בס"ד

הצגה- חודש ארגון

מטרה: להגדיל את שם השם ולהראות שאנו עם סגולה בעיקר בתקופה שכזו, עם ישראל מול חוקות הגויים (הצגה שתיים נחתור לפנימיות של עם ישראל).

המשפט:

שחקנים: מספר, בצלאל, המלך אלכסנדר, שליח, 2 שומרים, שייח, שייח 2, תלמי המצרי, מצרי, גילגמש הכנעני, כנעני, גביהא בן פסיסא, רבי לוי, רבי שמעון, רבי ראובן, 3 תלמידים.

ריקוד מלחמה:   
3 צבאות ולכל אחד יש נציג. כל גדוד נכנס אחרי המנהיג שלו. המנהיג מגיע לקדמת הבמה ומכריז – "ארץ ישראל של הכנענים" לדוג' עם הצדעת ניצחון של הצבא מאחוריו וכן על שלושת הצבאות. (כנעני, ישמעאלי ומצרי- ריקוד שבו כל פעם צבא אחר מנסה להפיל ולשלוט על השני. בשלב כל שהוא באמצע הריקוד נשמע כרוז שאלכסנדר מוקדון מכריז- "אני אלכסנדר מוקדון הגדול כבשתי כבר מליוני ארצות ועכשיו גם את ארץ ישראל"-)

שלושת הנציגים מתקבצים ומסכמים במקהלה- הולכים להכרעה אצל אלכסנדר מוקדון, הוא יכריע של מי שהארץ שייכת!

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

שליח המלך: הנה המלך אלכסנדר מגיע לקבל כעת משלחות של תושבי הארץ

אלכסנדר: ברוך הבא בצל קורתי, דבר בצלאל

בצלאל: בשם כל תושבי מדבר סיני, מבקשים אנו לתת שי צנוע למלך אלכסנדר מוקדון

אלכסנדר: אכן מתנה ראויה בצלאל, אתה מוצא חן בעיני, חסכוני חכם ופיקח

יש לי רעיון בשבילך, בוא תהיה היועץ שלי לענייני ארץ ישראל.

בצלאל: אני? אדוני המלך אני נרגש מהאמון שמלכי רוכש לי. לכבוד הוא לי אדוני המלך, (כריעת תודה.)

שומר: ובכן נציג ישמעאל, שיח אבו אלקייס-  
שייח: סלאם עלכום אדוני המלך, חרב זהב שתעזור לך בלילה בלי כוכב  
בבקשה המלך- בבקשה

שייח: וואלעק המלך אם אני יכול לבקש בקשה קטנה וואלה בקשה קטנה יש לי, אנחנו הבנים של אברהם, וידוע שהבן הבכור של אברהם היה ישמעאל... וולאק אברהם קיבל מן אללה את ארץ ישראל ואם אנחנו הבכור אנחנו צריכים לקבל פי שניים. וואלה עם ריבית עם הצמדה כל ישראל שלנו לא?  
וואלק אדוני אנחנו מבקשים ממך שארץ ישראל תתרוקן מיהוד, יעני החוצה

שומר: נציג הכנענים  
גילגמש הכנעני: מחווה קטנה למלכי עטור התארים, קמע נגד עין הרע

מלכי אם אפשר רגע קט, הארץ היא נקראת ארץ כנען ממ..? והיהודים באו ולקחו אותה מעמי. אנו דורשים צדק שהארץ תשוב לבעליה הכנענים.

שומר: התכבד ויבוא תלמי המצרי

תלמי המצרי: מתנה לאדוני המלך מאת נתיניו המצריים- הנה יהלומים בצבעים שלא תראה כדוגמתם. (מתגאה ומתרברב).

אם יורשה לי לומר כמה דברים. עם ישראל יצאו ממצרים ואם יורשה לי לצטט- "ועם ישראל יצאו ממצרים ועשו כדברי משה וישאלו כלי כסף זהב ושמלות מן העם המצרי" ואני שואל את אדוני המלך, האם הם החזירו את כלי הכסף הזהב והשמלות. איפה הם?? אני דורש אותם מיד! זהו.

אלכסנדר: אכן צודקים, אני חושב שהגיע הזמן לעשות צדק!  
בצלאל: אמ אמממ אדוני המלך לפני שתפסוק את גזר הדין, כדאי שאדוני המלך יעשה גזר דין הוגן, על עם ישראל לשלוח נציג תלמיד חכם כדי שישיב על טענותיהם.

אלכסנדר: אתה אדם חכם, כבר אמרתי לך שאם הייתי שודד ים הייתי לוקח אותך להיות התוכי שלי?

