אֶרְצֶה  לֹא אַבִּיט  לֹא אֶשְׁמָע | חַגֵּיכֶם  בְּעַצְּרֹתֵיכֶם  תַּעֲלוּ לִי עֹלוֹת וּמִנְחֹתֵיכֶם  וְשֶׁלֶם מְרִיאֵיכֶם  הֲמוֹן שִׁרֶיךָ וְזִמְרַת נְבָלֶיךָ |

השימוש בגוף ראשון ביחס לה', ובגוף שני ביחס לישראל – "חגיכם", החגים שלכם ולא שלי, "בעצרותיכם", העצרות שלכם ולא של ה' – ממחיש את הניתוק בין העם לה'. במקום שעבודת הקרבנות תקרב בין ישראל לא-לוקיו, קורה תהליך הפוך.

הדרישה למשפט בפסוק כד

איזו פעילות נחשבת רצויה בעיני ה'? ומדוע דווקא היא?

(כד) וְיִגַּל כַּמַּיִם מִשְׁפָּט וּצְדָקָה כְּנַחַל אֵיתָן:

הנביא חוזר כאן על הדרישה למשפט וצדקה, שהופיעה ביחידה הסמוכה, ותלתה את ביטול גזרה הפורענות בחזרה למושגי משפט וצדקה:

(י) שָׂנְאוּ בַשַּׁעַר מוֹכִיחַ וְדֹבֵר תָּמִים יְתָעֵבוּ:...

(יב) כִּי יָדַעְתִּי רַבִּים פִּשְׁעֵיכֶם וַעֲצֻמִים חַטֹּאתֵיכֶם צֹרְרֵי צַדִּיק לֹקְחֵי כֹפֶר וְאֶבְיוֹנִים בַּשַּׁעַר הִטּוּ:...

(טו) שִׂנְאוּ רָע וְאֶהֱבוּ טוֹב וְהַצִּיגוּ בַשַּׁעַר מִשְׁפָּט אוּלַי יֶחֱנַן ה' אֱלֹהֵי צְבָאוֹת שְׁאֵרִית יוֹסֵף

הדרישה הזאת מופנית לראשי העם, ומסתבר שהם היו חלק מאותו קהל שהביאו את הקרבנות היקרים (ראו ברש"י לפסוק כב), הנזכרים בפסוק כב.

הנביא חוזר כאן למושגי היסוד של האומה, שנוצרו בימי אברהם אבינו, בבראשית פרק יח:

(יט) כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט

גם הנביא ישעיהו, בפרק, לאחר שהוכיח את יושבי ממלכת יהודה על עבודתם במקדש, קורא להם לחזור למושגי יסוד אילו:

(יא) לָמָּה לִּי רֹב זִבְחֵיכֶם יֹאמַר ה' שָׂבַעְתִּי עֹלוֹת אֵילִים וְחֵלֶב מְרִיאִים וְדַם פָּרִים וּכְבָשִׂים וְעַתּוּדִים לֹא חָפָצְתִּי: (יב) כִּי תָבֹאוּ לֵרָאוֹת פָּנָי מִי בִקֵּשׁ זֹאת מִיֶּדְכֶם רְמֹס חֲצֵרָי: (יג) לֹא תוֹסִיפוּ הָבִיא מִנְחַת שָׁוְא קְטֹרֶת תּוֹעֵבָה הִיא לִי חֹדֶשׁ וְשַׁבָּת קְרֹא מִקְרָא לֹא אוּכַל אָוֶן וַעֲצָרָה: (יד) חָדְשֵׁיכֶם וּמוֹעֲדֵיכֶם שָׂנְאָה נַפְשִׁי הָיוּ עָלַי לָטֹרַח נִלְאֵיתִי נְשֹׂא: (טו) וּבְפָרִשְׂכֶם כַּפֵּיכֶם אַעְלִים עֵינַי מִכֶּם גַּם כִּי תַרְבּוּ תְפִלָּה אֵינֶנִּי שֹׁמֵעַ יְדֵיכֶם דָּמִים מָלֵאוּ:

(טז) רַחֲצוּ הִזַּכּוּ הָסִירוּ רֹעַ מַעַלְלֵיכֶם מִנֶּגֶד עֵינָי חִדְלוּ הָרֵעַ: (יז) לִמְדוּ הֵיטֵב דִּרְשׁוּ מִשְׁפָּט אַשְּׁרוּ חָמוֹץ שִׁפְטוּ יָתוֹם רִיבוּ אַלְמָנָה:

נבואת ישעיהו מלמדת אותנו שהדרישה הזאת בסיסית, כיון שבלעדיה חיי אדם נרמסים: "יְדֵיכֶם דָּמִים מָלֵאוּ" (ישעיהו א, טו).

הראייה מימי המדבר

מה פשר הראייה שמביא הנביא מימי המדבר?

