נושא: רחל אימנו – הצגה

מחבר: יהודה רוזנברג

כתה: יסודי

בס"ד

טקס רחל אמנו תשע"ז.

**תמונה א':**

אמא, אבא והילדה הקטנה מדברות"

חנה: (הילדה). "אבל למה אני? אני קטנה, חלשה. תגידי לציפי. היא גדולה. יותר חזקה. היא יכולה לעשות את זה יותר בקלות".

אמא: אני מפחדת לשלוח אותה.

חנה: את מפחדת לשלוח אותה, ואותי לא?! אני יותר קטנה. אני מפחדת יותר ממנה!

אבא: אסביר לך למה אנחנו פחות חוששים לך. את באמת ילדה קטנה. האנשים ירחמו עליך. ינסו לעזור לך. דווקא בגלל שאת קטנה. אחותך הגדולה... כולם יגידו "אם ההורים שלה שלחו אותה, זה סימן שהיא חזקה מאוד. שתסתדר לבד".

חנה: אני מפחדת. אני קטנה וחלשה.

אבא: בואי נספר לך סיפור. סיפור מהתורה. לנחור היו רק שתי בנות. לאה הגדולה, ורחל הקטנה. לא היו לנחור בנים. רק שתי בנות. היו לו צאן וכבשים. והוא רצה לשלוח את אחת מהן לרעות את הצאן. הוא החליט לשלוח את רחל הקטנה. המדרש מסביר שהוא שלח דווקא את רחל, ודווקא כי היא הקטנה. נחור, האבא, אמר "את קטנה. לך יעזרו. בך לא יפגעו". את יודעת, רחל לא התווכחה. לא שאלה שאלות. מיד הסכימה.

חנה: היא לא פחדה?

אמא: אני מאמינה שכן. לפחות קצת. אבל רחל הייתה גיבורה.

חנה: זו גיבורה?! זה ממש לא חכם. זה סתם מסוכן.

אבא: רחל הייתה גיבורה. לא פחדה. האמינה כי אם היא עושה מה שאבא מבקש, היא מקיימת מצווה. אז הקב"ה ישמור עליה. אבל רחל אמרה עוד דבר. אם מבקשים ממני לעשות משהו. קודם אנסה לעשות. הרי כנראה מי שביקש ממני, חשב שאני מסוגלת לעשות את זה. אז למה שלא אנסה לפחות. אולי הוא צודק. וכן אצליח לעזור לעוד אדם?

רחל אמנו: (לבושה כמלאך, עוברת על הבמה ואומרת:) אל תפחדי חנה. אני אעזור לך.

חנה: ראיתם?

אמא ואבא שואלים בתימהון: ראינו את מה?

חנה: את רחל אמנו שעברה הרגע כאן.

אמא פונה לאבא: אולי היא באמת צעירה מידי. היא מדמיינת דברים. זה מסוכן.

חנה: לא נכון! היא עברה כאן. הייתה נראית כמו מלאך. היא אמרה לי שהיא תעזור לי. אז אני לא מפחדת. אני מסכימה ללכת לאן שתבקשו!

אבא: אבל רחל מתה לפני שנים רבות?

חנה: אבל היא באה לכאן מהשמיים. כדי לעזור לי. אני ראיתי אותה!

חנה פונה לקהל במיוחד לכיתות א' ו ב': גם אתם ראיתם אותה? תגידו להורים שלי!

אבא: אז הגיע הזמן להסביר לך מה המשימה שלך.

**תמונה ב':**

חנה הולכת ברחוב. חייל עובר לידה:

החייל: מה את עושה כאן ילדה קטנה. את לא יודעת שאסור להסתובב עכשיו ברחוב? תחזרי עכשיו הביתה!

חנה מציגה את הילדה הקטנה: טוב חייל גיבור. אני אלך הביתה!

חייל: אני אלך אתך כדי לשמור עליך.

רחל אמנו: תזהרי ממנו. הוא חייל בריטי. חייל שלא רוצה לעזור ליהודים. אל תפחדי אני אעזור לך. תגידי לו שהבית שלך במקום שאליו את הולכת.

(חנה הולכת עם החייל).

חנה: תודה הגעתי הביתה. לכאן אני צריכה להגיע.

חייל: בסדר. אבל בפעם הבאה שלא אראה אותך בזמן שאסור להסתובב בחוץ!

חנה: כמובן. אשתדל...

**תמונה ג':**

בית. שולחן, כסאות...

חנה: הבאתי פתקה מהמפקדה. אמרו לי להגיד שזו הודעה חשובה, ושאסור שהאנגלים יראו אותה.

דוד האבא (חוטף את הפתקה מהידיים של חנה) כל הכבוד שבאת אלינו עם הפתקה. בואי נראה מה כתוב בה.

(דוד מעיין בפתקה). טוב שהגעת. אני צריך להגיע למפקדה מיד.

אמא לאה: מה קרה?

דוד: זה סודי, הערב כבר תשמעי ברדיו, אני מניח.

ברקו: אני עומד על החומה

קישור: <https://www.youtube.com/watch?v=j6dmnoXGbGA>

לעצור באמצע...

