**קודקס ששון – שאלות ותשובות נפוצות**

1. **מהו קודקס ששון?**

קודקס ששון מכיל את 24 ספרי התנ"ך, מועתקים על דפי קלף בידי סופר יחיד וכרוכים יחד כקודקס, כלומר, כספר מודרני (בעברית, מצחף). שלא כנהוג בספרי התורה המשמשים בבתי כנסת, בקודקס ששון מופיעים גם סימני ניקוד, פיסוק וטעמי הקריאה בתורה. נוסף עליהם, בשולי הדף ובין טורי הכתוב, מופיעות הערות על מסורת הכתיבה והקריאה בתורה, המכונות "**הערות מסורה**". קודקס ששון שימש לעיון ולדיוק בנוסח המקרא והמסורה, ולא לקריאה ריטואלית.

1. **מה כולל קודקס ששון?**

קודקס ששון מונה 792 עמודים. לאורך הדורות עבר כתב היד גלגולים שונים שנתנו בו את אותותיהם. כמה מדפיו אבדו, אחרים ניזוקו, והוא עבר תיקונים חוזרים ונשנים. כיום הקודקס מכיל 92% מהטקסט המקראי. הוא כרוך בכריכת עור מודרנית (משנת 1929) ומשקלו כ-12 קילוגרם. מספרי העמודים נוספו על הספר במאה ה20.

קודקס ששון נפתח בספר בראשית פרק יא ומסתיים בספרי עזרא ונחמיה, כיוון שסדר הספרים בחטיבת ה-"כתובים" שונה מהתנ"ך הנדפס. כתב היד חסר את עשרת העמודים הראשונים של הספר ובהם עשרת הפרקים הראשונים של ספר בראשית וכן פסוקים שהופיעו בשוליים החיצוניים של הדפים הראשונים והאחרונים של הספר שהתבלו עם השנים (למשל מספר בראשית, תהילים, משלי, מגילות, עזרא ונחמיה). שוליים אלו הושלמו במאה העשרים באמצעות נייר מודרני השונה במראה שלו מהקלף.

1. **מהו מפעל המסורה ומה הקשר שלו לקודקס ששון?**

החיבורים המקראיים בעת העתיקה נכתבו ללא סימנים המורים כיצד יש להגות כל מלה, היכן מסתיים כל פסוק ובאיזו מנגינה יש לקרוא אותו. כך נכתבים גם ספרי התורה המשמשים בבתי הכנסת עד ימינו. מסורת הקריאה בתורה הועברה בעל פה מדור לדור עד למאות השביעית-שמינית, אז החלו להעלות את מסורות ההגייה על הכתב באמצעות סימני ניקוד וטעמי המקרא, בבבל ובמקביל בטבריה. לצד זאת החלו לנסח הערות שמטרתן לשמר גם את **מסורות הכתיבה והקריאה** של המקרא, וכך לשמור על הנוסח הקבוע והמוסכם מפני טעויות בהעתקה. הערות אלו נקראות "הערות המסורה", ומי שעסקו בהן נקראו "בעלי מסורה" או "מסרנים".

הערות המסורה נחלקות ל"מסורה קטנה", שהן הערות קצרות ותמציתיות הנכתבות לצדי הטקסט המקראי, ו"מסורה גדולה", שהן הערות המרחיבות את דברי המסורה הקטנה ונכתבות בשוליים העליונים והתחתונים של הדף.

קודקס ששון הוא תוצר של אסכולת המסורה הטברנית (שפותחה בטבריה), לפיה הניקוד מופיע מתחת למילים והערות המסורה על הכתיב והקריאה בתורה מופיעות לצד הטקסט המקראי ולא בחיבורים נפרדים העוסקים במסורה, כמו שנהגו בבבל.

1. **מי כתב את הקודקס? (איפה, כמה אנשים, איך יודעים?)**

לא ידוע מיהם האנשים שיצרו את קודקס ששון כיוון שהם לא שרד מהם אף טקסט אישי בכתב היד. ידוע שהקודקס, כפי שהוא כיום, נוצר על ידי מספר אנשים: **סופר** שהעתיק את הטקסט המקראי של כל התנ"ך (הכתב הוא אחיד לכל אורך הספר), אדם ש**ניקד והטעים** את הטקסט המקראי (אולי הסופר, אולי בעל המסורה הראשון), **בעל מסורה אחד**, שכתב הערות מסורה בין טורי הטקסט המקראי ובתחתית העמודים (יתכן שהוא זה שגם ניקד) ו**בעל מסורה שני**, מאוחר יותר, שמחק בחלקים נרחבים של הספר את הערותיו של קודמו וכתב הערות אחרות במקומן, בין טורי הטקסט המקראי וכן בתחתית ובראשי העמודים. ידוע כי בעל מסורה זה ראה את כתר ארם צובא. ניתן להבדיל בין שני בעלי המסורה לפי צבע הדיו, צורת הכתב ואף לפי אופי ההערות.