\*צוחקים\*  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

רבי לוי: רבותי אם יורשה לי לדבר תחילה, אל לנו להקל ראש בדבר, אנו צריכים לשלוח את הטוב שבחכמים. יתכן שעתיד כל עם ישראל מונח פה על הכף.

רבי שמעון: רבי לוי, סבורני כי אין חכם ממך ואין ראוי ממך ללכת אצל המלך

רבי לוי: אנו צריכים רבי שמעון, מישהו שיודע לצאת ולבוא לפני מלכים ורוזנים והרי אתה אב בית הדין, אתה חייב ללכת

רבי שמעון: רבותי המשימה קשה, המשימה קשה וכבדה, אך כמדומני אין לי את הניסיון הדרוש לכך. - רבי ראובן קום.

רבי ראובן: אני לא יכול

רבי שמעון: תעשה מעשה  
  
שליח המלך: המלך לא יחכה יותר!!

מדיינים ביניהם.....

גביהא: אממ.. אם יורשה לי, אלך אני למשפט  
רבי שמעון: גביהא עבדי הנאמן, אין זה הוא זמן לבדיחות ולהמתלות

רבי ראובן: אתה צעיר, איך תעמוד בבית משפט, איך

רבי לוי: אתה צריך להבין גביהא, הם ערמומיים, מי שצריך ללכת לדבר איתם, צריך להיות רגיל אצל מלכים ורוזנים צריך להיות בקיא בדיני ממונות וירושות.

גביהא: אמנם אינני תלמיד חכם, אינני רב, ומעולם לא עמדתי מול מלכים ורוזנים. אך משום כבודה של ארץ ישראל, אלך אני ואבלום את חוצפתם של הישמעאלים.

גביהא: בבקשה רחמים, בבקשה, גם אם אכשל חס ושלום במשפט, תוכלו לומר שמי נכשל במשפט?? גביהא האדם הפשוט. והמשפט אין לו תוקף.

רבי לוי: רבי שמעון אתה חייב ללכת

שליח המלך: אני מבין שאתה בא איתי

רבי שמעון: המתן רגע המתן אתה א...

שליח המלך: קדימה..!

נפגשים באמצע הדרך:  
תלמי המצרי: אפשר לדבר איתך שניה?  
אתה אולי הנציג היהודי למשפט?  
גביהא: כן  
תלמי המצרי: בהצלחה (בציניות)

תלמי המצרי: חברים, האיש הלא מוצלח ה-זה , הוא נציג היהודים במשפט (בזלזול)

\*צוחקים\*

שייח: וואלעק אנחנו גומרים אותו

תלמי המצרי: אחרי המשפט, כוס שיכר לכולם על חשבוני!

מכים אותו והולכים

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

אחד התלמידים: גביהא, גביהא יקר מה קרה לך  
גביהא: נאנח  
אחד התלמידים 2: אוי מה עשו לך, גביהא גביהא (מנער אותו), גביהא אתה שומע אותי

(גביהא נאנח- פותח וסוגר עיניים)  
אחד התלמידים: מי עשה לך הרעה הזו?

גביהא: אולי אני באמת לא ראוי ללכת למשפט ולסנגר על עם ישראל

אחד התלמידים 3: אל תדבר ככה גביהא, שלוחי מצווה אינם נזוקים, בוא עימנו (והם סוחבים אותו עליהם)

ריקוד תקומה- ללכת ולהמשיך ולא לוותר ללכת למשפט (גביהה בן פסיסא ושלושת התלמידים הם סביבם).

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

היכונו לכניסת המלך

תרועות- בית המשפט!

\*כולם קדים לו קידה\*  
  
בצלאל: מן הסמכות הניתנה לי מאת המלך, אני מתכבד לפתוח במשפט שלנו. תיק מספר 77 לוכסן 1 לוכסן 2 ולוכסן 3

ישמעאל כנען ומצרים כנגד ישראל

אלכסנדר: ובכן התובעים אתם מוזמנים לטעון את הטענות שלכם

שייח 2: סלאם עלכום אדוני המלך, סלאם עלכום, אני באתי פה למשפט ואני קראתי בתורה של יהוד, זה לא אני זה לא התורה שלי זה שילהם, רק תראה מה כתוב בתורה של יהוד, "כי את כל הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי(בי)"? \_\_\_\_ פי (\*\*שתיים) פי שתיים. ואיפה אנחנו ישמעאל מה קיבלנו?! שום דבר לא קיבלנו! ככה זרקו אותנו לכלבים! ויהוד- לקח את כל הארץ, צדק זה צדק (במבטא סדק זה סדק)

אלכסנדר: נשמע הגיוני, מה יש לך לענות על הטענה הזו

גביהא: (מסתכל על התלמיד, ולוקח נשימה): אבקש לשמוע את כל הטענות ואח"כ אשיב על כולן יחדיו בעזרת השם.

