The 11 10 7 6 5 Nations of Canaan

# Metamorphosis and Diminution

|  |  |
| --- | --- |
| בראשית פרשת נח פרק י  (טו) וּכְנַעַן יָלַד אֶת־צִידֹן בְּכֹרוֹ וְאֶת־חֵת: (טז) וְאֶת־הַיְבוּסִי וְאֶת־הָאֱמֹרִי וְאֵת הַגִּרְגָּשִׁי: (יז) וְאֶת־הַחִוִּי וְאֶת־הַעַרְקִי וְאֶת־הַסִּינִי: (יח) וְאֶת־הָאַרְוָדִי וְאֶת־הַצְּמָרִי וְאֶת־הַחֲמָתִי וְאַחַר נָפֹצוּ מִשְׁפְּחוֹת הַכְּנַעֲנִי: | 1. Noach   **15** And Canaan begot Zidon his firstborn, and Heth; **16** and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite; **17** and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite; **18** and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite; and afterward were the families of the Canaanite spread abroad. |

|  |  |
| --- | --- |
| בראשית פרשת לך לך פרק טו  (ז) וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי יְקֹוָק אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאוּר כַּשְׂדִּים לָתֶת לְךָ אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ ... (יח) בַּיּוֹם הַהוּא כָּרַת יְקֹוָק אֶת־אַבְרָם בְּרִית לֵאמֹר לְזַרְעֲךָ נָתַתִּי אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת מִנְּהַר מִצְרַיִם עַד־הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר־פְּרָת: (יט) אֶת־הַקֵּינִי וְאֶת־הַקְּנִזִּי וְאֵת הַקַּדְמֹנִי: (כ) וְאֶת־הַחִתִּי וְאֶת־הַפְּרִזִּי וְאֶת־הָרְפָאִים: (כא) וְאֶת־הָאֱמֹרִי וְאֶת־הַכְּנַעֲנִי וְאֶת־הַגִּרְגָּשִׁי וְאֶת־הַיְבוּסִי: | 2. Lech Lecha  **7** And He said unto him: 'I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it' … **18** In that day the LORD made a covenant with Abram, saying: 'Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates; **19** the Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite, **20** and the Hittite, and the Perizzite, and the Rephaim, **21** and the Amorite, and the Canaanite, and the Girgashite, and the Jebusite.' |

So we've gone from eleven to ten. Only four names are present in both lists: Chet Yevusi Emori Girgushi. Thirteen names remain: From the first list, Tzidon Chivi Arki Sini Arvadi Tzemari & Chamati; from the second, Keni Kenizi Kadmoni Perizi Refaim & Canaani. Ramban addresses both discrepancies:

|  |  |
| --- | --- |
| רמב"ן בראשית פרשת נח פרק י  (טו) וכנען ילד את צדון בכורו - אלה עשרה עממים בני כנען שנתנו לאברהם אבינו (להלן טו יט - כא), כי כל זרע כנען נמכר לעבד עולם, והם שנתנו לו, אבל נתחלף השם ברובם בימי אברהם, כי בכאן נכתבו בשם שקראם אביהם ביום הולדם, ואחרי שנפרדו בארצותם לגוייהם נקראו בשמות אחרים, אולי העלו להם שם על שם הארץ, כמו שפירשנו (בפסוק יג), וכן שעיר החורי (להלן לו כ) שם העיר שעיר, וכן רבים. או שהולידו הערקי והסיני משפחות ונכרתו מהם, ובניהם היו קיני וקניזי על דרך משל, והיו לראשי בתי אבות תקרא האומה בשמם כנהוג בשבטי ישראל: והנה קראם בשם שהיה להם בימי אברהם במתנתו. וראיה לדבר, כי החוי הנזכר בכאן איננו נזכר במתנתו של אברהם, והוא היה מהם. שנאמר (דברים ז א) ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחוי והיבוסי שבעה גוים. וכן בכל מקום. וימנה הכנעני עם בניו, ולא ימנה בהן רק עשרה כי אחד מבניו לא גבר כאחיו, ונקרא עם אחיו בשם אביו. ויתכן שהיה צידון בכורו הנקרא "כנעני" עם אחד מאחיו שלא היה לגוי: | 3. Ramban  These ten nations are descendants of Canaan … but most of their names had changed by Avraham's day. Here, they are listed by the names they were given at birth, and after they separated each one to his land, they were called by other names, perhaps after the names of their lands … Alternately, perhaps the Arki and the Sini had families descended from them that perished, and Keni and Kenizi were the sole surviving members of those families, to they became the heads for their descendants … The Chivi listed here is not listed by Avraham's gift, even though Chivi was one of the nations given to Avraham, as Hashem tells the Jews after they leave Egypt. Canaan himself is sometimes listed with his sons. Also, one of the sons is never listed, because he did not accomplish as much as his brothers, so his descendants were called by his father's name when they are listed with his brothers' descendants. Perhaps this one was Tzidon, the firstborn, who together with one of his brothers who did not father a nation was called simply Canaani. |

# Diminishing and Diminishing

|  |  |
| --- | --- |
| דברים פרשת ואתחנן - עקב פרק ז  (א) כִּי יְבִיאֲךָ יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־אַתָּה בָא־שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ וְנָשַׁל גּוֹיִם־רַבִּים מִפָּנֶיךָ הַחִתִּי וְהַגִּרְגָּשִׁי וְהָאֱמֹרִי וְהַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי שִׁבְעָה גוֹיִם רַבִּים וַעֲצוּמִים מִמֶּךָּ: (ב) וּנְתָנָם יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהִכִּיתָם הַחֲרֵם תַּחֲרִים אֹתָם לֹא־תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית וְלֹא תְחָנֵּם: (ג) וְלֹא תִתְחַתֵּן בָּם בִּתְּךָ לֹא־תִתֵּן לִבְנוֹ וּבִתּוֹ לֹא־תִקַּח לִבְנֶךָ: (ד) כִּי־יָסִיר אֶת־בִּנְךָ מֵאַחֲרַי וְעָבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְחָרָה אַף־יְקֹוָק בָּכֶם וְהִשְׁמִידְךָ מַהֵר: (ה) כִּי־אִם־כֹּה תַעֲשׂוּ לָהֶם מִזְבְּחֹתֵיהֶם תִּתֹּצוּ וּמַצֵּבֹתָם תְּשַׁבֵּרוּ וַאֲשֵׁירֵהֶם תְּגַדֵּעוּן וּפְסִילֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ: | 4. vaEschanan  **1** When the LORD thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and shall cast out many nations before thee, the Hittite, and the Girgashite, and the Amorite, and the Canaanite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite, seven nations greater and mightier than thou; **2** and when the LORD thy God shall deliver them up before thee, and thou shalt smite them; then thou shalt utterly destroy them; thou shalt make no covenant with them, nor show mercy unto them; **3** neither shalt thou make marriages with them: thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. **4** For he will turn away thy son from following Me, that they may serve other gods; so will the anger of the LORD be kindled against you, and He will destroy thee quickly. **5** But thus shall ye deal with them: ye shall break down their altars, and dash in pieces their pillars, and hew down their Asherim, and burn their graven images with fire. |

We've encountered all these nations before, the four that are on both lists, one from the first list, and two from the second. Still, how did we get from ten to seven?