(כה) הַזְּבָחִים וּמִנְחָה הִגַּשְׁתֶּם לִי בַמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה בֵּית יִשְׂרָאֵל

רוב הפרשנים קראו את הכתוב בדרך של שאלה:

רש"י [כה] :

הזבחים ומנחה - וכי לזבחים ומנחות רצוני? והלא **במדבר לא דברתי את אבותיכם להקריב לי זבחים**. אני אמרתי "אדם כי יקריב" (ויקרא א, א) **כשירצה** להקריב. ואומר "ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו" (במדבר ט, א) מגיד שלא עשו ישראל במדבר אלא אותו פסח לבדו:

* במה פרשת הקרבנות בחומש ויקרא סותרת את דברי הנביא ואיך רש"י מיישב את הסתירה? ובמה סיפור הפסח בבמדבר ט סותר את דברי עמוס, ואיך רש"י מיישב את הסתירה?

**להעמקה: ראייה להסברו של רש"י מירמיהו פרק ז:**

(כא) כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל עֹלוֹתֵיכֶם סְפוּ עַל זִבְחֵיכֶם וְאִכְלוּ בָשָׂר:

(כב) כִּי לֹא דִבַּרְתִּי אֶת אֲבוֹתֵיכֶם וְלֹא צִוִּיתִים בְּיוֹם הוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם עַל דִּבְרֵי עוֹלָה וָזָבַח: (כג) כִּי אִם אֶת הַדָּבָר הַזֶּה צִוִּיתִי אוֹתָם לֵאמֹר שִׁמְעוּ בְקוֹלִי וְהָיִיתִי לָכֶם לֵאלֹהִים וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי לְעָם וַהֲלַכְתֶּם בְּכָל הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר אֲצַוֶּה אֶתְכֶם לְמַעַן יִיטַב לָכֶם:

**הערה למורה**: הרחבה בנושא יחס הנביאים לקרבנות ראו ביחידת הלימוד בירמיהו פרק ז.

נעיין בהסברו של מלבי"ם את הפסוק בעמוס – **מה היה במוקד עבודת ה' בימי המדבר, לפי דבריו?**

מלבי"ם [כה]:

הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר. מביא ראיה מעת היותם במדבר ארבעים שנה, שלא היה להם אז בהמות הרבה לקרבנות ויינות לנסכים, **ועיקר עבודתם היה מה שעשו משפט וצדקה**. כמ"ש "צִדְקַת ה' עָשָׂה וּמִשְׁפָּטָיו עִם יִשְׂרָאֵל" (דברים לג, כא).

**להעמקה**: האם ניתן להסיק מדברי עמוס שלא הוקרבו במדבר קרבנות?

ספרי במדבר פרשת בהעלותך, פיסקא סז

(סז) ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחודש, בגנות ישראל הכתוב מדבר שלא עשו אלא פסח זה בלבד וכן הוא אומר "הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר" וגו' (עמוס ה, כה) ר' שמעון בן יוחי אומר: ישראל לא היו מקריבים ומי היה מקריב שבטו של לוי, שנאמר "ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך" (דברים לג, י).

בבלי חגיגה ו ע"ב

"עלת תמיד העשויה בהר סיני", רבי אלעזר אומר: מעשיה נאמרו בסיני, והיא עצמה לא קרבה. רבי עקיבא אומר קרבה ושוב לא פסקה. אלא מה אני מקיים "הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל" - שבטו של לוי שלא עבדו עבודה זרה, הן הקריבו אותה.

התוצאה – גלות

הנביא מזהיר את שומעיו מפני התוצאה החמורה של מעשיהם:

(כו) וּנְשָׂאתֶם אֵת סִכּוּת מַלְכְּכֶם וְאֵת כִּיּוּן צַלְמֵיכֶם כּוֹכַב אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם לָכֶם: (כז) וְהִגְלֵיתִי אֶתְכֶם מֵהָלְאָה לְדַמָּשֶׂק אָמַר ה' אֱלֹהֵי צְבָאוֹת שְׁמוֹ: פ

הנביא חותם את דבריו וחוזר לתאר את הפורענות העומדת להתחולל ביום ה' ([על פי רש"י](http://www.ateret4u.com/online/f_01395.html#HtmpReportNum0004_L2)). הוא מציין שמות של אלילים, שעבדו אותם, ומכאן ראייה שלצד עבודת ה' היו עובדים בממלכת ישראל גם עבודה זרה.

הגלות תהיה "מֵהָלְאָה לְדַמָּשֶׂק" כנגד גבולות הממלכה הישראלית באותם ימים, שהגיעו עד מעבר לעיר דמשק, שהרי על ירבעם בן יואש נאמר: "וַאֲשֶׁר הֵשִׁיב אֶת דַּמֶּשֶׂק וְאֶת חֲמָת לִיהוּדָה בְּיִשְׂרָאֵל" (מל"ב יד, כח), [וראו במפה](http://www.mikragesher.org.il/dev/encyclopedia/ency_pics/257.jpg).

**שאלה למחשבה (לא לבגרות):** הנביא ממקד את התוכחה לתחום של עשיית משפט וצדקה ולא לחטא של עבודה זרה, שכפי שראינו, היה קיים גם בממלכת ישראל – מדוע?