1. **תיארוך הקודקס**

קודקס ששון תוארך **לראשית המאה העשירית לספירה** באמצעות בדיקות חומריות שנערכו לקלף (בדיקות פחמן 14) וניתוח של מאפייני הכתב (פליאוגרפיה). בחינה של הערות המסורה, של כתובות ההקדשה שנוספו על הספר ושל תיקונים שונים שבוצעו בקלף עד שלהי המאה ה-14 (לפי בדיקות פחמן 14 שנערכו להשלמות קלף בשולי הדפים) העלתה שהוא נוצר במרחב של ארץ-ישראל וסוריה, ושוכלל ונשמר במרחב זה במאות הראשונות לאחר יצירתו.

לאחר מכן נעלמו עקבותיו של קודקס ששון למשך מאות שנים. במאה השנים האחרונות הוא הוחזק בבעלות פרטית, ולכן היה ידוע בעיקר ליודעי דבר וחוקרי נוסח המקרא ומסורה. בשנת 2023 שב לארץ-ישראל והופקד בידי מוזיאון אנו למשמרת עבור הציבור.

1. **בעלות על הקודקס**

כשם שלא ידוע מיהם האנשים שיצרו את קודקס ששון לא ידוע גם מי יזם והזמין את כתיבתו. ידועים כתבי יד נוספים של המקרא (של התנ"ך כולו או חלקים ממנו) שהתקיימו במרחב של ארץ ישראל, מצרים וסוריה.

**עם זאת ידוע אודות בעלים שונים של כתב היד בתקופות שונות;  
בימי הביניים –** על גבי הספר נוספו כתובות הקדשה וכתובות בעלות שונות, המאפשרות לעקוב אחרי שני ענפי בעלות מרכזיים. כתובת אחת מתארת את רכישתו של הספר על ידי יצחק בן יחזקאל אלעטאר, שהוסיף כתובת אחרת בה העביר את האחריות על הספר לבניו, יחזקאל ומימון. הוא הכריז שהספר הוא "קודש לה'", כלומר, הקדש (רכוש שאינו פרטי), אוסר על מכירתו ומקלל את מי שיעז למוכרו או לגנבו.

כתובת אחרת שפוצלה בין שני דפים מציינת את הקדשתו של הספר לבית הכנסת במאכסין, המזוהה כיום עם מׇרְכַדׇה שבצפון-מזרח סוריה. היא אוסרת על מכירתו ומאיימת על העושה כן בקללה. בעמוד האחרון של הספר מופיעה עדות לגורלה הטרגי של הקהילה ולחורבן בית הכנסת שלה. הספר, כך נכתב, הופקד למשמרת בידיו של סלאמַה אׅבּן אבּי אלפַכַר, וזאת בתנאי שישיב אותו לבית הכנסת לכשייבנה מחדש. נראה כי כתובת זו התווספה לכתב היד בשלהי המאה ה-14 ואולי מאוחר יותר. לא ידוע היכן היה כתב היד ומי היו בעליו מאז ועד המאה העשרים.

**המאה העשרים** - בשנת 1929 קיבל דוד ששון הצעה לרכוש כתב יד של התנ"ך שנטען כי הוא אחד העתיקים ביותר שבנמצא. זהו כתב היד שלפנינו, שלימים נקרא על שמו. ששון, נצר למשפחת סוחרים ובנקאים חובקת עולם שמוצאה בבגדאד, היה אספן וחוקר כתבי יד עבריים שחי בלונדון. כתב היד נרכש תמורת 350 ליש"ט, נכרך מחדש וניתן לו המספר הקטלוגי 1053, הטבוע על שדרתו עד היום.

במהלך שנות השבעים מכרו צאצאיו של ששון חלקים מאוסף הספרים שלו. בשנת 1978 רכשה את קודקס ששון קרן הפנסיה של עובדי הרכבת הבריטית, כחלק ממדיניות ההשקעה שלה בנכסי אמנות ותרבות. הקודקס הופקד בספרייה הבריטית בלונדון, שם הוצג לציבור פעם אחת ויחידה בשלהי שנת 1982.