|  |  |
| --- | --- |
| רמב"ן דברים פרשת שופטים פרק יט  ה' לא הבטיח אותם בשום מקום לתת להם רק שבעת הגוים האלה, אבל הזכיר כאן האבות ואם ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבותיך - וזה ירמוז לכל עשרה עממין שנאמרו לאברהם: והתנה בזה כי תשמור את כל המצוה וגו' - והנה דבר ברור הוא כי השבעה גוים עצמם לא יירשו אותם בעברם על התורה, כאשר אמר פעמים רבים, למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ (לעיל ד א), למען אשר תבא אל הארץ (להלן כז ג), כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת והוריש ה' את כל הגוים האלה מלפניכם (לעיל יא כב כג). וכאשר עבר עכן על החרם, והוא איש אחד, נאמר (יהושע ז יב) ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם ערף יפנו לפני אויביהם. א"כ מה התנאי הזה אשר יתנה בשלשת העממין האלה לבדם, ואם ירחיב ה' אלהיך את גבולך כי תשמר את כל המצוה וגו'. והטעם בזה, כי היה הרצון לפניו יתברך שינחיל אותם בימי משה ויהושע השבעה אשר הבטיחם במצרים ובמדבר, כי היה גלוי לפניו שתגיע זכותם לכך, ומפני זה חייב אותם בכל המצות בירושה של אלו, וחייב אותם בשש ערי מקלט והבדילם יהושע, אבל על השלשה הנשארים התנה כי תשמור את כל המצוה לאהבה את השם וללכת בדרכיו וגו', והוא לומר שיקיימו כולם כל התורה כולה. ואין שום מצוה תלויה בכך זולתי שלש הערים האלה. ומה טעם לאמר, כי תשמור ללכת בדרכיו כל הימים תוסיף לך שלש הערים, כי מי יודע מה יהיה אחרי כן כל הימים: ואמר ר"א, כל הימים, בלי הפסק ביניהם. ואיננו נכון. אבל כי - תשמר, כאשר תגיע זכותך שתשמור כל המצוה, לאהבה את השם - אהבה שלימה קיימת לעולם, שיהיה גלוי לפניו שלא תחטא עוד לעולם, אז ירחיב את גבולך ויתן לך כל העמים. והוא לימים אשר אמר (להלן ל ו) ומל ה' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך, "ולבב זרעך" יורה על כל הימים העתידים לבוא, וכענין שנאמר בקבלה (ירמיה לב לט מ) ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם, וכרתי להם ברית עולם אשר לא אשוב מאחריהם להיטיבי אותם ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי. ואז כאשר יכרות להם ברית עולם יבדילו שלש הערים האלה: | 5. Ramban  Hashem only promised them these seven nations. Here, He mentions the avot, that Hashem will widen your borders as He swore to the avot, and give you all the lands He swore to the avot, and this refers to the ten nations that were spoken of to Avraham … Hashem wanted, in the days of Moshe and Yeshoshua, to bequeath to the Jews these seven that He promised them in Egypt and in the desert, because he knew that they had sufficient merit to deserve such a bequest … but our inheritance of the other three nations depends on our keeping the entire Torah, loving Hashem, and going in His path … when we reach that level of merit, when we love Hashem with such a complete love that it will last forever, that He will know that we will never sin again, *then* he will give us all the nations. This refers to the time when "Hashem will circumcise our hearts and our childrens' hearts." The mention of our childrens' hearts indicates that the love we will feel in that time will be perpetual, for all generations… |

|  |  |
| --- | --- |
| שמות פרשת שמות פרק ג  (ז) וַיֹּאמֶר יְקֹוָק רָאֹה רָאִיתִי אֶת־עֳנִי עַמִּי אֲשֶׁר בְּמִצְרָיִם וְאֶת־צַעֲקָתָם שָׁמַעְתִּי מִפְּנֵי נֹגְשָׂיו כִּי יָדַעְתִּי אֶת־מַכְאֹבָיו: (ח) וָאֵרֵד לְהַצִּילוֹ מִיַּד מִצְרַיִם וּלְהַעֲלֹתוֹ מִן־הָאָרֶץ הַהִוא אֶל־אֶרֶץ טוֹבָה וּרְחָבָה אֶל־אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ אֶל־מְקוֹם הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַפְּרִזִּי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי: | 6. Shemos  **7** And the LORD said: 'I have surely seen the affliction of My people that are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their pains; **8** and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey; unto the place of the Canaanite, and the Hittite, and the Amorite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. |

|  |  |
| --- | --- |
| שמות פרשת משפטים פרק כג  (כ) הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי ... (כג) כִּי־יֵלֵךְ מַלְאָכִי לְפָנֶיךָ וֶהֱבִיאֲךָ אֶל־הָאֱמֹרִי וְהַחִתִּי וְהַפְּרִזִּי וְהַכְּנַעֲנִי הַחִוִּי וְהַיְבוּסִי וְהִכְחַדְתִּיו: | 7. Mishpatim  **20** Behold, I send an angel before you, to guard you on the way, and to bring you to the place which I have prepared … **23** For My angel shall go before you, and bring you to the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Canaanite, the Hivite, and the Jebusite; and I will cut them off. |

One second! How did we get from seven to six? (Three that appear on both lists, one from the first, and two from the second.)

|  |  |
| --- | --- |
| רמב"ן שמות פרשת שמות פרק ג  יזכיר בכאן ששה עממים ויניח השביעי, אולי לא היתה ארצו זבת חלב ודבש כאלה. וכן בפסוק כי ילך מלאכי לפניך (להלן כג כג) הזכיר אלה הששה. ואולי הוא רמז שאלו כבשו תחלה, כי הם אשר נתקבצו על יהושע ויתנם ה' בידו. ורבותינו אמרו הגרגשי פינה (ירושלמי שביעית פ"ו ה"א), ולכך לא נזכר עם הנכרתים שנאמר בהן והכחדתיו (להלן שם). וכן בכאן ירמוז אל הנלחמים שכבשו. ועוד אדבר על זה בע"ה (להלן כג כה): | 8. Ramban  Perhaps the last nation's land was not "flowing with milk and honey" … Perhaps here Hashem only alluded to the nations that they conquered first, the ones who gathered against Yehoshua and whom Hashem delivered into his hand. Chazal tell us that the Girgashi fled, and therefore was not listed amongt the nations that were destroyed. Here, only those who fought and were conquered are mentioned. |

|  |  |
| --- | --- |
| רמב"ן שמות פרשת בא - בשלח פרק יג  ועל הדעת הזו הכתוב למעלה (ג ח) אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש, לא בעבור זבת חלב ודבש הוסיף שם את הפריזי, אלא בעבור ארץ טובה ורחבה, והם הששה גוים הנזכרים בכל מקום, כי הגרגשי פנה ולא נזכר בתורה רק בפסוק ונשל גוים רבים מפניך וגו' (דברים ז א), ולכן אמר רבים, וכן כתוב (שם כ יז) כי החרם תחרימם החתי והאמורי הכנעני והפריזי החוי והיבוסי, ולא הזכיר הגרגשי, ירמוז כי לא יבא עמהם במלחמה ויפנה מפניהם: | 9. Ramban  Based on this, we must explain that the "land of milk and honey" mentioned above did not refer to the land of the Perizi, and the Perizi is only mentioned in that list because its land was "good and broad." Perizi is included in the list of six nations that are mentioned everywhere, since only the Girgashi fled… |

|  |  |
| --- | --- |
| שמות פרשת בא - בשלח פרק יג  (ה) וְהָיָה כִי־יְבִיאֲךָ יְקֹוָק אֶל־אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ לָתֶת לָךְ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ וְעָבַדְתָּ אֶת־הָעֲבֹדָה הַזֹּאת בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה: (ו) שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל מַצֹּת וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי חַג לַיקֹוָק: | 10. Beshalach  **5** And it shall be when the LORD shall bring thee into the land of the Canaanite, and the Hittite, and the Amorite, and the Hivite, and the Jebusite, which He swore unto thy fathers to give thee, a land flowing with milk and honey, that thou shalt keep this service in this month. **6** Seven days thou shalt eat unleavened bread, and in the seventh day shall be a feast to the LORD. |