לאה: זה מסוכן? אני צריכה אותך. אולי תוותר? אני מפחדת שיקרה לך משהו.

דוד: בע"ה הכל יהיה בסדר. זה דבר חשוב מאוד. יכול להציל חיים של אנשים. לעזור רבות לעם ישראל. תלמדי מרחל אמנו. ממנה למדתי כי אם צריך לעשות משהו חשוב, עושים אותו בכל מחיר.

לאה: מהיכן למדת זאת מרחל אמנו?

יהודה (הילד) אני יודע. כאשר יעקב ומשפחתו ברחו מלבן, רחל גנב את התרפים – הפסלים של אבא שלה. כי היא האמינה שכך היא תגרום לו להאמין בקב"ה, וכך יתחיל להתנהג יותר יפה. יפסק לרמות. היא ידעה כי אם אבא לבן יגלה שהיא גנבה את התרפים, את הפסל, הוא ייתן לה עונש גדול. אבל היא לא פחדה. כי היא ידעה שזה דבר חשוב.

לאה: זו דוגמה לא טובה. כי הרי חכמים מסבירים שרחל אמנו מתה בגיל צעיר, בלידה של בנימין. סימן שהיא עשתה דבר לא טוב.

דוד: אני חושב שהיא גבורה. וטוב שעשתה כך. אם הקב"ה חשב שלבן צריך להמשיך לעבוד פסלים, זה בסדר שרחל לא הצליחה לעשות מה שרצתה.

לאה: אני מקווה אתם תצליחו, ותחזרו כולכם בריאים ושלמים הביתה.

יהודה: אמא, למה שלא נלך לקבר רחל להתפלל על אבא ועל כל הלוחמים במחתרות, שיצליחו להגן עלינו, ולהקים את מדינת ישראל לעם ישראל בארץ ישראל.

דוד פונה לחנה: אל תחזרי עכשיו הביתה. זה מסוכן, יעצרו אותך. יזרקו אותך לכלא. הוריך ביקשו שתשני אצלנו, ובבוקר תחזרי הביתה, בזמן שזה מותר.

**תמונה ד':**

אמא יושבת ליד הרדיו הגדול. חנה ישנה על מזרן לידה.

מהרדיו: השעה 12 בלילה, והרי עיקר החדשות. בפעולה משולבת של המחתרות היהודיות, פוצצו הלילה 10 גשרים גדולים. הנזק גדול. הדבר יקשה מאוד על הצבא הבריטי והלוחמים הערבים לקבל נשק ותחמושת. ייקח עוד זמן רב עד שנוכל לחזור להשתמש בגשרים החשובים האלו. לנו אין נפגעים. ללוחמי המחתרות 14 הרוגים.

לאה: אוי ואבוי, מי נהרג? למה דוד עוד לא חזר? אני כל כך דואגת.

(דפיקות על הדלת).

לאה: מי שם?

שוטר: משטרה. תפתחי מיד את הדלת.

לאה פותחת את הדלת. שוטר נכנס.

שוטר: היכן בעלך?

לאה: נסע לבקר את המשפחה שלו בתל אביב.

שוטר: מתי יחזור?

לאה: מחר. עכשיו הוא לא יכול לחזור. יש עוצר...

חנה מתעוררת ובוכה: אני רוצה הביתה לאמא ואבא!

לאה: מחר ניקח אותך הביתה.

חנה: (רוקעת ברגלה) רוצה עכשיו!!!.

השוטר מסתכל עליה ברחמים: אני אקח אותך הביתה.

חנה מחבקת את השוטר: תודה, אתה שוטר נהדר.

(השוטר לוקח את חנה ויוצא).

(שוב דפיקות בדלת) דוד: תפתחו זה אני.

(לאה רצה ופותחת את הדלת במהירות) טוב שהגעת רק הרגע. לפני רגע היה כאן שוטר שחיפש אותך...

(הטלפון מצלצל. אבא מרים את הטלפון): לילה טוב...

(אבא מקשיב) אני לא מאמין. אתם צוחקים!!!

לאה: מה קרה?

דוד: לא תאמיני. חנה סיפרה בבית כי היא חלמה שרחל אמנו אומרת לה "בזכות זה שבאתם להתפלל בקבר שלי, הקב"ה שלח אותי לעזור לכם. תכף יגיע שוטר, וירצה לקחת את דוד לכלא. קומי ותבקשי הביתה, שהשוטר ייקח אותך, ויצא מהבית, לפני שדוד יחזור. קומי, עשי זאת מהר!" ואז התעוררתי, ועשיתי מה שרחל אמרה לי. כך סיפרה לנו חנה.

(חנה עולה לבמה) אמא ואבא צדקתם. כמו רחל, בזכות שהייתה קטנה, ובזכות מה שרחל עזרה נו הלילה, זכינו שדוד חזר בשלום, ושרוב המבצע הצליח. 10 מתוך 11 גשרים פוצצו על ידי דוד ושאר החיילים בהצלחה רבה.

ברקו: אשתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל מספרת על עזה.

**מערכה שלישית – כיבוש קבר רחל בששת הימים הרב גורן.**

הרב גורן עם שופר וספר תורה, ליד החיילים.

