איוב ל"א:

פרק ל"א- הוא החלק השלישי במענה האחרון של איוב לרעיו. זוהי חוליית ההגנה האחרונה של איוב במשפט שהוא מבקש מהאל, וכנגד עמדת רעיו.

רעי איוב לאורך כל הספר טוענים את טענת הגמול המסורתית: על המעשים הטובים- מקבל האדם שכר. על החטאים- עונש וסבל. לשיטתם הסבל של איוב נובע מחטאים עליהם הוא חייב לחזור בתשובה.

איוב כנגדם- טוען לחפותו. איוב טוען כי הוא ההוכחה לכך שחוק הגמול אינו מוחלט והמציאות מורכבת יותר: איוב חף מפשע ובכל זאת סובל. (שימו לב: איוב אינו טוען שאין גמול, אלא שהעולם בנוי לא רק על גמול).

פרק ל"א בנוי כחמש עשרה שבועות שבהן איוב נשבע על מעשיו הטובים בעבר ועל הימנעותו ממעשים רעים. לאחר ההכרזה על המעשה (או על ההימנעות מהמעשה) מזמין איוב עונש על עצמו אם היה נוהג שלא כשורה.

רוב הפסקאות פותחות במילה "אם".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| פסוקים | חטא | בדיקה/ עונש |  |
| א'-ד' | MPj04023040000[1]  בְּרִית, כָּרַתִּי לְעֵינָי;  וּמָה אֶתְבּוֹנֵן, עַל-בְּתוּלָה  MCj04043950000[1] | האם יש איסור בהתבוננות על בתולה?  מה אפשר ללמוד מכך על חייו המוסריים של איוב?  מה בהתנהגותו זו דומה למסופר עליו בפרק א'?  MCBD05015_0000[1] | כיצד מנמק איוב את הימנעותו מחטא? |
| ה'-ו' | אִם-הָלַכְתִּי עִם-שָׁוְא;  וַתַּחַשׁ עַל-מִרְמָה רַגְלִי.  לאן איוב לא מהר? | **איוב מזמין את אלוקים לבדוק את יושרו!** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ז'-ח' | MCj03342960000[1]  אִם תִּטֶּה אַשֻּׁרִי,    מִנִּי הַדָּרֶךְ: | מה "העונש" שאיוב מציע אם לא נהג כפי שנשבע? |  |
| ט'-י"ב | MCj04106950000[1]  אִם-נִפְתָּה לִבִּי, עַל-אִשָּׁה;  וְעַל-פֶּתַח רֵעִי אָרָבְתִּי. | **העונש הפליל על ניאוף הוא שריפה!** (בר' ל"ח 24, וי' כ' 14)-  מה העונש שאיוב מציע?  מה העיקרון שעומד מאחוריו? | כיצד מנמק איוב את הימנעותו ממעשה זה? |
| י"ג-ט"ו | MCj03467670000[1]  אִם-אֶמְאַס--מִשְׁפַּט עַבְדִּי, וַאֲמָתִי:    בְּרִבָם, עִמָּדִי. |  | שימו לב לרעיון השוויון בין העבד והאדון. רעיון מפתיע בחברה שעבדות מקובלת ולגיטימית. |
| ט"ז- י"ט | MCj04129500000[1]  אִם-אֶמְנַע, מֵחֵפֶץ דַּלִּים;  וְעֵינֵי אַלְמָנָה אֲכַלֶּה.  וְאֹכַל פִּתִּי לְבַדִּי;  וְלֹא-אָכַל יָתוֹם מִמֶּנָּה |  | כיצד איוב מנמק את מנהגו זה?  מה אפשר ללמוד מכך על משפחתו? |
| כ-כ"ג | MCj03962940000[1]  אִם-אֶרְאֶה אוֹבֵד, מִבְּלִי לְבוּשׁ;  וְאֵין כְּסוּת, לָאֶבְיוֹן.  אִם-לֹא בֵרְכוּנִי חֲלָצָו;  וּמִגֵּז כְּבָשַׂי, יִתְחַמָּם.  אִם-הֲנִיפוֹתִי עַל-יָתוֹם יָדִי:  כִּי-אֶרְאֶה בַשַּׁעַר, עֶזְרָתִי  מה קורה בשער? | העונש שמציע איוב הוא: מידה כנגד מידה.  MCj02871670000[1]  הסבירי! | כיצד מסביר איוב את הימנעותו מהחטא? |
| כ"ד-כ"ה | MCj04039810000[1]  אִם-שַׂמְתִּי זָהָב כִּסְלִי;  וְלַכֶּתֶם, אָמַרְתִּי מִבְטַחִי. אִם-אֶשְׂמַח, כִּי-רַב חֵילִי;  וְכִי-כַבִּיר, מָצְאָה יָדִי  כסלי=מבטחי |  |  |
| כ"ו- כ"ח | MCj03893560000[1]MCj04040030000[1] אִם-אֶרְאֶה אוֹר, כִּי יָהֵל;  וְיָרֵחַ, יָקָר הֹלֵךְ. וַיִּפְתְּ בַּסֵּתֶר לִבִּי;    וַתִּשַּׁק יָדִי לְפִי |  | מדוע איוב לא עבד לשמש ולירח? |
| כ"ט-ל' | MCj04102490000[1]  אִם-אֶשְׂמַח, בְּפִיד מְשַׂנְאִי;    וְהִתְעֹרַרְתִּי, כִּי-מְצָאוֹ רָע.  וְלֹא-נָתַתִּי לַחֲטֹא חִכִּי--  לִשְׁאֹל בְּאָלָה נַפְשׁוֹ. | במשלי כ"ד י"ז נאמר : "בנפל אויבך אל תשמח"  האם זהו איסור או המלצה? |  |
| ל"א-ל"ב | MCj03962580000[1]    בַּחוּץ, לֹא-יָלִין גֵּר;  דְּלָתַי, לָאֹרַח אֶפְתָּח. |  |  |