|  |  |
| --- | --- |
| רמב"ן שמות פרשת בא - בשלח פרק יג  (ה) והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני - אע"פ שלא מנה אלא חמשה עממין, כל שבעה עמים במשמע שכלם בכלל הכנעני הם, ואחת מן המשפחות היתה שלא נקרא לה אלא כנעני. לשון רש"י. ובאמת שהם בכלל כנעני שהם בניו כלם (בראשית י טו טז), ולכך כשאמר (פסוק יא) והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני, יכלול בו את כלם, וכן אמר הכתוב בכל מקום "ארץ כנען", אבל בכאן אין טעם שיזכיר רובם ויניח קצתם בכלל כנעני: ודעת רבותינו (ספרי דברים כו ט) שהיתה ארץ ה' עממים הללו זבת חלב ודבש, ולא היתה כן ארץ השנים הנשארים, ולכך יבשר אותם בארץ הזאת. כך שנינו בספרי לענין הבכורים ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש, מה ארץ זבת חלב ודבש האמור להלן ארץ חמשה עממים אף ארץ זבת חלב ודבש האמורה כאן ארץ ה' עממים. רבי יוסי אומר אין מביאים בכורים מעבר לירדן שאינה זבת חלב ודבש. הרי מעטו ארץ שני העממים מן הבכורים לפי שאינה זבת חלב ודבש, ור' יוסי מיעט אף עבר הירדן שהיתה של אמורי לפי שגם היא אינה זבת חלב ודבש, והאמורי המוזכר כאן הוא אותו שבא"י עצמה. וכענין הזה שנוי במכילתא בפרשה הזאת: | 11. Ramban  Even though we only count here five nations, all seven are included, since they are all Canaanite nations. One of the nations did not have its own name, and was just called Canaan … Chazal say that the lands of these five nations was "flowing with milk and honey," but not the lands of the other two, and that is why Hashem particulary emphasized these five when telling the Jews where He would bring them. |

The following chart delineates which nations appear in which sources, and the order in which they appear. What might explain why the nations appear in different orders in the different sources?

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Chiti* | *Yevusi* | *Emori* | *Girgushi* | *Tzidon* | *Chivi* | *Arki* | *Sini* | *Arvadi* | *Tzemari* | *Chamati* | *Keni* | *Kenizi* | *Kadmoni* | *Perizi* | *Refaim* | *Canaani* |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | 4 | 10 | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| **4** | 1 | 7 | 3 | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 |
| **6** | 2 | 6 | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |
| **7** | 2 | 6 | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |
| **10** | 2 | 5 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Levite of Yesteryear, Levite of Tomorrow

|  |  |
| --- | --- |
| ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קסד  ונחלה, זו נחלת שלשה. לא יהיה לו בקרב אחיו, זו נחלת חמשה. | 12. Sifrei  Inheritance – this refers to the inheritance of three. He shall not have in the midst of his brothers – this refers to the inheritance of five. |

There are four versions of this Medrash:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Inheritance | In the midst of his brothers |
| Source 13 (Ramban) | 5 | 7 |
| Source 15 (Rashi) | Remainder | 7 |
| Source 15 (R. Kalonimus) | 5 | 7 |
| Source 16 (Tosafos) | Remainder | 5 |
| Source 12 | 3 | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| רמב"ן דברים פרשת שופטים פרק יח  נחלת חמשה עממין הנזכרים בפסוק כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני והחתי והאמורי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, והם עיקר נחלת ישראל, שהיתה ארצם זבת חלב ודבש, אבל השנים הנשארים והם הפרזי והגרגשי אין ארצם זבת חלב ודבש ואינה חייבת בבכורים. ולכך הזכיר בלויים, שלא יטלו חלק עם ישראל בעיקר נחלתם בארץ הטובה שהיא **נחלת החמשה**, וגם לא **בנחלת השבעה** שהם השנים הנשארים אף על פי שאין ארצם טובה ואינה חשובה בעיני ישראל כל כך. | 13. Ramban  The five nations are those mentioned in the verse … and they are the main inheritance of the Jews, since their land is "flowing with milk and honey," and the remaining two are the Perizi and the Girgashi, whose land is not "flowing with milk and honey," and hence not obligated in bikkurim. Hashem mentioned that the Leviim will not receive a portion in the main inheritance, i.e. the land of five, and not even in the land of seven, i.e. in the remaining two, even though their land was not so good and so desirable in the Jews' eyes. |

|  |  |
| --- | --- |
| אבי עזרי סוף הלכות שמיטה ויובל  ויש להביא ראיה לשיטת הרמב"ם דבשאר הארצות יש חלק גם לכהנים והלויים, מהא דאיתא בספרי בפרשת שופטים הביאו רש"י והרמב"ן שם ונחלה לא יהיה לו אלו נחלת חמשה בקרב אחיו אלו נחלת שבעה ומפרש שם הרמב"ן דמרבי' אף נחלת הפריזי והגרגשי אף שאינן זבת חלב ודבש ע"ש הרי שצריכים לרבות אלו וא"כ על ארץ אחרת שלא נתרבה מנ"ל שאף בהם לא יטלו הכהנים והלוים חלק. | 14. R. Elazar Menachem Shach  We can bring proof to the Rambam from the Sifrei … the Ramban explains that we include even the lands of the Perizi and the Girgashi, even though they are not "flowing with milk and honey." Clearly, we need a scriptural decree to include these two lands, and presumably, in other lands that were not included by scriptural decree, how do we know that kohanim and levites should not take a portion? |

|  |  |
| --- | --- |
| רש"י דברים פרק יח  בספרי דרשו, ונחלה לא יהיו לו, זו **נחלת שאר**. בקרב אחיו, זו **נחלת שבעה**. ואיני יודע מה הוא. ונראה לי שארץ כנען שמעבר הירדן ואילך נקראת ארץ חמשה עממין, ושל סיחון ועוג שני עממין אמורי וכנעני, ונחלת שאר לרבות קיני וקנזי וקדמוני. שוב נמצא בדברי רבי קלונימוס, הכי גרסינן בספרי (שופטים קסד) ונחלה לא יהיה לו, אלו **נחלת חמשה**. בקרב אחיו, אלו **נחלת שבעה**. נחלת חמשה שבטים ונחלת שבעה שבטים, ומתוך שמשה ויהושע לא חלקו נחלה אלא לחמשה שבטים בלבד, שכן משה הנחיל לראובן וגד ולחצי שבט מנשה, ויהושע הנחיל ליהודה ואפרים ולחצי שבט מנשה, ושבעה אחרים נטלו מאיליהן אחרי מות יהושע, מתוך כך הזכיר חמשה לבד ושבעה לבד. | 15. Rashi  But he shall have no inheritance: This refers to the “inheritance of the remainder.” Among his brothers: this refers to the “inheritance of the five.” I do not know what this means. It appears to me, however, that across the Jordan and onwards is called “the land of the five nations,” and that of Sihon and Og is called “the land of the two nations,” namely, the Amorites and the Canaanites. Now the expression, “inheritance of the remainder,” is meant to include the [remaining three nations of the ten whose land God promised to Abraham, namely] the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites (Gen. 15:19). The Sifrei in the section dealing with the [priestly] gifts specified for Aaron expounds this in a similar fashion, on the verse (Deut. 10:9), “Therefore, Levi has no portion or inheritance,” to admonish [the Levite to take no portion in] the inheritance of the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites. It has since been found in the words of Rabbi Kalonymus that the proper version of this passage in Sifrei reads as follows: And he will have no inheritance: This refers to the “inheritance of the five.” among his brothers: This refers to the “inheritance of the seven.” [Rashi now explains this version of the Sifrei:] [The first reference is to] the inheritance of five [of the twelve] tribes [of Israel]. [The second, is to] the inheritance of [the remaining] seven tribes [of Israel]. Now Moses and Joshua apportioned inheritance only to five tribes: Moses, to Reuben, Gad, and half the tribe of Manasseh; Joshua, to Judah, Ephraim, and [the other] half of the tribe of Manasseh. The remaining seven tribes took their inheritance by themselves after Joshua’s demise. Thus, because of this [distinction between these five former tribes and the seven latter ones], the Sifrei mentions five and seven separately.among his brothers: This refers to the “inheritance of the seven.” [Rashi now explains this version of the Sifrei:] [The first reference is to] the inheritance of five [of the twelve] tribes [of Israel]. [The second, is to] the inheritance of [the remaining] seven tribes [of Israel]. Now Moses and Joshua apportioned inheritance only to five tribes: Moses, to Reuben, Gad, and half the tribe of Manasseh; Joshua, to Judah, Ephraim, and [the other] half of the tribe of Manasseh. The remaining seven tribes took their inheritance by themselves after Joshua’s demise. Thus, because of this [distinction between these five former tribes and the seven latter ones], the Sifrei mentions five and seven separately.among his brothers: this refers to the “inheritance of the five.” I do not know what this means. It appears to me, however, that across the Jordan and onwards is called “the land of the five nations,” and that of Sihon and Og is called “the land of the two nations,” namely, the Amorites and the Canaanites. Now the expression, “inheritance of the remainder,” is meant to include the [remaining three nations of the ten whose land God promised to Abraham, namely] the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites (Gen. 15:19). The Sifrei in the section dealing with the [priestly] gifts specified for Aaron expounds this in a similar fashion, on the verse (Deut. 10:9), “Therefore, Levi has no portion or inheritance,” to admonish [the Levite to take no portion in] the inheritance of the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites. It has since been found in the words of Rabbi Kalonymus that the proper version of this passage in Sifrei reads as follows:among his brothers: this refers to the “inheritance of the five.” I do not know what this means. It appears to me, however, that across the Jordan and onwards is called “the land of the five nations,” and that of Sihon and Og is called “the land of the two nations,” namely, the Amorites and the Canaanites. Now the expression, “inheritance of the remainder,” is meant to include the [remaining three nations of the ten whose land God promised to Abraham, namely] the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites (Gen. 15:19). The Sifrei in the section dealing with the [priestly] gifts specified for Aaron expounds this in a similar fashion, on the verse (Deut. 10:9), “Therefore, Levi has no portion or inheritance,” to admonish [the Levite to take no portion in] the inheritance of the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites. It has since been found in the words of Rabbi Kalonymus that the proper version of this passage in Sifrei reads as follows:among his brothers: this refers to the “inheritance of the five.” I do not know what this means. It appears to me, however, that across the Jordan and onwards is called “the land of the five nations,” and that of Sihon and Og is called “the land of the two nations,” namely, the Amorites and the Canaanites. Now the expression, “inheritance of the remainder,” is meant to include the [remaining three nations of the ten whose land God promised to Abraham, namely] the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites (Gen. 15:19). The Sifrei in the section dealing with the [priestly] gifts specified for Aaron expounds this in a similar fashion, on the verse (Deut. 10:9), “Therefore, Levi has no portion or inheritance,” to admonish [the Levite to take no portion in] the inheritance of the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites. It has since been found in the words of Rabbi Kalonymus that the proper version of this passage in Sifrei reads as follows:But he shall have no inheritance: This refers to the “inheritance of the remainder.”But he shall have no inheritance: This refers to the “inheritance of the remainder.”But he shall have no inheritance: This refers to the “inheritance of the remainder.” |