בשנת 2023 הועמד הספר פעם נוספת למכירה פומבית. קודקס ששון נשמר במאה השנים האחרונות בידיים פרטיות כתב היד והוצג לציבור פעם אחת בלבד לחודשים ספורים בשנת 1982. משום כך הוא לא היה מוכר לציבור הרחב. במרץ 2023 הוצג קודקס ששון באנו – מוזיאון העם היהודי כחלק ממסע יחסי הציבור של סותביס לקראת מכירתו במכירה פומבית. לאחר הצגתו במוזיאון נעשו מאמצים לשמור על הקודקס בארץ ולאפשר את חזרתו למוזיאון. לשמחתנו מאמצים אלו צלחו. הספר נרכש במכירה הפומבית תמורת 38.1 מיליון דולר, והיה לכתב היד היקר ביותר שנמכר מעולם. קודקס ששון נתרם לאוסף מוזיאון אנו, בזכות נדיבותו של אלפרד ה. מוזס, ידיד ותיק נאמן של המוזיאון, חבר בדירקטוריון ״אנו״ ויו"ר מועצת הכבוד הבינ״ל שלו.

בספטמבר 2023 שב קודקס ששון לארץ-ישראל והופקד בידי מוזיאון אנו למשמרת עבור העם היהודי כולו.

1. **מיהו התורם?**

אלפרד מוזס הוא ידיד ותיק נאמן של המוזיאון, הוא חבר בדירקטוריון ״אנו״ ומשמש כיו"ר מועצת הכבוד הבינ״ל שלו. מוזס הוא אף אחד התורמים המרכזיים ל״אנו״ - קומת היסודות וגלריית בתי הכנסת קרויות על שמו וע״ש משפחתו. ולאחרונה הוא רכש את קודקס ששון תמורת 38.1 מיליון דולר על מנת לתרום אותו לאוסף המוזיאון.

1. **למה קודקס ששון נתרם למוזיאון אנו?**

במשך למעלה מאלף שנים התגלגל קודקס ששון בין קהילות וארצות, וקורותיו נכרכו בקורותיהם של מי שיצרו אותו, עיצבו אותו והחזיקו בו. סיפורו הוא סיפור של העברת מסורת ויצירה, הגירה ועקירה, היעלמות וגילוי – כסיפורו של העם היהודי עצמו. מוזיאון אנו, המוזיאון היהודי הגדול והמקיף בעולם, מספר את סיפורו המלא של העם היהודי מאז היווצרו ועד ימינו ואין מתאים ממנו לשמירה על כתב יד ייחודי זה.

בהיבט הטכני - הקודקס הוצג במוזיאון אנו במרץ 2023 כחלק ממסע יחסי הציבור של סותביס לקראת מכירתו במכירה פומבית. קודקס ששון נשמר במאה השנים האחרונות בידיים פרטיות כתב היד והוצג לציבור פעם אחת בלבד לחודשים ספורים בשנת 1982. משום כך הוא לא היה מוכר לציבור הרחב. לאחר הצגתו במוזיאון אנו נעשו מאמצים לשמור על הקודקס בארץ ולאפשר את חזרתו למוזיאון. לשמחתנו מאמצים אלו צלחו והספר נרכש במכירה הפומבית ונתרם לאוסף המוזיאון.

1. **למה בחרנו לפתוח דווקא בדף הזה?**

על מנת לשמור על הקודקס לא ניתן להציג אותו פתוח באופן קבוע באותם הדפים. יש לדפדף בו בכל 3 חודשים, כך שבכל 3 חודשים תהיה כפולת עמודים אחרת גלויה לציבור. כפולות העמודים הראשונות שיוצגו למבקרים יכללו טקסטים מוכרים לקהל הרחב כמו עשרת הדיברות ו"שמע ישראל" או השירות שבתנ"ך (שירת הים, שירת דבורה). בהמשך יחשפו גם טקסטים נוספים מן התנ"ך.

1. **הכתובות על הספר מכריזות "לא ימכר" - מדוע הספר נמכר?**

הביטוי "לא ימכר" הוא חלק מכתובות ההקדשה המופיעות על הספר, והוא נלווה להכרזה על הספר כ-"קודש לה'", כלומר הקדש שאיננו רכוש פרטי. נוספה לכך אזהרה שאין למכור אותו, לגנוב אותו או לעשות ממנו רווח. שרשרת הבעלות על הקודקס במאות השנים האחרונות לא ידועה וככל הנראה הבעלים האחרונים שלו לא ראו באזהרה זו משהו מחייב. כעת שקודקס ששון נתרם למוזיאון הוא נחשב שוב כרכוש הציבור ועל פי חוק אסור למכור אותו.

לפניות מיוחדות, האוצרת אירית שפירא-מאיר - irit@anumuseum.org.il