**דגם תשובות- שאלון 5384, קיץ תשפ"ה**

1. קימה בבוקר ותפילה
2. 1) כשיש משמעות ותוכן לחיים, אדם קם בבוקר בזריזות ובמרץ כדי להספיק כמה שיותר ביום החדש.

2) מודים לקב"ה שהחזיר את הנשמה כשהיא רעננה ורגועה ומוכנה לעשייה ביום החדש.

)עמ' 23(

1. 1) מטרות התפילה:

– עמידה באופן אישי לפני הקב"ה והתחברות אליו.

 – שבח והודאה לה' על כל מה שברא בעולם.

– בקשות לאומיות ואישיות.

 – תזכורת מי הוא מנהיג העולם.

 – חיזוק עיקרי האמונה: ה' הוא המנהיג, והוא לבדו עשה ויעשה את כל המעשים שבעולם, ה' הוא יחיד, והוא היה הווה ויהיה, הוא הראשון והוא האחרון, רק אליו יש להתפלל ורק אותו יש לעבוד.

 – הבקשות מזכירות לנו שאין בכוחנו לעשות הכול, ואנחנו צריכים עזרה מה'. ]הערה למעריכים: על התלמידים לכתוב שתי מטרות) [עמ' 25(

(2 סיבות לנוסח קבוע בתפילה:

 – כדי שהתפילה תהיה בשפה יפה [לא כל אחד יודע להתנסח באופן ברור ויפה[.

– כדי שכל אדם יתפלל גם על הצרכים של עם ישראל ולא רק על צרכיו האישיים. )עמ' 27(

1. סיבה: בתפילה עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, ויש להתכונן כמו שמתכוננים לפגישה עם שר חשוב. אופן: יש להתלבש כראוי, יש לעצור את כל הפעולות האחרות ולהתמקד בתפילה. )עמ' 29(
2. תפילות וברכות
3. 1) התפילה של אליהו הנביא התקבלה בשעת תפילת המנחה. תפילת המנחה היא באמצע היום, ומי שמתפנה מכל עסקיו ומתפלל בכוונה את תפילת המנחה — שכרו גדול.

2) מנחה קטנה — שעתיים וחצי שעות זמניות לפני סוף היום. מנחה גדולה — משש וחצי שעות זמניות.

]הערה למעריך: לקבל כל תשובה שברור ממנה שמנחה גדולה היא באמצע היום ומנחה קטנה היא לקראת הערב[ )עמ' 55-54(

1. 1) בתפילת הדרך מבקשים מה' שישמור עלינו בדרך מכל מיני צרות ויעזור לנו להגיע למחוז חפצנו לשלום.

2) לא, כי תפילת הדרך נאמרת רק פעם אחת ביום. )עמ' 63(

1. ברכות
2. מברכים לפני האכילה כי כל מה שנמצא בעולם שייך לקב"ה, והברכות הן כעין בקשת רשות מה' ליהנות מעולמו. (עמ 57) [לקבל: בברכה אנו משבחים את ה' שברא את המאכלים; או בברכה אנו מביעים הכרת טובה כלפי ה' — עמ' 55-54; עמ' 56[
3. 1) ברכה ראשונה — כמות מועטת ["כל שהוא"]. [הערה למעריך: לקבל כל תשובה שמשתמע ממנה שעל כל כמות חייבים לברך.[

 )עמ' 59; עמ' 57(

 (2 ברכה אחרונה — לפחות "כזית" (עמ' 61; עמ' 59(.

1. 1) כשאוכלים פרי או ירק חדש; כשלובשים בגדים חדשים או כשמשתמשים בכלים וחפצים חדשים; כשמקיימים מצוות לאחר שלא קיימו אותן זמן רב )מצוות הבאות מזמן לזמן(; חגים וימים טובים )בקידוש ובהדלקת נרות(.

]הערה למעריך: על התלמיד לכתוב מקרה אחד.[

 (2 החלמה ממחלה קשה; מעבר של הים או המדבר, טיסה; יציאה מבית הסוהר; הצלה ממצב של סכנה (כגון: יולדת(.

]הערה למעריך: על התלמיד לכתוב מקרה אחד.[

)עמ' 67; עמ' 62(

1. שבת
2. — טלטול חפצים מסוימים עלול להוביל לעשיית מעשים שייצרו אווירה של יום חול ויפגמו בקדושת השבת.

 — התעסקות בחפצים אלה עלולה לגרום לעשיית מעשים שאסורים מן התורה בשבת.

 )עמ' 72(

1. 1) הגדרה: דבר שאינו כלי ואינו ראוי למאכל. דוגמאות — אבנים וחול, קליפות, מטבעות, בעלי חיים, קמח, שעועית לא מבושלת, תפוחי אדמה חיים.

 ]הערות למעריך: די בדוגמה אחת. לקבל דוגמאות נכונות נוספות[

2) אם לאחר האכילה נותרו על השולחן הרבה קליפות או עצמות, ומפריע לאדם שהשולחן יישאר כך במשך השבת, מותר לזרוק אותן לפח האשפה. )עמ' 73(

1. מועדים — פסח
2. 1) אוכלים מרור — זכר לעבודת הפרך שהמצרים מיררו בה את חייהם של בני ישראל במצרים.