|  |  |
| --- | --- |
| תוספות דברים פרשת שופטים פרק יח  כתוב בספרי ונחלה לא יהיה לו זו **נחלת שאר** פי' הרב בכור שור זו שאר האחין דן ונפתלי גד ואשר ובנימין ואפרים ומנשה בקרב אחיו זו **נחלת חמשה** ראובן שמעון יהודה יששכר וזבולון שהיו אחיו של לוי ומן האם ואפילו הכי לא יקח נחלה עמהם. | 16. Tosafos  The Sifrei writes: inheritance – this refers to the inheritance of the remainder. The Bechor Shor explains that this refers to the inheritance of Dan Naftali Gad Asher Binyamin Ephraim and Menashe. In the midst of his brothers – this refers to the inheritance of five, i.e. Reuven, Shimon, Yehudah, Yissachar, and Zevulun, who were Levi's maternal brothers, and even so, he will not inherit together with them. |

[Is there significance to the fact that one version of this Medrash puts the words "lo yihyeh lo" together with the first half of the pasuk, while other versions put it together with the second half?]

|  |  |
| --- | --- |
| רמב"ם שמיטה ויובל יג,י-יא  כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען. וכן הן מוזהרין שלא יטלו חלק בביזה בשעה שכובשין את הערים שנאמר לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל. חלק בביזה ונחלה בארץ וכן הוא אומר בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה. ובן לוי או כהן שנטל חלק בביזה לוקה. ואם נטל נחלה בארץ מעבירין אותה ממנו. יראה לי שאין הדברים אמורי' אלא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם ליצחק וליעקב וירשוה בניהם ונתחלקה להם. אבל שאר כל הארצות שכובש מלך ממלכי ישראל הרי הכהנים והלוים באותן הארצות ובביזתן ככל ישראל. | 17. Rambam  The entire tribe of Levi are commanded against receiving an inheritance in the land of Canaan, and they were commanded against receiving a share in the spoil when the cities are conquered, as Devarim states: "The priest and the Levites - the entire tribe of Levi - should not have a portion and an inheritance among Israel." "A portion" [refers to a portion] of the spoil; "an inheritance" refers to [a portion of] the land. And: "You shall not receive a heritage in their land, nor will you have a portion among them," i.e., in the spoil. If a Levite or a priest takes a portion of the spoil, he is punished by lashes. If he takes an inheritance in Eretz [Yisrael], it should be taken from his possession. It appears to me that the above applies only with regard to the land for which a covenant was established with Abraham, Isaac, and Jacob, their descendants inherited it and it was divided among them. If, however, other lands will be conquered by a king of Israel, the priests and the Levites have the same rights as the entire Jewish people. |

|  |  |
| --- | --- |
| ראב"ד שם  א"א אם כן לא יטלו בהם תרומות ומעשרות כי הם היו תחת חלק הארץ והרי בביזת מדין לא נטלו חלק בישראל אלא בתרומה ובמצות יוצר הכל יתברך. | 18. Raavad  If so, they should not take terumah and ma'aser, since these were in exchange for their portion in the land. From the spoils of Midian, they did not take a portion with the rest of the Jews, only as a terumah, and by command of the Creator, blessed be He. |

|  |  |
| --- | --- |
| כסף משנה שם  טעמו לומר שבמדין לא נטלו חלק בביזה כשאר ישראל אלא והרמות מכס לה' וגו' ממחציתם תקחו וגו' ונתת לאלעזר הכהן תרומת ה' וממחצית בני ישראל תקח אחד אחוז מן החמשים וגו' ונתת אותו ללוים ומדין לא היתה מהארץ שנכרת עליה ברית ומאחר שלא נטלו הלוים בביזתה חלק שוה עם ישראל מוכח מילתא דל"ש בין ארץ שלא נכרת עליה ברית לארץ שנכרת עליה ברית. ומה שנטלו שם לא בתורת ביזה נטלו אלא בתורת תרומה שצוה לתת להם הוראת שעה. ומאחר שתמורת חלקם בארץ נתן להם הקב"ה תרומות ומעשרות לפי דעת רבינו שבארץ שלא נכרת עליה ברית יש להם חלק בארץ ובביזה לא יטלו בו תרומות. ואני אומר שאין זו השגה דאימר דאה"נ. וסוריא מוכיח שאין בה תרומות ומעשרות מדאורייתא. וסובר רבינו דאדרבא משם ראיה דמדחזינן דבארץ שנכרת עליה ברית לא נטלו חלק בביזה כלל ובמדין נטלו אתא לגלויי דמדין כיון שלא נכרת עליה ברית לא היתה בכלל לא היה לכהנים חלק בביזה וה"ה לכל שאר הארצות שלא נכרת עליהן ברית ומה שלא נטלו במדין חלק שוה עם ישראל גזירת הכתוב היתה הוראת שעה. | 19. Kesef Mishneh  The Raavad means to point out that the kohanim did not get a portion of the spoils of Midian equal to the other tribes … so obviously countries that Hashem had not promised to the Jews have the same rules as countries that He did promise them. Whatever the kohanim got from Midian was a one-time law. Since Hashem gave them terumah in exchange for their not receiving a portion of the land, in unpromised lands where they get a portion they should not get terumah. I say this is not a question. Perhaps they indeed do not get terumah from unpromised lands. Syria is proof, since there is no biblical obligation to take terumah from crops grown in Syria. The Rambam can hold that Midian was a paradigm for all unpromised lands, and just as the kohanim received part of the spoils of Midian, they will receive spoils from all similar lands. If they did not receive an equal share of spoils, that was a one-time law. |