הרב גורן פונה לחיילים: אנחנו הולכים לשחרר ולחזור לקבר רחל, ומשם נמשיך ונחזור לעיר האבות – לחברון ומערת המכפלה. בע"ה. אני רוצה לעבור את הגבול לנסוע מכאן לקבר רחל.

הקצין: המפקד, הרב גורן, כרגע אי אפשר לנסוע על הכביש המוביל לקבר רחל. יש בתוכו המון מוקשים. צריך לחכות שחיל ההנדסה יפנה את המוקשים. תחזור בערב.

(הרב גורן הולך וחוזר).

הרב גורן: מה המצב? האם הכביש כבר פתוח?

הקצין: אכן כן.

הרב מתקדם: אני הולך להיות היהודי הראשון המגיע לקר רחל אמנו אחרי שנים רבות. זה הזמן לבקש מרחל לשמור על עם ישראל.

רחל אמנו: הרב גורן, הזכר במה שלמדת בזוהר הקדוש על הרגע הזה.

הרב גורן: נכון, כתוב משהו.... אני חייב להיזכר .... נו.... א... נזכרתי. כתוב שכאשר בני ישראל יחזרו מהגלות, היהודי הראשון יגיע בחצות הלילה, יניח את ידיו על הקבר, ויכריז: רחל חזרנו אליך, בזכות תפילותייך. אבל אני מקווה להגיע לפני חצות בע"ה.... ממש עוד כמה דקות.

רחל אמנו: נראה אותך. נראה מתי תגיע...

(רחל אמנו מנפנפת לשלום מחייכת והולכת).

הרב גורן: מזל שהקב"ה שלח אותי לאסוף את הגופות של החיילים מגוש עציון במלחמת השחרור. עצרתי אז ליד רחל אמנו לרגע. והמשכתי. אבל אני זוכר את המקום. הנה הקבר!

(בברקו: קול ברמה נשמע – פרחי לונדון

קישור: <https://www.youtube.com/watch?v=epuDhqPp6ac>

הרב גורן: השעה 11:15 בלילה. הגעתי לקבר רק להיכנס... הנה הפתח.

(הרב רואה שרשרת עבה על הפתח).

הרב פונה לנהג: ישראל, תביא כלים שנוכל לפרק את המנעול.

(הנהג שלום מביא כלים. שניהם עובדים, המנעול נפתח).

הנהג: הרב יש לנו עוד רבע שעה עד חצות הלילה.

הרב גורן: תכף נגיע.

נכנסים. מגיעים לדלת גדולה:

הנהג: גם זה נעול עם מפתח ענק. מה נעשה?

הרב גורן: הקב"ה ורחל יעזרו.

(שומעים צליל של מתכת פוגע בכביש, ומפתח נופל על הבמה).

הרב גורן: שמעתי רעש של מפתח גדול נופל. בא נבדוק.

(מסתובבים).

הנהג: הנה המפתח!

הרב גורן: מי ששמר על המערה ראה אותנו, וזרק לנו את המפתח. צריך למהר, עוד דקה חצות הלילה.

(הנהג פותח את הדלת. הרב רץ פנימה, מניח את היד על הקבר).

הרב גורן: רחל אמנו השעה חצות בדיוק. יש שכר לפעולתיך, ושבו בנים לגבולם"

(בברקו: אנחנו מאמינים בני מאמינים).

קריין: ביום זה, י"א במר חשוון – יום פטירת רחל אמנו. נדליק נר לעילוי נשמתה. נזכור את אמנו היקרה, שמעולם לא ביקשה להיות גדולה. תמיד נשארה קטנה. תמיד אהבה ואוהבת לעשות את המעשים הקטנים שכל כך עוזרים.

(ברקע "אחינו כל בית ישראל" בקישור https://www.youtube.com/watch?v=xQyBGryn9uU

המדרש מסביר כי רחל נקראה קטנה, ולא "צעירה" – כי תמיד היא הייתה קטנה במה שקיבלה – לעומת אחותה הגדולה לאה. שממנה יצאו מלכים, יגיע משיח בן דוד.

ומרחל ... הכל נראה קטן. יוסף שהוא רק סגן המלך, וגם זה לזמן קצר, ולא לעם ישראל. ועוד.

רחל מלמדת אותנו כי כאשר עושים הרבה דברים קטנים, יכולים לעזור הרבה יותר ממי שעושה מעט דברים גדולים.

נזכה כולנו ללכת בדרכה, בגבורה, בחשיבה על "איך לעזור" במקום לחשוב רק על "איך לקבל".

ביום זה אנחנו מזכירים בצער את ראש ממשלת ישראל שנורה במהלך אירוע, ויהודי אשר אומר כי אכן הוא תכנן לרצוח את יצחק רבין ראש הממשלה באותם ימים. והכל בגלל מחלוקת מה צריך לעשות.

חובה עלינו ללמוד כי מותר לנו לא להסכים אחד עם השני. אבל עלינו לכבד גם את דעת השני בכל מקרה. ולא להגיע למלחמות ביננו.

(הדלקת נרות נשמה).