טובלים בחרוסת — זכר לטיט שבו עבדו בני ישראל במצרים.

2) אפיקומן — מצה שאוכלים בסיום הסעודה. אוכלים אפיקומן זכר לקרבן הפסח שהקריבו בבית המקדש. )עמ' 103-102(

1. 1) הסבה — הישענות על צד שמאל. הסבה הייתה מנהג של בני חורין בעת האכילה, ובליל הסדר רוצים להמחיש שאנו בני חורין.

2) שתיית ארבע כוסות יין, אכילת מצה, אכילת כורך, אכילת אפיקומן.

]הערה למעריך: די בשתי מצוות[ )עמ' 103(

1. הלכות כשרות
2. 1) על פי התורה, בשר וחלב אסורים באכילה זה עם זה כאשר הם בושלו יחד.

2) - אסור לאכול בשר וחלב יחד בין שבושלו יחד ובין שלא בושלו יחד.

-אסור לאכול מאכל חלבי מייד לאחר אכילת בשר.

 ]הערה למעריך: די בחומרה אחת[ )עמ' 29(

1. אכילת בשר ואכילת מאכלי חלב הם מעשים יומיומיים אצל רוב בני האדם, וחכמים ראו צורך לקבוע איסורים רבים כדי להרחיק את האדם מן העבירה (שם(.
2. — לנקות את ידיו משאריות המאכל החלבי [רצוי לשטוף ידיים[.

— לשטוף את הפה [רצוי לצחצח שיניים[.

— להמתין חצי שעה.

]הערה למעריך: די בשתי פעולות[ )עמ' 32(

**פרק שני**

1. יסודות תורה שבעל פה
2. 1) סדר זרעים – עוסק בעיקר במצוות התלויות בארץ.

סדר מועד – עוסק בשבת ובמועדי ישראל.

 סדר נשים – עוסק בעיקר בבניית משפחה ובפירוקה בעת הצורך.

 סדר נזיקין – עוסק בעיקר ביחסים שבין אדם לחברו בנזקים, יחסי שכנות, ענייני ממונות. סדר קודשים – עוסק בעיקר בהלכות המקדש.

 סדר טהרות – עוסק בדיני טומאה וטהרה.

] הערה למעריכים: על התלמידים לציין שני סדרים ולכתוב במה עוסק כל אחד מהם.[

 (2 תוספתא, מדרשי הלכה (מכילתא, ספרא – תורת כוהנים, ספרי(.

]הערה למעריכים: על התלמידים לכתוב שם של חיבור אחד שחיברו התנאים] (עמ' 10–11(

1. 1) בפירוש דברי המשנה.

2) תלמוד ירושלמי. נקרא כך מפני כבודה של ירושלים. )עמ' 12(

1. ברכות
2. בשבת מוסיפים "רצה והחליצנו" ו"הרחמן", בחגים מוסיפים "יעלה ויבוא" ו"הרחמן", בחנוכה ובפורים מוסיפים "על הניסים"

 ]הערה למעריך: על התלמיד לכתוב תוספת אחת בשבת ותוספת אחת בחג.[

 )עמ' 63; עמ' 61-60(

1. 1) סוגי מאכלים שלאחר אכילתם מברכים "מעין שלוש": עוגות ואטריות; פירות משבעת המינים; יין.

]הערה למעריך: על התלמיד לכתוב שני סוגי מאכלים.[

(2 הברכה "מעין שלוש" נקראת בשם זה משום שבברכה זו מוזכרים העניינים שבשלוש הברכות הראשונות של ברכת המזון [בברכה זו נכללות שלוש הברכות הראשונות של ברכת המזון[.

)עמ' ,61 64; עמ' 59(

1. בין אדם לחברו
2. 1) אסור לגנוב על מנת להחזיר מכיוון שהאדם מתרגל לגנוב.

2) אסור לקנות מאדם חפץ גנוב מכיוון שבמעשה זה הקונה מסייע לעובר עבירה [וגורם לגנב להמשיך לגנוב] [לקבל: ֵ הקונה שותף לגנבה[. )עמ' 34(

1. "ועשית מעקה לגגך" — דוגמאות: לכסות בור, לקבוע סורגים על החלונות. ]למעריך: די בדוגמה אחת; לקבל דוגמאות נוספות מעמ' 37[
2. מועדים — ימים נוראים
3. שלושת השלבים של חזרה בתשובה: עזיבת החטא (להפסיק לחטוא), חרטה ווידוי, קבלה לעתיד (עמ' 76(.
4. הנושא של כל אחת מן הברכות: מלכויות — מלכות ה' על עולמו. זיכרונות — השגחת ה' על יצוריו. ה' זוכר את מעשי כולם [לקבל גם אחת מן התשובות[., שופרות — מעמד הר סיני וקול השופר שנשמע בו. מתפללים לה' שנזכה לשמוע את קול השופר בעת הגאולה השלמה ]לקבל גם אחת מן התשובות[. )עמ' 79(
5. מצוות שבין אדם למקום
6. 1) קובעים את המזוזה בדופן הימני של הפתח בתחילת השליש העליון של הפתח.

2) אם אין דלת בפתח. )עמ' 200(

1. 1) "שמע ישראל", "והיה אם שמוע".
2. 2 ) ספרי תורה, תפילין, מזוזות. )עמ' 201(