|  |  |
| --- | --- |
| ספר יחזקאל פרק מח  **א** וְאֵלֶּה, שְׁמוֹת הַשְּׁבָטִים:  מִקְצֵה צָפוֹנָה אֶל-יַד דֶּרֶךְ-חֶתְלֹן לְבוֹא-חֲמָת חֲצַר עֵינָן גְּבוּל דַּמֶּשֶׂק צָפוֹנָה, אֶל-יַד חֲמָת, וְהָיוּ-לוֹ פְאַת-קָדִים הַיָּם, דָּן אֶחָד.  **ב** וְעַל גְּבוּל דָּן, מִפְּאַת קָדִים עַד-פְּאַת-יָמָּה--אָשֵׁר אֶחָד.  **ג** וְעַל גְּבוּל אָשֵׁר, מִפְּאַת קָדִימָה וְעַד-פְּאַת-יָמָּה--נַפְתָּלִי אֶחָד.  **ד** וְעַל גְּבוּל נַפְתָּלִי, מִפְּאַת קָדִמָה עַד-פְּאַת-יָמָּה--מְנַשֶּׁה אֶחָד.  **ה** וְעַל גְּבוּל מְנַשֶּׁה, מִפְּאַת קָדִמָה עַד-פְּאַת-יָמָּה--אֶפְרַיִם אֶחָד.  **ו** וְעַל גְּבוּל אֶפְרַיִם, מִפְּאַת קָדִים וְעַד-פְּאַת-יָמָּה--רְאוּבֵן אֶחָד.  **ז** וְעַל גְּבוּל רְאוּבֵן, מִפְּאַת קָדִים עַד-פְּאַת-יָמָּה--יְהוּדָה אֶחָד.  **ח** וְעַל גְּבוּל יְהוּדָה, מִפְּאַת קָדִים עַד-פְּאַת-יָמָּה--תִּהְיֶה הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר-תָּרִימוּ חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף רֹחַב, וְאֹרֶךְ כְּאַחַד הַחֲלָקִים מִפְּאַת קָדִימָה עַד-פְּאַת-יָמָּה, וְהָיָה הַמִּקְדָּשׁ, בְּתוֹכוֹ.  **ט** הַתְּרוּמָה, אֲשֶׁר תָּרִימוּ לַה'--אֹרֶךְ, חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף, וְרֹחַב, עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים.  **י** וּלְאֵלֶּה תִּהְיֶה תְרוּמַת-הַקֹּדֶשׁ, לַכֹּהֲנִים--צָפוֹנָה חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף וְיָמָּה רֹחַב עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים, וְקָדִימָה רֹחַב עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים וְנֶגְבָּה אֹרֶךְ חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים אָלֶף; וְהָיָה מִקְדַּשׁ-ה', בְּתוֹכוֹ.  **יא** לַכֹּהֲנִים הַמְקֻדָּשׁ מִבְּנֵי צָדוֹק, אֲשֶׁר שָׁמְרוּ מִשְׁמַרְתִּי--אֲשֶׁר לֹא-תָעוּ, בִּתְעוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, כַּאֲשֶׁר תָּעוּ, הַלְוִיִּם.  **יב** וְהָיְתָה לָהֶם תְּרוּמִיָּה מִתְּרוּמַת הָאָרֶץ, קֹדֶשׁ קָדָשִׁים--אֶל-גְּבוּל, הַלְוִיִּם.  **יג** וְהַלְוִיִּם, לְעֻמַּת גְּבוּל הַכֹּהֲנִים, חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף אֹרֶךְ, וְרֹחַב עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים; כָּל-אֹרֶךְ, חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף, וְרֹחַב, עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים.  **יד** וְלֹא-יִמְכְּרוּ מִמֶּנּוּ, וְלֹא יָמֵר וְלֹא יַעֲבִיר--רֵאשִׁית הָאָרֶץ:  כִּי-קֹדֶשׁ, לַה'.  **טו** וַחֲמֵשֶׁת אֲלָפִים הַנּוֹתָר בָּרֹחַב, עַל-פְּנֵי חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף--חֹל-הוּא לָעִיר, לְמוֹשָׁב וּלְמִגְרָשׁ; וְהָיְתָה הָעִיר, בְּתוֹכֹה.  **טז** וְאֵלֶּה, מִדּוֹתֶיהָ--פְּאַת צָפוֹן חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְאַרְבַּעַת אֲלָפִים, וּפְאַת-נֶגֶב חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְאַרְבַּעַת אֲלָפִים; וּמִפְּאַת קָדִים, חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְאַרְבַּעַת אֲלָפִים, וּפְאַת-יָמָּה, חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְאַרְבַּעַת אֲלָפִים.  **יז** וְהָיָה מִגְרָשׁ, לָעִיר--צָפוֹנָה חֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם, וְנֶגְבָּה חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם; וְקָדִימָה חֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם, וְיָמָּה חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם.  **יח** וְהַנּוֹתָר בָּאֹרֶךְ לְעֻמַּת תְּרוּמַת הַקֹּדֶשׁ, עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים קָדִימָה וַעֲשֶׂרֶת אֲלָפִים יָמָּה, וְהָיָה, לְעֻמַּת תְּרוּמַת הַקֹּדֶשׁ; וְהָיְתָה תְבוּאָתֹה לְלֶחֶם, לְעֹבְדֵי הָעִיר.  **יט** וְהָעֹבֵד, הָעִיר--יַעַבְדוּהוּ, מִכֹּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל.  **כ** כָּל-הַתְּרוּמָה, חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף, בַּחֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים, אָלֶף:  רְבִיעִית, תָּרִימוּ אֶת-תְּרוּמַת הַקֹּדֶשׁ, אֶל-אֲחֻזַּת, הָעִיר.  **כא** וְהַנּוֹתָר לַנָּשִׂיא מִזֶּה וּמִזֶּה לִתְרוּמַת-הַקֹּדֶשׁ וְלַאֲחֻזַּת הָעִיר אֶל-פְּנֵי חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף תְּרוּמָה, עַד-גְּבוּל קָדִימָה, וְיָמָּה עַל-פְּנֵי חֲמִשָּׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף עַל-גְּבוּל יָמָּה, לְעֻמַּת חֲלָקִים לַנָּשִׂיא; וְהָיְתָה תְּרוּמַת הַקֹּדֶשׁ, וּמִקְדַּשׁ הַבַּיִת בְּתוֹכֹה.  **כב** וּמֵאֲחֻזַּת הַלְוִיִּם וּמֵאֲחֻזַּת הָעִיר, בְּתוֹךְ אֲשֶׁר לַנָּשִׂיא יִהְיֶה:  בֵּין גְּבוּל יְהוּדָה, וּבֵין גְּבוּל בִּנְיָמִן--לַנָּשִׂיא, יִהְיֶה.  **כג** וְיֶתֶר, הַשְּׁבָטִים:  מִפְּאַת קָדִימָה עַד-פְּאַת-יָמָּה, בִּנְיָמִן אֶחָד.  **כד** וְעַל גְּבוּל בִּנְיָמִן, מִפְּאַת קָדִימָה עַד-פְּאַת-יָמָּה--שִׁמְעוֹן אֶחָד.  **כה** וְעַל גְּבוּל שִׁמְעוֹן, מִפְּאַת קָדִימָה עַד-פְּאַת-יָמָּה--יִשָּׂשכָר אֶחָד.  **כו** וְעַל גְּבוּל יִשָּׂשכָר, מִפְּאַת קָדִימָה עַד-פְּאַת-יָמָּה--זְבוּלֻן אֶחָד.  **כז** וְעַל גְּבוּל זְבוּלֻן, מִפְּאַת קָדִמָה עַד-פְּאַת-יָמָּה--גָּד אֶחָד.  **כח** וְעַל גְּבוּל גָּד, אֶל-פְּאַת נֶגֶב תֵּימָנָה:  וְהָיָה גְבוּל מִתָּמָר, מֵי מְרִיבַת קָדֵשׁ, נַחֲלָה, עַל-הַיָּם הַגָּדוֹל.  **כט** זֹאת הָאָרֶץ אֲשֶׁר-תַּפִּילוּ מִנַּחֲלָה, לְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל; וְאֵלֶּה, מַחְלְקוֹתָם--נְאֻם, ה' אלקים ... וְשַׁעֲרֵי הָעִיר, עַל-שְׁמוֹת שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל, שְׁעָרִים שְׁלוֹשָׁה, צָפוֹנָה--שַׁעַר רְאוּבֵן אֶחָד, שַׁעַר יְהוּדָה אֶחָד, שַׁעַר לֵוִי, אֶחָד.  **לב** וְאֶל-פְּאַת קָדִימָה, חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְאַרְבַּעַת אֲלָפִים, וּשְׁעָרִים, שְׁלֹשָׁה--וְשַׁעַר יוֹסֵף אֶחָד, שַׁעַר בִּנְיָמִן אֶחָד, שַׁעַר דָּן, אֶחָד.  **לג** וּפְאַת-נֶגְבָּה, חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְאַרְבַּעַת אֲלָפִים מִדָּה, וּשְׁעָרִים, שְׁלֹשָׁה--שַׁעַר שִׁמְעוֹן אֶחָד, שַׁעַר יִשָּׂשכָר אֶחָד, שַׁעַר זְבוּלֻן, אֶחָד.  **לד** פְּאַת-יָמָּה, חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְאַרְבַּעַת אֲלָפִים, שַׁעֲרֵיהֶם, שְׁלֹשָׁה--שַׁעַר גָּד אֶחָד, שַׁעַר אָשֵׁר אֶחָד, שַׁעַר נַפְתָּלִי, אֶחָד.  **לה** סָבִיב, שְׁמֹנָה עָשָׂר אָלֶף; וְשֵׁם-הָעִיר מִיּוֹם, ה' שָׁמָּה. | 20. Sefer Yechezkel  **1** Now these are the names of the tribes: from the north end, beside the way of Hethlon to the entrance of Hamath, Hazar-enan, at the border of Damascus, northward, beside Hamath; and they shall have their sides east and west: Dan, one portion. **2** And by the border of Dan, from the east side unto the west side: Asher, one portion. **3** And by the border of Asher, from the east side even unto the west side: Naphtali, one portion. **4** And by the border of Naphtali, from the east side unto the west side: Manasseh, one portion. **5** And by the border of Manasseh, from the east side unto the west side: Ephraim, one portion. **6** And by the border of Ephraim, from the east side even unto the west side: Reuben, one portion. **7** And by the border of Reuben, from the east side unto the west side: Judah, one portion. **8** And by the border of Judah, from the east side unto the west side, shall be the offering which ye shall set aside, five and twenty thousand reeds in breadth, and in length as one of the portions, from the east side unto the west side; and the sanctuary shall be in the midst of it. **9** The offering that ye shall set apart unto the LORD shall be five and twenty thousand reeds in length, and ten thousand in breadth. **10** And for these, even for the priests, shall be the holy offering; toward the north five and twenty thousand [in length], and toward the west ten thousand in breadth, and toward the east ten thousand in breadth, and toward the south five and twenty thousand in length; and the sanctuary of the LORD shall be in the midst thereof. **11** The sanctified portion shall be for the priests of the sons of Zadok, that have kept My charge, that went not astray when the children of Israel went astray, as the Levites went astray. **12** And it shall be unto them a portion set apart from the offering of the land, a thing most holy, by the border of the Levites. **13** And answerable unto the border of the priests, the Levites shall have five and twenty thousand in length, and ten thousand in breadth; all the length shall be five and twenty thousand, and the breadth ten thousand. **14** And they shall not sell of it, nor exchange, nor alienate the first portion of the land; for it is holy unto the LORD. **15** And the five thousand that are left in the breadth, in front of the five and twenty thousand, shall be for common use, for the city, for dwelling and for open land; and the city shall be in the midst thereof. **16** And these shall be the measures thereof: the north side four thousand and five hundred, and the south side four thousand and five hundred, and on the east side four thousand and five hundred, and the west side four thousand and five hundred. **17** And the city shall have open land: toward the north two hundred and fifty, and toward the south two hundred and fifty, and toward the east two hundred and fifty, and toward the west two hundred and fifty. **18** And the residue in the length, answerable unto the holy offering, shall be ten thousand eastward, and ten thousand westward; and it shall be answerable unto the holy offering; and the increase thereof shall be for food unto them that serve the city. **19** And they that serve the city, out of all the tribes of Israel, shall till it. **20** All the offering shall be five and twenty thousand by five and twenty thousand; ye shall set apart the holy offering foursquare, with the possession of the city. **21** And the residue shall be for the prince, on the one side and on the other of the holy offering and of the possession of the city, in front of the five and twenty thousand of the offering toward the east border, and westward in front of the five and twenty thousand toward the west border, answerable unto the portions, it shall be for the prince; and the holy offering and the sanctuary of the house shall be in the midst thereof. **22** Thus the possession of the Levites, and the possession of the city, shall be in the midst of that which is the prince's; between the border of Judah and the border of Benjamin shall be the prince's. **23** And as for the rest of the tribes: from the east side unto the west side: Benjamin, one portion. **24** And by the border of Benjamin, from the east side unto the west side: Simeon, one portion. **25** And by the border of Simeon, from the east side unto the west side: Issachar, one portion. **26** And by the border of Issachar, from the east side unto the west side: Zebulun, one portion. **27** And by the border of Zebulun, from the east side unto the west side: Gad, one portion. **28** And by the border of Gad, at the south side southward, the border shall be even from Tamar unto the waters of Meribath-kadesh, to the Brook, unto the Great Sea. **29** This is the land which ye shall divide by lot unto the tribes of Israel for inheritance, and these are their portions, saith the Lord GOD. **{S}** **30** And these are the goings out of the city: on the north side four thousand and five hundred reeds by measure; **31** and the gates of the city shall be after the names of the tribes of Israel; three gates northward: the gate of Reuben, one; the gate of Judah, one; the gate of Levi, one; **32** and at the east side four thousand and five hundred reeds; and three gates: even the gate of Joseph, one; the gate of Benjamin, one; the gate of Dan, one; **33** and at the south side four thousand and five hundred reeds by measure; and three gates: the gate of Simeon, one; the gate of Issachar, one; the gate of Zebulun, one; **34** at the west side four thousand and five hundred reeds, with their three gates: the gate of Gad, one; the gate of Asher, one; the gate of Naphtali, one. **35** It shall be eighteen thousand reeds round about. And the name of the city from that day shall be, The LORD is there.' |

