| **Original** | **Translation** |
| --- | --- |
| Dr. David Glatt-Gilad  Ben-Gurion University  Dr. David Glatt-Gilad is a senior lecturer in the Department of Bible, Archaeology, and the Ancient Near East at Ben-Gurion University. He holds a Ph.D. in Bible from the University of Pennsylvania. He is the author of *Chronological Displacement in Biblical and Related Literatures*. | ד"ר דוד גלאט-גלעד  אוניברסיטת בן גוריון  ד"ר דוד גלאט-גלעד הוא מרצה בכיר במחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום באוניברסיטת בן גוריון. הוא בעל תואר דוקטור למקרא מטעם אוניברסיטת פנסילבניה. הוא מחבר הספר Chronological Displacement in Biblical and Related Literatures. |
| Deuteronomy: The First Torah  Before the Five Books of Moses were compiled as a complete work, evidence from Deuteronomy as well as from Joshua and Kings shows that Deuteronomy itself was known as “the Torah.”  [Dr. David Glatt-Gilad](https://www.thetorah.com/author/david-glatt-gilad) | ספר דברים: התורה הראשונה  לפני שחמשת חומשי תורה של משה נאספו ליצירה אחת, ראיות מספר דברים כמו גם מספרי יהושע ומלכים מצביעות על כך שספר דברים עצמו נודע כ"תורה".  ד"ר דוד גלאט-גלעד |
| Introduction  The Book of Deuteronomy/Devarim (literally “words”) is constructed as a series of addresses that Moses delivers to the Israelites in Transjordan shortly before his death.  Moses’ speeches encompass nearly all the material in the book:   * Retrospective narrative material alongside hortatory exhortations (chapters 1–11). * Legal material followed by the attendant blessings and curses for observing or neglecting these commandments (chapters 12–28). * The description and ramifications of a nationwide covenant assembly (chapters 29–30). * Two poetic texts addressed to the nation (chapters 32–33).   Deuteronomy is known in rabbinic literature as “*mishneh torah*” (see Deut 17:18) in the sense of a repetition of the Torah (thus also the meaning of the Greek name Deuteronomion)—and this appears to be its function in the current, redacted Torah.[1] Yet Deuteronomy’s original function can hardly be understood as a mere repetition or even an exposition of laws that appear in the other books of the Pentateuch because it is its own, independent book. So many laws that appear in Deuteronomy are new, having no parallel in other parts of the Torah (e.g., the law of the king, the law of the captive woman, and many, many others) so it cannot be construed as a repetition of the Torah.  Thus, when Deuteronomy 1:5 states: “On the other side of the Jordan, in the land of Moab, Moses began to clearly set forth this *torah*”[2] (הואיל משה באר את התורה הזאת), which *torah* does the verse refer to, which Moses is about to expound? | הקדמה  ספר דברים בנוי כסדרת נאומים שנאם משה בפני בני ישראל בעבר הירדן סמוך למותו.  נאומיו של משה מקיפים כמעט את כל החומר שבספר:   * חומר רטרוספקטיבי נרטיבי לצד דברי שכנוע מעודדים (פרקים א--יא). * חומר משפטי ולאחריו ברכות וקללות נלוות עבור שמירה או הפרה של ציווים אלה (פרקים יב--כח). * התיאור וההשלכות של עצרת הברית במעמד כל עם (פרקים כט--ל). * שני טקסטים פיוטיים המופנים אל העם (פרקים לב--לג).   דברים מוכר בספרות רבנית כ"משנה תורה" (ראו דברים יז:יח) במובן של חזרה על התורה (כך גם משמעות שמו היווני Deuteronomion)—ונראה שזה תפקידו בתורה הערוכה של ימינו.[[1]](#footnote-1) אך קשה להבין את תפקידו המקורי של דברים רק כחזרה או תיאור מפורט של החוקים המופיעים בספרים האחרים של חמישה חומשי תורה מפני שהוא ספר נפרד ועצמאי בפני עצמו. בדברים מופיעים חוקים חדשים רבים כל כך שאין להם כל הקבלה בחלקי התורה האחרים (לדוגמה, חוק המלך, חוק אשת יפת תואר, ורבים רבים אחרים) כך שאין לראות בו חזרה על התורה.  לכן, כאשר מובא בדברים א:ה: "בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת...",[[2]](#footnote-2) לאיזו *תורה* מתייחס הפסוק, אשר משה עומד לפרט ולהרחיב עליה? |
