**The GRA on (Israel, Science) and Dispute with Chasidim**

**Rabbi Ezra Schwartz – MSJC**

**ספר עליות אליהו אות פ"ז**

והנה אוהב מצוות כמוהו לא ישבע מצוות עלה לרצון לפניו לנסוע לארת הקדושה ושם פעמיו דרך פרייסן ואונגרין ובבאו לק"ב שלח מכתב לביתו עלים לתרופה מלא מוסר מוסר ויראה והנהגה ישרה וכו' שתים זו שמעו מפיו הקדוש והטהור שלא הסכימה עמו דעת קונו ולא עשה. לעת זקנותו שאלו פעמים רבות מדוע לא נסע לאה"ק ולא ענה פ"א אחר רוב הפצרת דברים השיב אין לי רשות מן השמים

***Kol HaTor* attributed to R Hillel of Shklov page 123.**

**תשובות והנהגות כרך ד סימן שכח**

בדעת הגר"א אם אנו היום באתחלתא דגאולה

 [פורסם בשנת תשכ"ט]

 הופיע בארץ ספר חדש בשם "קול התור" המיוחס לר' הלל שקלובר זצ"ל תלמיד רבינו הגר"א זצ"ל, ויסודו לבאר את סדר הגאולה, קיבוץ גלויות, ובנין ירושלים לפי שיטת הגר"א, ואם כי יש לפקפק בהרבה דברים המובאים שמה, מ"מ נראים הדברים שיש שם גם כמה דברים שאכן יצאו מפי רבינו הגר"א זצ"ל.

 והנה יסוד שיטתו המתבארת שם באריכות היא, דלגאולה העתידה צריך מקודם אתערותא דלתתא, דהיינו לבוא לארצינו הקדושה ולעסוק שם בתורה ותפילה ובעבודת הבורא ית"ש בכוונות מיוחדות שמסר רבינו הגר"א זצ"ל לתלמידיו, ומפרש שבכל בית ובית ממש שבונין בא"י באופן זה מקרבין בכך את הגאולה, והעיקר הוא לגור בירושלים עיה"ק דוקא וללחום שם נגד הס"מ, שפרש כנפיו ר"ל בעיר הקודש, ואין רצונו של הס"מ בשום קדושה שם וגורם עיכובים להמבקש לעלות לירושלים ולא"י, אבל יש להתגבר על כל המכשולים ולעלות שמה, ולדעתו בגאולה כזו באופן טבעי דהיינו להתיישב בארץ ברשות העכו"ם ששולטים כבימי כורש, כובשים בית אחר בית מהס"מ לכח קדושה, ובזה מתגלה לן בחינת משיח בן יוסף, וניצלין בזה מגוג ומגוג ונגיע בזה לנסים גלויים ולתקופת משיח בן דוד.

 ורב אחד שהדפיס את הספר הנ"ל עם הגהות וספר משלו, מטשטש ומערבב את הדברים עד שלדעתו רבינו אור העולם הגר"א זצ"ל היה "לאומי" שדרש לעמול ולפעול למען מדינה עצמאית, והענין החל בכיבוש ירושלים ובמלחמת ששת הימים ואסור לסגת מהגבולות וכו', וכביכול את הכל מוצא בתוך ספר הזה, ולדעתו מעכשיו מי יבוא אחרי רבינו הגר"א זצ"ל לחלוק ח"ו על דברי קדשו.

 והנה העלים עין שבספר "קול התור" גופא מפורש שלא כדבריו ואעתיק כאן כמה דוגמאות:

**ביאור הגר"א יורה דעה סימן רא**

 [ו] שיש כו'. הנה בת"כ שם אמר דמעיין מטהר בכ"ש ומקוה במ' סאה והביאו רש"י ותוס' בפ"ו דשבת (ס"ה ב') ובבכורות וש"מ ובמתני' פ"א דמקואות שוה למעיין לטהר בכ"ש וכן ברפ"ה שהמעיין מטהר בכ"ש וכ"פ הראב"ד ועתוס' דפסחים י"ז ב' ד"ה אלא. ואור"י כו'. אבל הרא"ש בשם ר"י כתב דוקא לכלים בכ"ש אבל לאדם במ' סאה מקושית תוס' דפסחים הנ"ל וכ"כ הר"ש בפ"ה מתני' ב' ואי הוה אמרינן כו' אבל כתב ומיהו דבר תימא כו'. ולי אין ראייתו של ר"י מובנת כלל דאטו שאובים לא יוכלו לילך בגידי הקרקע והרבה סילונות של מים שהולך בתוך הבור והבור לא נתמלא והמים הלכו בגידי הקרקע וכתבו בספרי הטבע שכמה פעמים מצאו דגים בתוך בורות מים מכונסים ועוד כתבו שהניחו בתוכן דגים ועשו בהם סימנים בטבעות כסף ומצאום בנהרות וכמה מעשים כזה ורשב"א בריש שער ז' הביא ראיות אחרות בשם ר"ת וגם המה אינן מוכרחין וכתב שם שהראב"ד ורמב"ם חולקים ומ"מ כתב שיש להחמיר בשל תורה:

**From Wikipedia**

When [Hasidic Judaism](http://en.wikipedia.org/wiki/Hasidic_Judaism) became influential in [Vilna](http://en.wikipedia.org/wiki/Vilna), the Vilna Gaon, joining the rabbis and heads of the Polish communities, took steps to check the Hasidic influence. In 1777 one of the first excommunications by the *[Mitnagdim](http://en.wikipedia.org/wiki/Mitnagdim%22%20%5Co%20%22Mitnagdim)* was launched in Vilna against the Hasidim, while a letter was also addressed to all of the large communities, exhorting them to deal with the Hasidim following the example of Vilna, and to watch them until they had recanted. The letter was acted upon by several communities; and in [Brody](http://en.wikipedia.org/wiki/Brody), during the trade fair, the[*cherem*](http://en.wikipedia.org/wiki/Herem_%28censure%29) (ban of excommunication) was pronounced against the Hasidim.

In 1781, when the Hasidim renewed their proselytizing work under the leadership of their Rabbi [Shneur Zalman of Liadi](http://en.wikipedia.org/wiki/Shneur_Zalman_of_Liadi%22%20%5Co%20%22Shneur%20Zalman%20of%20Liadi) (the "Ba'al Ha'tanya"), the Gaon excommunicated them again, declaring them to be heretics with whom no pious[Jew](http://en.wikipedia.org/wiki/Jew) might intermarry. However, the excommunications did not stop the tide of Hasidism.

**זמיר עריצים וחרבות צורים מתוך מרדכי וילנסקי חסידים ומתנגדים כתב ד' (עמוד 58)**

אחינו בית ישראל הלא ידעתם חדשים מקרוב באו אשר לא שערום אבותיכם שנתחברו כת חשודים כחבר איש גדודים מראה קולות כלפידים ועושים אגודות לעצמם ודתיהם שונות מכל עם ב"י בנוסחי התפלה וכו' וגם שואגים בתפלה ש"ע ואומרים שמחשבתם משוטטת בכל העולמות

ע"כ על כל ראשי עם יעטו כמעיל קנאה ה' צבקות להשמיד ולבער טלהשמיע עליהם קול חרמות ושמתות חרופין וגדופין

אלה ארשת ודברי אלופי ראש וכו' ובצרוף כבוד הרב הגאון הגדול אב"ד דקהלתנו ובצרוף כבוד הרב הגאון המפורסם החסיד מו' אליהו נ"י ובצרוף שני כיתות דיינים יום א' ר"ח אייר תקל"בית

**Rabbi Jacob Joseph of Polonne**, (1710–1784) (in Hebrew יעקב יוסף הכהן) is also known as **Yaakov Yosef HaKohain**of [Polnoye](http://en.wikipedia.org/wiki/Polonne%22%20%5Co%20%22Polonne), was one of the first and most dedicated of the disciples of the founder of Chassidut, the Holy [Baal Shem Tov](http://en.wikipedia.org/wiki/Baal_Shem_Tov).

His book, *Toldos Yaacov Yosef*, (published on 1780), was the first [chassidic](http://en.wikipedia.org/wiki/Chassidic%22%20%5Co%20%22Chassidic) work ever published. In it repeats the phrase, "*I have heard from my teacher*", 249 times. He is one of the foremost sources for teachings from the Baal Shem Tov. Reb Yaacov Yosef was also somewhat known for his abrupt temperament, yet his teachings on the Zaddik, the saint-mystic and holy leader, provide an example of attainment of the highest degree of spiritual solitude, while also exemplifying the piety of a respected leader at the center of the community.

**מתוך מרדכי וילנסקי חסידים ומתנגדים אגרת לקהל פינסק עמוד 136**

על האיש אשר הוקם בקהלתפ למורה ולגאון ומחזיק ידי פועלי און ובדו מלבם נימוסים ומנהגים אשר אבותיכם לא שערום המה כת החשודים המתחדסים וכו'

ובדבר אשר בדו מלבם שחזר בו הגאון האמיתי החסיד ר' אלי' נ"י וגם אנחנו חזרנו מהחרמות הנ"ל שנעשו עד הנה שקר ענו בנו כאשר בדו מלבם כל הדרכים המקולקלים שבהם

נאום שמואל החונה פק"ק ונאום אלי' במש"ז זלה"ה

**איגרת של רש"ז לחסידיו בוילנא מתוך מרדכי וילנסקי חסידים ומתנגדים עמוד 198**

בדבר הויכוח עם שכנגדנו אילו היה באשפרי לבא לידי גמר נכון עמהם בודאי אין לך מצוה גדולה מזו לעשות שלום בישראל אך מה לנו לעשות ולא עשינו והרבה מאד טרחנו בזה ולא עלתה בידנו נקיים אנחנו מה' ומישראל. הנה מראשית כזאת הודענו והולכנו אל הגאון החסיד נ"י לביתו להתווכח עמו להסיר תלונתנו מעלינו בהיות שם עם החסיד המנוח מהר"ם מענדיל האראסנער זצ"ל וסגר הדלת בעדנו פעמים וכו' וכאשר נחלו להפציר מו מאד חלף והלך לו ונסע מן העיר

**אגרת הגר"א** **מתוך מרדכי וילנסקי חסידים ומתנגדים תשרי תקנ"ז עמוד 187**