|  |  |
| --- | --- |
| בבא בתרא קכב.  עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטים שבתחלה לא נתחלקה אלא לשנים עשר שבטים. אידך למאן אמר רב חסדא לנשיא. | 21. Bava Basra  In the future, Israel will be split amongst thirteen tribes, although originally, it was only split amongst twelve. Who gets the extra portion? The prince. |

|  |  |
| --- | --- |
| תוספות שם  אע"ג דכתיב שער לוי אחד הא כתיב נמי שער יוסף אחד דלא מנו שבט יוסף אלא כאחד. | 22. Tosafos  Although it is written "the gate of Levi is one," it is also written "the gate of Yosef is one," and it only counted Yosef as one tribe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| But he shall have no inheritance: This refers to the “inheritance of the remainder.” |  | ונחלה לא יהיה לו : זו נחלת שאר: |
| among his brothers: this refers to the “inheritance of the five.” I do not know what this means. It appears to me, however, that across the Jordan and onwards is called “the land of the five nations,” and that of Sihon and Og is called “the land of the two nations,” namely, the Amorites and the Canaanites. Now the expression, “inheritance of the remainder,” is meant to include the [remaining three nations of the ten whose land God promised to Abraham, namely] the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites (Gen. 15:19). The Sifrei in the section dealing with the [priestly] gifts specified for Aaron expounds this in a similar fashion, on the verse (Deut. 10:9), “Therefore, Levi has no portion or inheritance,” to admonish [the Levite to take no portion in] the inheritance of the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites. It has since been found in the words of Rabbi Kalonymus that the proper version of this passage in Sifrei reads as follows: |  | בקרב אחיו: זו נחלת חמשה. ואיני יודע מה היא. ונראה לי שארץ כנען שמעבר הירדן ואילך נקראת ארץ חמשה עממין, ושל סיחון ועוג, שני עממין אמורי וכנעני. ונחלת שאר לרבות קיני וקנזי וקדמוני. וכן דורש בפרשת מתנות שנאמרו לאהרן על כן לא היה ללוי וגו' (דברים י, ט) להזהיר על קיני וקנזי וקדמוני. שוב נמצא בדברי רבי קלונימוס הכי גרסינן בספרי |
| And he will have no inheritance: This refers to the “inheritance of the five.” |  | ונחלה לא יהיה לו: אלו נחלת חמשה |
| among his brothers: This refers to the “inheritance of the seven.” [Rashi now explains this version of the Sifrei:] [The first reference is to] the inheritance of five [of the twelve] tribes [of Israel]. [The second, is to] the inheritance of [the remaining] seven tribes [of Israel]. Now Moses and Joshua apportioned inheritance only to five tribes: Moses, to Reuben, Gad, and half the tribe of Manasseh; Joshua, to Judah, Ephraim, and [the other] half of the tribe of Manasseh. The remaining seven tribes took their inheritance by themselves after Joshua’s demise. Thus, because of this [distinction between these five former tribes and the seven latter ones], the Sifrei mentions five and seven separately. |  | בקרב אחיו: אלו נחלת שבעה. נחלת חמשה שבטים ונחלת שבעה שבטים. ומתוך שמשה ויהושע לא חלקו נחלה אלא לחמשה שבטים בלבד, שכן משה הנחיל לראובן וגד וחצי שבט מנשה, ויהושע הנחיל ליהודה ואפרים ולחצי שבט מנשה, ושבעה האחרים נטלו מאליהן אחרי מות יהושע, מתוך כך הזכיר חמשה לבד ושבעה לבד: |

But he shall have no inheritance: This refers to the “inheritance of the remainder.”among his brothers: this refers to the “inheritance of the five.” I do not know what this means. It appears to me, however, that across the Jordan and onwards is called “the land of the five nations,” and that of Sihon and Og is called “the land of the two nations,” namely, the Amorites and the Canaanites. Now the expression, “inheritance of the remainder,” is meant to include the [remaining three nations of the ten whose land God promised to Abraham, namely] the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites (Gen. 15:19). The Sifrei in the section dealing with the [priestly] gifts specified for Aaron expounds this in a similar fashion, on the verse (Deut. 10:9), “Therefore, Levi has no portion or inheritance,” to admonish [the Levite to take no portion in] the inheritance of the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites. It has since been found in the words of Rabbi Kalonymus that the proper version of this passage in Sifrei reads as follows:among his brothers: this refers to the “inheritance of the five.” I do not know what this means. It appears to me, however, that across the Jordan and onwards is called “the land of the five nations,” and that of Sihon and Og is called “the land of the two nations,” namely, the Amorites and the Canaanites. Now the expression, “inheritance of the remainder,” is meant to include the [remaining three nations of the ten whose land God promised to Abraham, namely] the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites (Gen. 15:19). The Sifrei in the section dealing with the [priestly] gifts specified for Aaron expounds this in a similar fashion, on the verse (Deut. 10:9), “Therefore, Levi has no portion or inheritance,” to admonish [the Levite to take no portion in] the inheritance of the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites. It has since been found in the words of Rabbi Kalonymus that the proper version of this passage in Sifrei reads as follows:

Mass *Aliyah*: Did We Miss Our Opportunity?

|  |  |
| --- | --- |
| **23. Yoma 9b**  Resh Lakish was swimming in the Jordan. Thereupon Rabbah b. Bar Hana came and gave him the hand: Said [Resh Lakish] to him: By God! I hate you. For it is written: If she be a wall, we will build upon her a turret of silver; if she be a door, we will enclose her with boards of cedar. Had you made yourself like a wall and had all come up in the days of Ezra, you would have been compared to silver, which no rottenness can ever affect. Now that you have come up like doors, you are like cedarwood, which rottenness prevails over … When he [Resh Lakish] came before R. Johanan , he said to him: This is not the reason. Even if they had all come up in the time of Ezra, the Divine Presence would not have rested over the second Sanctuary, for it is written: God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem, [that means], although God has enlarged Japheth, the Divine Presence rests only in the tents of Shem. | **יומא ט:**  ריש לקיש הוי סחי בירדנא אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא א"ל אלהא סנינא לכו דכתיב אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא נמשלתם ככסף שאין רקב שולט בו עכשיו שעליתם כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולט בו ... כי אתא לקמיה דרבי יוחנן א"ל לאו היינו טעמא א"נ סליקו כולהו בימי עזרא לא הוה שריא שכינה במקדש שני דכתיב יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם אף על גב דיפת אלהים ליפת אין השכינה שורה אלא באהלי שם. |

|  |  |
| --- | --- |
| **24. Kesubos 25a**  R. Huna, the son of R. Joshua, found the Rabbis in the School of Rab sitting and saying: Even according to him who says that *terumah* in these days is Rabbinical. *hallah* is Biblical, for during the seven [years] that they conquered [the Land] and during the seven [years] that they distributed [it] there was a duty upon them [to separate] *hallah*, but there was no duty upon them [to separate] *terumah*. And I said to them: On the contrary, even according to him who says [that] *terumah* in these days is Biblical, *hallah* is Rabbinical, for it has been taught: [It is written:] 'In your coming'.  If 'in your coming'  you might think as soon as two or three spies had entered it? [Therefore] it is said in your coming'. I have spoken of the coming of all and not of the coming of a portion of you. Now when Ezra brought them up not all of them went up. | **כתובות כה.**  אמר רב הונא בריה דרב יהושע אשכחתינהו לרבנן בבי רב דיתבי וקאמרי אפילו למאן דאמר תרומה בזמן הזה דרבנן חלה דאורייתא שהרי ז' שכיבשו וז' שחילקו נתחייבו בחלה ולא נתחייבו בתרומה ואמינא להו אנא אדרבה אפילו למ"ד תרומה בזמן הזה דאורייתא חלה דרבנן דתניא בבואכם אל הארץ אי בבואכם יכול משנכנסו לה שנים ושלשה מרגלים ת"ל בבואכם בביאת כולכם אמרתי ולא בביאת מקצתכם וכי אסקינהו עזרא לאו כולהו סלוק. |

|  |  |
| --- | --- |
| 25. Rambam  In the present era, even in the areas settled by the Jews who ascended from Babylonia, even those [settled] in the era of Ezra, [the obligation to separate] *terumah* does not have the status of a Scriptural commandment, merely that of a Rabbinic decree. [The rationale is that] the Scriptural [commandment to separate] *terumah* applies only in *Eretz Yisrael* and only when the entire Jewish people are located there. [This is derived from the phrase] "When you enter...." [Implied is that] the entire [Jewish people] must enter [the land], as they did when they took possession of the land originally and as will happen in the future when they take possession of the land a third time. In contrast, the second time [the people] took possession of the land, in the time of Ezra, only a portion entered. Hence, they were not obligated according to Scriptural Law. Similarly, it appears to me that the same concept applies with regard to the tithes. In the present era, this obligation [as well] has the status of a Rabbinic decree like *terumah*. | **רמב"ם הל' תרומות פרק א'**  התרומה בזמן הזה, ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל, ואפילו בימי עזרא--אינה מן התורה, אלא מדבריהם:  שאין לך תרומה של תורה אלא בארץ ישראל, ובזמן שיהיו כל ישראל שם, שנאמר "כי תבואו", ביאת כולכם כשהיו בירושה ראשונה וכמו שהן עתידין לחזור בירושה שלישית; לא כשהיו בירושה שנייה שהייתה בימי עזרא, שהייתה ביאת מקצתן--ולפיכך לא חייבה אותן מן התורה.  וכן ייראה לי שהוא הדין במעשרות, שאין חייבין בהן בזמן הזה אלא מדבריהם כתרומה. |