| The Term “*Torah*” in Genesis through Numbers  Before approaching Deuteronomy, two points are worth noting. First, the most basic meaning of the term *torah* is “teaching” or “instruction,” from the same root as *moreh*/*morah* (see Jer 18:18; Mal 2:6–7; Prov 4:2). Second, elsewhere in the Pentateuch (outside of Deuteronomy), the term *torah* is mostly used with reference to a limited set of prescriptions related to a particular sacrifice or ritual. This is its sense, e.g. in Leviticus 6:2, “the *torah* of the burnt offering,” or in Leviticus 14:2 “the *torah* for cleansing a leper.”  Numbers 19:2 and 31:21 both use the term “*chukkat hatorah*” (“statute of the law”) with reference to purification rituals, either of a person who has had contact with a corpse or of vessels. The plural *torot* is also used as a synonym for commandments in general (thus Genesis 26:5).[3] | המונח "*תורה*" בבראשית ועד דברים  לפני שניגש לדברים, חשוב לציין שתי נקודות. ראשית, המובן הבסיסי ביותר של המונח *תורה* הוא "הוראה" או "הדרכה", מאותו שורש של *מורה* (ראו ירמיהו יח:יח; מלאכי ב:ו--ז; משלי ד:ב). שנית, בספרי החומש האחרים (פרט לדברים), השימוש במונח *תורה* נעשה לרוב לגבי ערכת הוראות מוגבלת המתייחסת לקורבן או פולחן ספציפי. זהו מובנו, לדוגמה בספר ויקרא ו:ב "זאת תורת העולה" או בספר ויקרא יד:ב "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו".  הן במדבר יט:ב הן לא:כא נוקטים במונח "*חוקת התורה*" ביחס לפולחני היטהרות של אדם שבא במגע עם מת או עם כלים. נעשה גם שימוש בצורת הרבים *תורות* כמילה נרדפת לציווים בכלל (כך בבראשית כו:ה).[[3]](#footnote-3) |
| The Term “*Torah*” in Deuteronomy  Nowhere else in the Pentateuch outside of Deuteronomy does the term *torah* refer to an extended written legal document. This latter meaning seems to be unique to Deuteronomy itself.[4] Even as conservative a commentator as Malbim recognizes that the reference to “this *torah*” in Deut 1:5 is to the set of laws beginning in Deuteronomy chapter 12,[5] i.e. to the section of the book that modern scholars refer to as the Deuteronomic code, and not to the entire Torah, namely Genesis-Deuteronomy.  Malbim, like Ramban before him, insists that the laws in Deuteronomy were all made known by God to Moses at Sinai, but were only made public by Moses shortly before his death—in other words, these laws were part of the larger Torah, even if the term *torah* in Deuteronomy refers only to a portion of the Torah. For modern critical scholars, this is an unacceptable proposition, amongst other reasons, since Deuteronomy diverges from laws found elsewhere in the Pentateuch. (Compare, for example, Deut 12:20–24 and Lev 17:1–4 on the permissibility of consuming meat outside of a sacrificial context.) It is untenable that the Deuteronomic laws were given in conjunction with the very laws that they contradict.  In any event, it is eminently clear that the term *torah* within Deuteronomy is entirely self-referential.[6] This does not mean that other *torot*—some of which were also incorporated into our Torah—were not circulating at the time of Deuteronomy’s composition. For the author of Deuteronomy, however, these were not authoritative works. | המונח "*תורה*" בדברים  באף מקום אחר בחמישה חומשי התורה פרט לדברים אין המונח תורה מתייחס למסמך משפטי נרחב בכתב. מובן אחרון זה הוא כפי הנראה ייחודי לדברים עצמו.[[4]](#footnote-4) אף פרשן שמרן כמלבי"ם מכיר בכך שההתייחסות ל"*התורה* הזאת" בדברים א:ה כוונתה לקבוצת החוקים אשר תחילתם בדברים פרק יב,[[5]](#footnote-5) כלומר אותו חלק של הספר שחוקרים מודרניים מתייחסים אליו כקוד של דברים (Deuteronomic (code, ולא לתורה כולה, כלומר בראשית-דברים.  המלבי"ם, בדומה לרמב"ם לפניו, עומד על כך שהחוקים המופיעים בדברים נמסרו בידי אלוהים למשה בסיני, אך משה נתן להם פומבי רק סמוך למותו--כלומר, חוקים אלה היו חלק מן התורה הרחבה יותר, אף אם המונח *תורה* בדברים מתייחס רק לחלק מן התורה. עבור חוקרי ביקורת המקרא של ימינו, זוהי טענה שאינה מתקבלת על הדעת, בין השאר מכיוון שדברים סוטה מחוקים המצויים במקומות אחרים בחמשת חומשי התורה. (השוו, למשל, דברים יב:כ--כד וויקרא יז:א--ד לגבי היתר אכילת בשר שלא בהקשר של קורבן.) אין זה מתקבל על הדעת שחוקי דברים ניתנו ביחד עם אותם חוקים שהם סותרים.  בכל מקרה, ברור בהחלט שהמונח *תורה* בתוך דברים מתייחס רק לעצמו.[[6]](#footnote-6) אין פירוש הדבר ש*תורות* אחרות--שחלקן שולבו אף הן בתורתנו--לא הופצו בעת חיבורו של דברים. אולם עבור מחבר דברים, לא היו אלה יצירות מהימנות. |