אלכסנדר: בסדר הרשות ניתנת. הטעון הבא בבקשה

כנעני: אף אני אביא הוכחה מן התורה, שם נאמר- "ארץ כנען", "ויבואו ארצה כנען!" ממ? אז של מי הארץ הזאת אה? הם בעצמם מודים! של הכנענים! (מצביע על המגילה אותה מחזיק)

(שומר המלך מסמן למצרי לדבר)  
מצרי: כתוב לי בדיוק פה המלך- כאשר עם ישראל יצאו ממצרים. "ויבקשו מן המצרים כסף וזהב ושמלות" נקודה. האם הם החזירו את הדברים האלה? ממ לא, לא החזירו, כלום!  
  
בצלאל: טוב האם התובעים סיימו את התביעות שלהם, את הטענות?

סיימנו בטח סיימנו

בצלאל: בבקשה

אלכנסדר: שמענו את הטענות. מה יש לך לענות עליהם?

גביהא: השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך (נשימה עמוקה)  
שאלה לי אליך אדוני המלך, האם אדם רשאי להחליט להוריש לאדם אחר את רכושו, בעודו בחיים?

אלכסנדר: בוודאי שכן, מה השאלה  
גביהא: השייח הוא הביא הוכחות מן התורה, אף אני אביא מן התורה

בתורה כתוב ויתן אברהם את כל אשר לו- ליצחק! לא לישמעאל! ליצחק!  
שייח: אבל רגע רגע מה זה הדבר הזה, זה לא הוגן מה עם ישמעאל מה ככה זרקו אותו ככה, הוא גם היה הבן של אברהם.  
  
בצלאל: תיק 5577 לוכסן 1- נסגר  
\*מוחים כפיים\* מצרי: מרגש  
 שייח- מה אתם מוחאים כפיים מה קורה אתכם, מה עם ישמעאל מה זה לא הוגן

שומר: בוא כבר

גביהא: באשר לכנענים, כתוב: "ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו." הכנענים הם עבדים שלנו! והלא ידוע שכל מה שרוצה האדון לעשות, עושה בעבדו. אך ידוע שכעת אנו עבדים לך אדוני המלך, אם כן כיוון שאתה מולך עלינו היהודים, רשאי אתה לקחת את הכנענים לעבדים ולעשות בהם מה שתרצה.

בצלאל: תיק סגור  
(השומרים מביאים לכנענים מטאטאים והם מתחילים לנקות.)

אלכסנדר: ומה באשר לטענותיו של המצרי?

גביהא: 600 אלף יצאו ממצרים אחרי עבדות של אלפיים שנים. האם העבדים העבריים קיבלו אי פעם תשלום על עבודתם? אדוני המלך אני מוכן להתפשר, דינר אחד על יום עבודה של עבד עברי

אלכסנדר- בצלאל, תעשה בבקשה חשבון כמה זה יוצא דינר אחד ליום עבודה, כמה זה היה תשלום עבור שישים ריבו? כפול מאתיים ועשר שנים..

בצלאל: חמש כפול מאתיים ועשר זה.. וואוו.. אלכסנדר: כמה חייבים המצרים על העבודה של היהודים במצרים?

בצלאל: אדוני המלך אני חושב שאצטרך לחשב במשך שעה רצוף.. זה יצא סכום שרק להגיד אותו זה יקח איזו שעה שלמה

אלכסנדר: (למצרי) אתה עדיין רוצה להמשיך בתביעתך?

מצרי: לא המלך (בקול מבועט)

אלכסנדר: גביהא בן פסיסא כנראה שאתה אחד מגדולי הרבנים של היהודים. אני רוצה להציע לך להיות יועץ שלי.

גביהא: אדוני המלך, אני לא רב, משמש אני תלמידי חכמים בבית המדרש, וכך אוהב אני לעשות, להיות בצילם של חכמי ישראל. אני מבקש ממך אדוני המלך, שתרשה לי לשוב אל חכמי ישראל.

אלכסנדר: אתה לא רב, אתה רק משמש של תלמידי החכמים??

אם כך מעניין מה היא חוכמתם של תלמידי החכמים. בכל מקרה אני רואה שרצונך עז לחזור ולשמש את רבותיך. לא אכריח אותך, לא אכפה עליך.

גביהא: תודה רבה המלך.

קריינית ברקע: ארץ ישראל ניצלה בזכות גביהא בן פסיסה אשר ראה שאין מי שיתייצב אל מול טענותיהם של חורשי המזימות והוא הלך בעצמו למרות הפחד מן הלא נודע, להתייצב במשפט אצל אלכסנדר מוקדון. זה הסיפור שעובר אצלינו מדור לדור- על אמונה שלמה.

ריקוד סוף:  
אמונה ושמחה בהשם