פעילות כוח הרצון, כפי שפורסמה ב"הד בתיה"

(כרכים ראשונים כמדומני...) תחרותית עם מסר עמוק

ה"חומרים": דף חידה, קוביה שטוחה (מצ"ב), שני דפים עם מספרים 1-500, רשימת שאלות...

מי שמסתבכת עם הגדלת הקוביה, שתשלח לי מייל (ותעדכן אותי בנייד, אני לא זמינה במייל...) אשלח לה אותה בקובץ PDF...

את הפעילות מלווה קוביה שטוחה כאשר זה הסדר שאנו פותחים: "זה קשה, זה מייאש, זה מבלבל, למרות הכל, אתה יכול(אותו מדביקים באמצע אך בצד האחורי...). וכשאנו מקפלות אז נקפל קודם את "למרות הכל" אח"כ "זה מבלבל" אח"כ "זה מייאש" אח"כ "זה קשה"...

כל צד מפעיל אותנו בצורה שונה, כשזה קבוצתי מעבר לכיתה או כשזה משהו עוצמתי תשדרגי את האתגר... נתון לשיקולך. אם את צריכה עזרה בהברה, רעיונות נוספים לשדרוג ולעוד, תוכלי ליצור עימי קשר :054-8495585. תמר חדד.

**זה קשה-** כתב חידה. אני עשיתי כמעט בכל הפעמים שהפעלתי את זה (כ-6 פעמים לפחות!):

בגללו, היה ראש ממשלה. כשהתשובה היא בגין (בגלל) שהוא מנחם בגין-שהיה ראש ממשלה.

**זה מייאש-** מבקשים משתי מתוקות מהקבוצה או לא קודם הפעילות לקחת דף A3 או A4 ולכתוב עליו מספרים מ1-500!!! אפילו כמה בנות, על שני דפים שונים. כשהן אמורות למצוא את המספר המתבקש... (ממך). כשאני חושבת על קבוצה גדולה, הייתי נותנת לשתי בנות בודדות למצוא... זה מאוד ייאש אותן ואז חצי קבוצה נגד חצי קבוצה, השיתוף פעולה הזה מאוד יוכיח את עצמו.

**זה מבלבל-** שני משחקים מהממים!:

1. את שואלת שאלות של "כן" ו"לא", כאשר כשהתשובה היא "כן" הן מנידות את ראשן לשלילה... וכאשר התשובה היא "לא" הן מהנהנות לחיוב. תנסי בעצמך, מבלבל מאוד!!!
2. משחק שני, שונה: את שואלת שאלה כשהתשובה עליה זה מספר. וכל אחת צריכה לענות על השאלה הקודמת של חברתה, כשאת מתחילה עם שאלה באוויר: בת כמה את? ואף אחת לא עונה ואז את פונה לבת הראשונה ושואלת אותה: מה המידה שלך בנעליים? היא אמורה לענות על הגיל שלה, הבת הבאה ישאלו אותה בת כמה אמא שלך? היא אמורה לענות על המידה בנעליים... לפעמים זה מצחיק ולפעמים זה אפילו יכול להיות הגיוני (מידה בנעליים וגיל של אמא... 37-40...)

**למרות הכל-** המקורי זה סיפור מנופח... לא זוכרת על מי ומה ומתי... אפשר לספר על תלמיד חכם, שוב, תעבי אותו. אין לי כ"כ זמן...

תלמיד חכם אחד ישיש שהיה שקוע מאוד בלימודו, והיה צריך איזשהו ספר שזכר שנמצא בארון נמוך שמכסה אותו שולחן וארגז נורא כבדים... אך לא נחה דעתו מרצונו זה... עד אשר הוא קם והזיז את הארגז והארון הוציא את הספר והתיישב... הגיעו הגבאים ושאלו את הרב "מי היה כאן שהזיז ת הארון?" כי הבינו שוודאי זה לא הוא... הוא ענה להם שזה הוא "היאך , רבי? הרי כמה אנשים צריכים לסוחבו, וגילך לא צעיר בשביל זה, זה מסוכן גם...?" ענה להם "רציתי. פשוט רציתי להביא ספר משם... אמרתי עצמי וודאי זה כבד אך 'למרות הכל

**אתה יכול** אתה יכול להגיע ולהוציא את הספר, אני חייב אותו לעצמי...

**שימו לב ל"מקום זה יכול להיות שלך"**

האומר, אם רק תרצי...

מקום זה יכול להיות שלך!

**זה**

**מבלבל**

**זה**

**קשה**

**זה**

**מייאש**

**למרות הכל**

**אתה יכול**