| The Term “*Torah*” in Deuteronomy  Nowhere else in the Pentateuch outside of Deuteronomy does the term *torah* refer to an extended written legal document. This latter meaning seems to be unique to Deuteronomy itself.[4] Even as conservative a commentator as Malbim recognizes that the reference to “this *torah*” in Deut 1:5 is to the set of laws beginning in Deuteronomy chapter 12,[5] i.e. to the section of the book that modern scholars refer to as the Deuteronomic code, and not to the entire Torah, namely Genesis-Deuteronomy.  Malbim, like Ramban before him, insists that the laws in Deuteronomy were all made known by God to Moses at Sinai, but were only made public by Moses shortly before his death—in other words, these laws were part of the larger Torah, even if the term *torah* in Deuteronomy refers only to a portion of the Torah. For modern critical scholars, this is an unacceptable proposition, amongst other reasons, since Deuteronomy diverges from laws found elsewhere in the Pentateuch. (Compare, for example, Deut 12:20–24 and Lev 17:1–4 on the permissibility of consuming meat outside of a sacrificial context.) It is untenable that the Deuteronomic laws were given in conjunction with the very laws that they contradict.  In any event, it is eminently clear that the term *torah* within Deuteronomy is entirely self-referential.[6] This does not mean that other *torot*—some of which were also incorporated into our Torah—were not circulating at the time of Deuteronomy’s composition. For the author of Deuteronomy, however, these were not authoritative works. | המונח "*תורה*" *בדברים*  **הצגת עשרת הדברות (והפסוקים שלאחריהן) כתורה** – דברים ד:מד-"וזאת ה*תורה* אשר שם משה לפני בני ישראל"[[7]](#footnote-7)—מציג באופן רשמי את גרסת דברים לעשרת הדברות המופיעה מייד לאחר מכן בתחילת פרק ה.[[8]](#footnote-8)  **ספר התורה של המלך** – על פי דברים יז:יח, המלך העתיד למלוך על ישראל מחויב לכתוב לעצמו את "משנה ה*תורה* הזאת",[[9]](#footnote-9) שוב יש כאן התייחסות לספר או שמא לאוסף החוקים שבתוכו מופיע חוק המלך עצמו.  **תורה החרוטה באבן** – לאחר שהשלים את החזרה על אוסף חוקי דברים בסוף פרק כו, מורה משה שיש לחרוט אותם על אבנים מסוידות גדולות לאחר מעבר העם אל יהודה ושומרון – "וכתבת עליהן את כל דברי *התורה* הזאת בעברך אשר תבוא אל הארץ..." (דברים כז:ג).[[10]](#footnote-10) לא היה אפשר לחרוט את התורה כולה בשל אריכותה, ולכן חוק זה מתייחס לדברים או לחלק ממנו. באופן בולט, מסביר מקור רבני שחוק זה כוונתו לספר דברים.[[11]](#footnote-11)  **ספר תורה לכוהנים** – בסופו של דבר, אף משה כותב עותק של "*התורה* הזאת" ומוסר אותו לכוהנים לשמירה, תוך שהוא מצווה עליהם לקרוא מן "*התורה* הזאת" בפומבי כל שבע שנים (דברים לא:ט--יא). גם כאן דעה רבנית השכילה להבין שפסוק זה מתייחס ל(חלקים של) ספר דברים.[[12]](#footnote-12)  **קללות לעידוד ציות לתורה** – כלולות ב*תורה* הכתובה הזו קללות הברית המופיעות בפרק כח (דברים כט:יט--כ) שהן עצמן מכוונות לעידוד ציות ל"כל דברי *התורה* הזאת הכתובים בספר הזה" (דברים כח:נח).[[13]](#footnote-13) אם כן, דברים הוא החלק היחיד בחמשת חומשי תורה הקורא או מתאר שוב ושוב את מחויבותו לכתיבתו כיחידה בפני עצמה (ראו גם דברים ו:ט; יא:כ).[[14]](#footnote-14) |
| References to the (Deuteronomic) *Torah* in Joshua and Kings  According to the commonly accepted scholarly position, the editing of the Former Prophets in general and the books of Joshua and Kings in particular, was undertaken by circles who were heavily influenced by Deuteronomy, its style, and its outlook; that is why scholars call the books Deuteronomy-Kings the Deuteronomistic History. This is based on similarities of style and ideology in these books. Furthermore, the few references in Joshua and Kings to the *torah* of Moses appear in contexts that either echo the terminology of Deuteronomy or correspond with prescriptions that are unique to Deuteronomy. In other words, in Joshua and Kings the word *torah* refers to Deuteronomy, and not to the entire Torah.  The first such instance is at the beginning of the Book of Joshua, where a few aspects of God’s initial charge to Joshua following Moses’s death closely parallel texts in Deuteronomy.  **Deuteronomistic** **Borders –**God’s declaration to Joshua that the Israelites will conquer the maximal borders of the promised land (Josh 1:3–5) closely echoes Deut 11:24–25.  **Be Strong and Courageous –** God’s call to Joshua to be strong and courageous (חזק ואמץ; Josh 1:6) follows the diction of Deut 31:7.  **“Do not Stray from it Right or Left” –**As part of this exhortation, God tells Joshua to faithfully observe “all the *torah* that Moses my servant commanded you.” This is augmented by the command “do not stray from it right or left” and the beneficial result “so that you will succeed wherever you go” (Josh 1:7).[15] The latter two phrases are taken straight out of Deuteronomy (17:11 and 28:14 for לא תסור ימין ושמאל and 29:8 for למען תשכיל). This suggests that the *torah* of Moses mentioned in this context also refers to Deuteronomy.  **Observe Torah and Be Successful –**The same can be said regarding David’s deathbed charge to Solomon. David encourages his successor to follow in God’s ways and to observe all the commandments “as written in the *torah* of Moses so that you will succeed in all that you do” (1 Kings 2:3).[16] The parallel with Deut 29:8 is very precise. | התייחסויות ל*תורה* (של דברים) ביהושע ומלכים  לפי עמדת החוקרים המקובלת, עריכת ספרי נביאים ראשונים בכלל וספרי יהושע ומלכים בפרט נעשתה בידי חוגים שהושפעו מאוד מדברים, סגנונו והשקפתו; לכן מכנים חוקרים את ספרי דברים-מלכים ההיסטוריה של דברים ((the Deuteronomistic History. עמדה זו מבוססת על הימצאות קווים סגנוניים ואידיאולוגיים דומים בספרים אלה. זאת ועוד, ההתייחסויות המעטות ביהושע ומלכים ל*תורת* משה מופיעות בהקשרים אשר מהדהדים את הטרמינולוגיה של דברים או מתאימים להוראות שהן ייחודיות לדברים. במילים אחרות, ביהושע ובמלכים המילה *תורה* מתייחסת לדברים, לא לתורה כולה.  ההתייחסות הראשונה מופיעה בתחילת ספר יהושע, כאשר היבטים אחדים של הצו הראשון של אלוהים ליהושע לאחר מות משה מקבילים מאוד לטקסטים בדברים.  **גבולות על פי דברים** – הכרזתו של אלוהים ליהושע שבני ישראל יכבשו את הגבולות המרביים של הארץ המובטחת (יהושע א:ג--ה) מהדהדת בקירוב את דברים יא:כד--כה.  **חזק ואמץ** – קריאתו של אלוהים ליהושע להיות חזק ואמיץ (חזק ואמץ; יהושע א:ו) תואמת את הנאמר בדברים לא:ז.  **"אל תסור ממנו ימין ושמאל"** – כחלק מדברי שכנוע אלה, קורא אלוהים ליהושע לשמור בנאמנות "ככל ה*תורה* אשר צווך משה עבדי". לכך נוסף הציווי "אל תסור ממנו ימין ושמאל" והתוצאה המיטיבה "למען תשכיל בכל אשר תלך" (יהושע א:ז).[[15]](#footnote-15) שני הפסוקים האחרונים לקוחים ישירות מדברים (יז:יא ו-כח:יד עבור *לא תסור ימין ושמאל* ו-כט:ח עבור *למען תשכיל*). מכאן עולה האפשרות ש*תורת* משה המוזכרת בהקשר זה מתייחסת גם לדברים.  **שמור את התורה והיה מצליח בדרכך** – את הנאמר לעיל אפשר לחזור ולומר לגבי הוראתו של דוד בשכבו על ערש דווי לשלמה בנו. דוד מעודד את יורשו ללכת בדרכי אלוהים ולשמור את כל המצוות "ככתוב ב*תורת* משה למען תשכיל את כל אשר תעשה" (מלכים א, ב:ג).[[16]](#footnote-16) ההקבלה לדברים כט:ח מדויקת מאוד. |
| Citing Moses’ Torah in Joshua and Kings  Other texts in Joshua and Kings specifically cite passages from Deuteronomy when emphasizing that something was done in accordance with that which is written in the book of Moses’s *torah* (ככתוב בספר תורת משה – Josh 8:31 and 2 Kings 14:6). Again, it is significant that only Deuteronomy, and not texts that now form the first four books of the Torah, is cited in these cases.  Joshua Makes an Altar as per Deuteronomy’s Specifications, Inscribes and Reads Moses’ Torah, and Performs the Blessings and Curses Ceremony  Joshua 8:30–35 narrates how Joshua erected an altar on Mt. Ebal that was made of “unhewn stone upon which no iron had been wielded” and offered on it whole and well-being sacrifices – a clear citation of Deut 27:5–6.  Furthermore, Joshua inscribes a copy of Moses’s *torah* (משנה תורת משה) on stones and oversees the blessing and curse ceremony, as envisioned by Deut 27:2–3, 11–13. Again, as stated above, this is difficult to picture if referring to the Torah as a whole and not just Deuteronomy or the Deuteronomic Law Collection. Finally, Joshua reads all the words of the *torah*, the blessings along with the curses, as they are written in the *torah* book – an evident reference to some form of Deut 27:15–26 and Deut 28.[17]  Amaziah’s Adherence to a law in Deuteronomy  According to Kings, in the monarchic period, King Amaziah of Judah eliminated the assassins of his father Jehoash, but refrained from killing their children. The Deuteronomistic historian describes Amaziah’s policy as being in accordance with what is written in the book of Moses’s *torah* (2 Kings 14:6 citing Deut 24:16).  מלכים ב יד:ווְאֶת בְּנֵ֥י הַמַּכִּ֖ים לֹ֣א הֵמִ֑ית כַּכָּת֣וּב בְּסֵ֣פֶר תּֽוֹרַת־מֹ֠שֶׁה אֲשֶׁר צִוָּ֨ה יְ-הֹוָ֜ה לֵאמֹ֗ר לֹא יוּמְת֨וּ אָב֤וֹת עַל בָּנִים֙ וּבָנִים֙ לֹא יוּמְת֣וּ עַל אָב֔וֹת כִּ֛י אִם אִ֥ישׁ בְּחֶטְא֖וֹ ימות יוּמָֽת:    But he did not put to death the children of the assassins, in accordance with what is written in the Book of the Teaching of Moses, where Yhwh commanded, “Parents shall not be put to death for children, nor children be put to death for parents; a person shall be put to death only for his own crime.” (2 Kings 14:6)    דברים כד:טזלֹֽא יוּמְת֤וּ אָבוֹת֙ עַל בָּנִ֔ים וּבָנִ֖ים לֹא יוּמְת֣וּ עַל אָב֑וֹת אִ֥ישׁ בְּחֶטְא֖וֹ יוּמָֽתוּ:    Parents shall not be put to death for children, nor children be put to death for parents: a person shall be put to death only for his own crime. (Deut 24:16) | ציטוט *תורת* משה ביהושע ומלכים  טקסטים נוספים ביהושע ומלכים מצטטים במפורש פסוקים מדברים כאשר יש רצון להדגיש שדבר מסוים נעשה על פי ספרו של משה (*ככתוב בספר תורת משה* -- הושע ח:לא וגם מלכים ב, יד:ו). שוב, ראוי לציין שמצטטים במקרים אלה טקסטים מדברים בלבד, ולא מטקסטים שמרכיבים היום את ארבעת החומשים הראשונים של התורה.  יהושע בונה מזבח על פי הוראות הכתובות בדברים, כותב ומקריא את תורת משה ועורך את טקס הברכות והקללות  ביהושע ח:ל--לה מתואר כיצד הציב יהושע מזבח על הר עיבל שנבנה מ"אבנים שלמות אשר לא הניף עליהן ברזל" והקריב עליו קורבנות עולה ושלמים – ציטוט ברור של דברים כז:ה--ו.  יתר על כן, יהושע כותב עותק של תורת משה (משנה תורת משה) על אבנים ועורךאת טקס הברכות והקללות, כפי שתואר בדברים כז:ב--ג, יא--יג. שוב, כפי המוזכר לעיל, קשה לתאר תמונה זו אם הכוונה לתורה כולה ולא רק דברים או אוסף חוקי דברים. לקראת סיום, מקריא יהושע את כל מילות ה*תורה*, הברכות לצד הקללות, כפי שהן כתובות בספר ה*תורה* – התייחסות ברורה לצורה כלשהידבקותו של אמציה בחוק מספר דברים  על פי הנאמר במלכים, בתקופת המלכים, חיסל אמציה מלך יהודה את רוצחי אביו יהואש, אך נמנע מלהרוג את ילדיהם. ההיסטוריון של דברים מתאר את מדיניותו של אמציה כתואמת את הנאמר ב*תורת* משה (מלכים ב, יד:ו המצטט את דברים כד:טז).  "ואת בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת משה אשר ציווה י-הוה לאמר לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות כי אם איש בחטאו יומת" (מלכים ב, יד:ו).  "לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו" (דברים כד:טז).  של דברים כז:טו--כו וכן דברים כח.[[17]](#footnote-17) |
| Josiah Finds the Torah (Deuteronomy?)  Most famously, King Josiah is greatly distressed upon hearing the words of the long-lost “book of the *torah*” (2 Kings 22:11),[18] and following a consultation with the prophetess Huldah, calls a national assembly at which he and the people commit themselves to fulfilling all the terms of the covenant written in that book (2 Kings 23:3). Inasmuch as some of the most salient features of Josiah’s subsequent cultic reform relate to precepts that are unique to Deuteronomy,[19] it is no wonder that commentators and scholars from medieval times to the present have identified the *torah* scroll referred to in the Josiah story with Deuteronomy, or at least some early form of it.[20] | יאשיהו מוצא את התורה (דברים?)  סוגיה ידועה מאוד עוסקת בצערו הרב של יאשיהו לשמע מילות הספר האובד "דברי ספר *התורה*" (מלכים ב, כב:יא),[[18]](#footnote-18) ולאחר התייעצות עם הנביאה חולדה, הוא מכנס עצרת עם שבה הוא מכריז שהוא ובני עמו מחויבים למלא אחר כל תנאי הברית הכתובה באותו ספר (מלכים ב, כג:ג). מאחר שכמה מן ההיבטים הבולטים ביותר של רפורמת הכתות של יאשיהו מתייחסים לתפיסות הייחודיות לדברים, [[19]](#footnote-19) אין פלא שפרשנים וחוקרים מימי הביניים ועד ימינו זיהו את מגילת *התורה* המוזכרת בסיפור יאשיהו עם דברים, או לכל הפחות צורה קדומה שלו.[[20]](#footnote-20) |
| Conclusion: The *Torah* in Deuteronomy is Deuteronomy  We have thus seen that Deuteronomy and the literature most influenced by it understood “the *torah* of Moses” to refer to none other than Deuteronomy itself.[21] This is not to say that other parts of what eventually came to be the complete Pentateuch did not exist prior to or alongside Deuteronomy—but these were not known to, or at least not seen as authoritative by, the authors of Joshua and Kings. Evidence of quotation and citation in the Deuteronomistic History suggests that they certainly were not combined together into a five-part Torah when the Deuteronomistic History was written—otherwise, how can we explain why only Deuteronomy is referred to?[22]  To the extent that Deuteronomy exhibits a certain overlap with other Pentateuchal passages, Deuteronomy should not be seen as mere repetition of the first four books of the Bible, or even as an attempt by Deuteronomy to clarify these books. Rather, Deuteronomy’s purpose when referencing other Pentateuchal legal and narrative passages should be understood as an attempt to modify, or even radically (if subtly) transform, its earlier or contemporary sources.[23] It does so in a self-contained *torah*: (an early form of) the book of Deuteronomy. | מסקנה: *התורה* בדברים היא דברים  ראינו, אם כן, שספר דברים והספרות המושפעת ביותר ממנו הבינו את "*תורת* משה" כמתייחסת ללא אחר מאשר דברים עצמו.[[21]](#footnote-21) אין הכוונה שחלקים אחרים של מה שבסופו של דבר כונס לחמשת חומשי תורה לא היו קיימים לפני או לצד דברים--אך אלה לא היו ידועים למחברי יהושע ומלכים, או לפחות לא נחשבו כמהימנים באותה מידה בעיניהם. מתוך ראיות של ציטוט וציון בהיסטוריה של דברים עולה שהם בהחלט לא כונסו יחד לחמישה חומשי תורה כאשר נכתבה ההיסטוריה של דברים--אחרת, כיצד נוכל להסביר מדוע ההתייחסות היא רק לדברים?[[22]](#footnote-22)  במידה ויש בדברים חפיפה מסוימת עם פסוקי חומש אחרים, אין לראות בדברים חזרה בלבד על ארבעת החומשים הראשונים או אפילו ניסיון של דברים להבהיר ספרים אלה. אלא יש להבין את מטרת דברים, כאשר היא מתייחסת לפסוקים משפטיים או תיאוריים אחרים משאר חומשי התורה, כניסיון למתן, או אף להמיר באופן רדיקלי (אם כי מעודן), את מקורותיו המוקדמים או המאוחרים יותר.[[23]](#footnote-23) הוא עושה זאת בתורה העומדת כיחידה בפני עצמה: (צורה מוקדמת של) ספר דברים. |
| An Afterthought  Ironically, Deuteronomy, which makes so many changes to other Pentateuchal material, is itself greatly concerned about not being changed or altered in any way:  דברים ד:בלֹ֣א תֹסִ֗פוּ עַל הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֤ר אָנֹכִי֙ מְצַוֶּ֣ה אֶתְכֶ֔ם וְלֹ֥א תִגְרְע֖וּ מִמֶּ֑נּוּ לִשְׁמֹ֗ר אֶת מִצְוֹת֙ יְ-הֹוָ֣ה אֱ-לֹֽהֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶֽם:    Deut 4:2You shall not add anything to what I command you or take anything away from it, but keep the commandments of Yhwh your God that I enjoin upon you.    דברים יג:אאֵ֣ת כָּל הַדָּבָ֗ר אֲשֶׁ֤ר אָנֹכִי֙ מְצַוֶּ֣ה אֶתְכֶ֔ם אֹת֥וֹ תִשְׁמְר֖וּ לַעֲשׂ֑וֹת לֹא תֹסֵ֣ף עָלָ֔יו וְלֹ֥א תִגְרַ֖ע מִמֶּֽנּוּ:    Deut 13:1 Be careful to observe only that which I enjoin upon you: neither add to it nor take away from it. | מחשבה נוספת  באופן אירוני, לדברים, אשר עורך שינויים כה רבים בחומר אחר של חמשת חומשי תורה, חשוב מאוד שלא ייערכו בו כלל כל שינויים או תיקונים:  (דברים ד:ב) "לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את מצות י-הוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם".  (דברים יג:א) "את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו". |
| [View Footnotes](https://www.thetorah.com/article/deuteronomy-the-first-torah)  This is also what Maimonides had in mind when naming his great halachic compendium *Mishneh Torah*.   1. The term באר also appears later in Deuteronomy (27:8) with a similar meaning, in the context of inscribing words in a clear and distinct fashion (cf. also Hab 2:2). 2. See further in Marc Z. Brettler, “Torah,” *The Jewish Study Bible* (2nd ed.; New York: Oxford U. Press, 2014), pp. 1–2. 3. In one instance, however, Deuteronomy uses the term *torah* to refer to a judicial ruling (17:11). 4. See his commentary *ad loc.* 5. This is particularly so in view of the fact that the full phrase *sefer hatorah* occurs nowhere else in the Pentateuch except for Deuteronomy. See M. Weinfeld, *Deuteronomy 1–11* (Anchor Bible, vol. 5; New York: Doubleday, 1991), p. 81. 6. וְזֹ֖את הַתּוֹרָ֑ה אֲשֶׁר־שָׂ֣ם מֹשֶׁ֔ה לִפְנֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל: 7. Accordingly, the way this verse is recited in synagogue to refer to the complete Torah scroll being raised does not reflect the verse’s original, contextual meaning. 8. This verse is the textual source for the phrase *mishneh torah* referred to above. The more accurate rendering is “a copy of this torah,” as reflected in Targum Onkelos’s translation פתשגן אורייתא הדא (as opposed to a recapitulation of the Torah). This meaning can be derived from the use of the term *mishneh kesef* in Gen 43:12, referring to the double amount of money with which Joseph’s brothers returned to Egypt, and the term *lechem mishneh* in Exod 16:22, referring to the double amount of *manna* that was collected on Fridays. Thus, *mishneh torah*is to be explained as an additional copy of the *torah* scroll, a doubling, as it were, of the original copy. 9. וְכָתַבְתָּ֣ עֲלֵיהֶ֗ן אֶֽת־כָּל־דִּבְרֵ֛י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֖את בְּעָבְרֶ֑ךָ 10. See the rabbinic source known only from the Cairo Genizah (Mekhilta to Deuteronomy), which records R. Simeon bar Yohai’s opinion that only the book of Deuteronomy was inscribed on the monumental stones. See S. Lieberman, *Tosefta Ki-Fshuta*, vol. 8 (New York: JTS, 1973), p. 700, who is cited by J. H. Tigay, *The JPS Torah Commentary: Deuteronomy*(Philadelphia: JPS, 1996), p. 394, n. 11. 11. See Mishnah *Sotah* 7:4. 12. לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת הַכְּתוּבִים בַּסֵּפֶר הַזֶּה 13. For the centrality of writing in Deuteronomy, see J-P. Sonnet, *The Book within the Book: Writing in Deuteronomy* (Leiden: Brill, 1997). For other isolated examples of writing in the Pentateuch, see Exod 17:14; 24:4; Num 5:23. 14. :רַק֩ חֲזַ֨ק וֶֽאֱמַ֜ץ מְאֹ֗ד לִשְׁמֹ֤ר לַעֲשׂוֹת֙ כְּכָל־הַתּוֹרָ֗ה אֲשֶׁ֤ר צִוְּךָ֙ מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֔י אַל־תָּס֥וּר מִמֶּ֖נּוּ יָמִ֣ין וּשְׂמֹ֑אול לְמַ֣עַן תַּשְׂכִּ֔יל בְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר תֵּלֵֽךְ 15. כַּכָּת֖וּב בְּתוֹרַ֣ת מֹשֶׁ֑ה לְמַ֣עַן תַּשְׂכִּ֗יל אֵ֚ת כָּל־אֲשֶׁ֣ר תַּֽעֲשֶׂ֔ה 16. Despite the many overlaps, there are still some slight variations between the description of Josh 8:30–35 and the prescriptions of Deut 27, for which see R. D. Nelson, *Joshua: A Commentary* (Old Testament Library; Louisville: Westminster John Knox, 1997), pp. 118–119. 17. According to one rabbinic tradition (see Radak ad. loc.), the *torah* scroll that was brought to Josiah was set precisely at the column containing Deut 28:36, which predicts exile for the people and its king. 18. The unique Deuteronomic precepts that are undertaken by Josiah in the description of his cultic reform are: a) destroying the cult of “the host of heaven” (2 Kings 23:4–5, 11, with reference to Deut 4:19; 17:2–3); b) removal of the cultic personnel known as “*kedeshim*” (2 Kings 23:7, with reference to Deut 23:18); c) destruction of the cultic “high places” located outside of God’s chosen place, i.e. Jerusalem (2 Kings 23:8, 15, with reference to Deut 12:2, 4–5); d) celebration of a national Passover specifically in Jerusalem (2 Kings 23:21–23, with reference to Deut 16:5–6). 19. L. Ginzberg, in his *The Legends of the Jews* (Philadelphia: JPS, 1946), vol. 6, n. 116, notes that many medieval authors seem to have had a version of the Jerusalem Talmud, Shekalim 6, 59c, in which Josiah’s scroll is identified with Deuteronomy. In any case, this identification is made explicitly by the church father Jerome in his comments to Ezek 1:1, and by Pseudo-Rashi to 2 Chr 34:14. In modern scholarship, the identification of Josiah’s *torah*scroll with Deuteronomy goes back to the work of W. M. L. de Wette (1780–1849). 20. This conception changes in literature of the post-exilic period, such as the books of Ezra-Ne2hemiah and Chronicles, in which the “*torah* of Moses” refers to something akin to the complete Pentateuch. However, that is a subject for a separate essay. The main contention of this essay is challenged by David Zvi Hoffmann in his Deuteronomy commentary, *Sefer Devarim* (Hebrew translation from the German; Tel-Aviv: Nezach, 1961), vol. 2, pp. 337–341. The reader is invited to refer to Hoffmann and decide which approach is most convincing. 21. The dating and stages in which the Deuteronomistic History was written is debated in biblical scholarship, but a core version was written or edited in the Babylonian exile, as suggested by the last recorded event at the end of 2 Kings. 22. For a demonstration of how radical legal transformations can be accomplished through textual subtleties, see B. M. Levinson, *Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation* (New York: Oxford U. Press, 1997). | רשימת מקורות  אף הרמב"ם כיוון לכך כאשר כינה את חיבורו העצום *משנה תורה*.   1. המונח *באר* מופיע גם בהמשך דברים (כז:ח) במובן דומה, בהקשר של כתיבת מילים באופן ברור ומובחן (ראו גם חבקוק ב:ב). 2. ראו עוד ב-Marc Z. Brettler, “Torah”, The Jewish Study Bible (2nd ed.; New York: Oxford U. Press, 2014), pp. 1--2. 3. אולם במקרה אחד, משתמש דברים במונח *תורה* בהתייחס להכרעה משפטית (יז:יא). 4. ראו דברי פרשנות שלו באותו מקום. 5. כך הדבר בפרט לאור העובדה שהצירוף המלא *ספר תורה* מופיע אך ורק בספר דברים. ראו M. Weinfeld, *Deuteronomy 1–11* (Anchor Bible, vol. 5; New York: Doubleday, 1991), p. 81 6. וְזֹ֖את הַתּוֹרָ֑ה אֲשֶׁר־שָׂ֣ם מֹשֶׁ֔ה לִפְנֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל 7. בהתאם לכך, האופן שבו נאמר פסוק זה בבית הכנסת כמתייחס לתורה השלמה בעת הגבהתה אינו משקף את משמעותו המקורית וההקשרית. 8. פסוק זה הוא המקור הטקסטואלי לצירוף *משנה תורה* המוזכר לעיל. התרגום המדויק יותר הוא "עותק של תורה זו" כמשתקף בתרגום אונקלוס *פתשגן אורייתא הדא* (בניגוד לסיכום של התורה). משמעות זו יכולה לנבוע מן השימוש במונח *משנה כסף* בבראשית מד:יב, המתייחס לסכום הכסף הכפול שאיתו חזרו אחי יוסף למצרים, והמונח *לחם משנה* בשמות טז:כב, המתייחס לכמות המן הכפולה שנאספה בימי שישי. כך יש להבין את *משנה תורה* כעותק נוסף של ספר התורה; כפל,כביכול, של העותק המקורי. 9. וְכָתַבְתָּ֣ עֲלֵיהֶ֗ן אֶֽת־כָּל־דִּבְרֵ֛י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֖את בְּעָבְרֶ֑ךָ 10. ראו המקור הרבני הידוע רק מגניזת קהיר (מכילתא לדברים), אשר מביא את דעתו של רבי שמעון בר יוחאי שרק תוכנו של ספר דברים נחרט על אבני העדות. ראו S. Lieberman, *Tosefta Ki-Fshuta*, vol. 8 (New York: JTS, 1973), p. 700, who is cited by J. H. Tigay, *The JPS Torah Commentary: Deuteronomy*(Philadelphia: JPS, 1996), p. 394, n. 11. 11. ראו משנה סוטה ז:ד. 12. לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת הַכְּתוּבִים בַּסֵּפֶר הַזֶּה 13. באשר למרכזיות הכתיבה בדברים, ראו J-P. Sonnet, *The Book within the Book: Writing in Deuteronomy* (Leiden: Brill, 1997). לעוד מקרים בודדים של כתיבה בחמשת חומשי תורה, ראו שמות יז:יד; כד:ד; במדבר ה:כג. 14. :רַק֩ חֲזַ֨ק וֶֽאֱמַ֜ץ מְאֹ֗ד לִשְׁמֹ֤ר לַעֲשׂוֹת֙ כְּכָל־הַתּוֹרָ֗ה אֲשֶׁ֤ר צִוְּךָ֙ מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֔י אַל־תָּס֥וּר מִמֶּ֖נּוּ יָמִ֣ין וּשְׂמֹ֑אול לְמַ֣עַן תַּשְׂכִּ֔יל בְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר תֵּלֵֽךְ 15. ככָּת֖וּב בְּתוֹרַ֣ת מֹשֶׁ֑ה לְמַ֣עַן תַּשְׂכִּ֗יל אֵ֚ת כָּל־אֲשֶׁ֣ר תַּֽעֲשֶׂ֔ה 16. על אף החפיפות הרבות, עדיין יש כמה שינויים בין התיאור של יהושע ח:ל--לה והציוויים של דברים כז, ובעניין זה ראו R.D. Nelson, Joshua: A Commentary (Old Testament Library; Louisville: Westminster John Knox, 1997), pp. 118--119. 17. על פי אחת המסורות הרבניות (ראו רד"ק באותו מקום) , ספר ה*תורה* שהובא בפני יאשיהו היה פתוח בדיוק בטור שהכיל את דברים כח:לג המנבא גלות לעם ולמלכו. 18. הציוויים הייחודיים של דברים שיאשיהו מקבל על עצמו בתיאור רפורמת הכתות שלו הם: א) סילוק הכת של "צבא השמיים" (מלכים ב, כג:ד--ה, באזכור דברים ד:יט; יז:ב--ג); סילוק אנשי הכת הידועים כ"קדשים" (מלכים ב, כג:ז, באזכור דברים יב:ב, ד--ה); ג) השמדת "המקומות הגבוהים" של הכת הנמצאים מחוץ למקום הנבחר בידי אלוהים, כלומר ירושלים (מלכים ב, כג:ח, טו, באזכור דברים יב:ב, ד--ה); ד) חגיגת פסח במעמד העם כולו בירושלים דווקא (מלכים ב, כג:כא--כג, באזכור דברים טז:ה--ו). 19. L. Ginzberg, בספרו The Legends of the Jews (Philadelphia: JPS, 1946), vol. 6, n. 116, מציין שלמחברים רבים בתקופת ימי הביניים הייתה לכאורה גרסה של התלמוד הירושלמי, שקלים ו, נט,ג, שבה מזוהה ספרו של יאשיהו עם דברים, בכל מקרה, הזיהוי נקבע בוודאות בידי האב ג'רום בהערותיו ליחזקאל א:א, ובידי Pseudo-Rashi לדברי הימים ב, לד:יד. בחוגי חוקרים של ימינו, זיהוי ספרו של יאשיהו עם דברים מוזכר עוד מיצירתו שלW. M. L. de Wette (1780—1849). 20. תפיסה זו משתנה בספרות שלאחר הגלות כגון ספרי עזרא-נחמיה ודברי הימים, שבהם "*תורת* משה" מתייחסת למשהו הדומה לתורה השלמה. אולם זהו נושא למאמר נפרד. על הטיעון העיקרי של מאמר זה חולק דוד צבי הופמן בפרשנותו לספר דברים, *ספר דברים* (תרגום עברי מגרמנית; תל אביב: נצח, 1961), כרך 2, עמ' 337--341. הקוראים מוזמנים לעיין בהופמן ולקבוע איזו גישה משכנעת יותר. 21. התאריכים והשלבים שבהם נכתבה ההיסטוריה של דברים נתונים במחלוקת בין חוקרי מקרא, אך גרסת ליבה נכתבה או נערכה בתקופת גלות בבל, כפי שעולה לכאורה מן האירוע המתועד האחרון בסוף מלכים ב'. 22. להדגמה כיצד אפשר לחולל המרות משפטיות רדיקליות באמצעות עידונים טקסטואליים, ראו B. M. Levinson, Deuteronomy and the Hermeneutics of Legal Innovation (New York: Oxford U, Press, 1977). |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)
11. [↑](#footnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-12)
13. [↑](#footnote-ref-13)
14. [↑](#footnote-ref-14)
15. [↑](#footnote-ref-15)
16. [↑](#footnote-ref-16)
17. [↑](#footnote-ref-17)
18. [↑](#footnote-ref-18)
19. [↑](#footnote-ref-19)
20. [↑](#footnote-ref-20)
21. [↑](#footnote-ref-21)
22. [↑](#footnote-ref-22)
23. [↑](#footnote-ref-23)