|  |  |
| --- | --- |
| **26. Ra'avad**  We rule like R. Yochanan who says that terumah nowadays is biblically obligatory, and the Rambam himself seems to have written thus earlier. | ראב"ד שם  א"א לא כיון להלכה יפה דהא קי"ל כרבי יוחנן דאמר ביבמות תרומה בזמן הזה דאוריי' והוא עצמו נראה שכך כתב בתחלת הספר ואי איתא להא מילתא בחלה הוא דאיתא. |

|  |  |
| --- | --- |
| **27. Rambam**  When the Jews were exiled after the first destruction [of the Temple], the sanctity of the walled cities from Joshua's time were nullified. When Ezra ascended at the time of the second entry into the land, all of the walled cities of that time became consecrated. For the entry [into the land] at the time of Ezra, i.e., the second entry, was comparable to the entry at the time of Joshua. Just as [after] their entry at the time of Joshua, they counted Sabbatical years and Jubilees, sanctified the homes in walled cities and were obligated in the tithes, so too, [after] their entry in the time of Ezra, they counted Sabbatical years and Jubilees, sanctified the homes in walled cities and were obligated in the tithes. Similarly, in the Ultimate Future, upon the third entry to the land, we will begin to count the Sabbatical and Jubilee years and sanctify the homes in walled cities, and every place that will be conquered will be obligated in [the separation of] tithes, as: "And God your Lord will bring you to the land that your ancestors possessed as a heritage and you shall possess." [The verse] equates [the Jews' ultimate] possession with that of their ancestors. Just as when your ancestors took possession of the land as a heritage, they practiced the renewal of all these observances, when you take possession of the land, you should practice the renewal of all these observances. | **רמב"ם שמיטה ויובל פרק י"ב**  כיון שגלו בחורבן ראשון, בטלה קדושת ערי חומה שהיו בימי יהושוע. כיון שעלה עזרא בביאה שנייה, נתקדשו כל הערים המוקפות חומה באותה העת--מפני שביאתן בימי עזרא שהיא ביאה שנייה, כביאתן בימי יהושוע:  מה ביאתן בימי יהושוע, מנו שמיטין ויובלות, וקידשו בתי ערי חומה, ונתחייבו במעשר--אף ביאתן בימי עזרא, מנו שמיטין ויובלות, וקידשו בתי ערי חומה, ונתחייבו במעשר. וכן לעתיד לבוא בביאה שלישית, בעת שייכנסו לארץ--יתחילו למנות שמיטין ויובלות, ויקדשו בתי ערי חומה, ויתחייב כל מקום שיכבשוהו במעשרות:  שנאמר "והביאך ה' אלוהיך, אל הארץ אשר ירשו אבותיך--וירשתה", מקיש ירושתך לירושת אבותיך--מה ירושת אבותיך, אתה נוהג בחידוש כל הדברים האלו; אף ירושתך, אתה נוהג בה בחידוש כל הדברים האלו. |

|  |  |
| --- | --- |
| **28. Ra'avad**  This is only true in places that Ezra did not sanctify. | ראב"ד שם  א"א הא דלא כרבי יוסי אלא במקומות שלא קידש עזרא. |

|  |  |
| --- | --- |
| **29. Rambam**  All of the *Geonim* have said that they have received a tradition, transferred from teacher to student that in the seventy years between the destruction of the First Temple and the building of the Second Temple, they counted only Sabbatical years, not the Jubilee year. Similarly, after the destruction of the Second Temple, they did not count the fiftieth year. Instead, they counted only sets of seven from the beginning of the year of the destruction. [This interpretation] is also apparent from the Talmud in *Avodah Zarah*. This reckoning is a received tradition. [The reckoning of] the Sabbatical year is well-known and renowned among the *Geonim* and the people of *Eretz Yisrael*. None of them make any reckoning except according to the years of the destruction. According to this reckoning, this year which is the 1107th year after the destruction is the year following the Sabbatical year. We rely on this tradition and we rule according to it with regard to the tithes, the Sabbatical year, and the nullification of debts, for the received tradition and deed are great pillars in establishing [Halachic] rulings and it is appropriate to rely on them. | **רמב"ם שמיטה י,ה-ו**  כל הגאונים אמרו שמסורת היא בידיהם איש מפי איש, שלא מנו באותן השבעים שנה שבין חורבן בית ראשון ובניין בית שני אלא שמיטות בלבד, בלא יובל; וכן משחרב באחרונה, לא מנו שנת חמישים אלא שבע שבע בלבד מתחילת שנת החורבן.  וכן עולה מתלמוד עבודה זרה, כפי חשבון זה שהוא קבלה. ושנת השמיטה ידועה היא ומפורסמת, אצל הגאונים ואנשי ארץ ישראל; וכולן לא מנו אלא לשני חורבן, משליכין אותן שבע שבע.  ולפי חשבון זה תהי שנה זו, שהיא שנת שבע ומאה ואלף לחורבן, מוצאי שביעית.  ועל זה אנו סומכין, וכפי חשבון זה אנו מורין לעניין מעשרות ושביעית והשמטת כספים--שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה, ובהן ראוי להיתלות. |

|  |  |
| --- | --- |
| 30. Ra'avad  The Geonim hold that after the destruction, and perhaps even before, we only count seven. Some say they hold like R. Yehudah who thinks that the fiftieth year counts for both cycles. They base this on the Talmudic statement that seems to say that we should subtract two years from every hundred … I disagree with them … The Talmud means that Yovel after the destruction has no sanctity, and is ordinary like other years. But we still count years by the fifty, just as they did originally, and against the opinion of R. Yehudah. The Geonim may also hold thus. | ראב"ד שם  א"א הגאונים שאמרו שאין מונין משנת החרבן אלא שבע אולי ג"כ קודם החרבן כי יש מפרשים דסבירא להו כרבי יהודה דאמר שנת חמשים עולה לכאן ולכאן וסומכין את דבריהם למה שאמרו בגמרא דע"ז ונשקול מכל מאה תרתי ונשדי אפרטי כי אמרו אלו המפרשים לא יתכן לחשב אחר החרבן זכר לבנין חשבון אחר זולתי החשבון הראשון מ"מ אני איני סובר לא כדבריהם ולא כדבריו ואיני מפרש נשקול מכל מאה תרתי ונשדי אפרטי על דרך פירושם אלא לומר שאינם נותנים ליובל אחר חרבן שם זכר קדושה אלא כשאר שני שבוע שהם חול מ"מ חמשים חמשים הם מונין דלא כר' יהודה כמו שהיו מונין בתחלה ואולי דעת הגאונים כך הוא. |

Avraham's Legacy

|  |  |
| --- | --- |
| **31. Bava Basra 100a**  it has been taught: If he walked in it through the length of it and through the breadth of it, he has acquired the place where he walked — these are the words of R. Eliezer. And the Sages say: Walking is of no avail unless he has taken possession. R. Eleazar said: What is the reason of R. Eliezer? — For it is written, Arise walk through the land in the length of it and in the breadth of it,' for I will give it unto thee. And the Rabbis? — There, He said to him thus only because of [His] love for Abraham, that his children may easily conquer [the land]. | **ב"ב ק.**  תניא הלך בה לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר' אליעזר וחכמים אומרים אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק אמר ר' אלעזר מ"ט דר' אליעזר דכתיב (בראשית יג) קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה ורבנן התם משום חביבותא דאברהם הוא דקאמר ליה הכי כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו. |

|  |  |
| --- | --- |
| **32. Bava Basra 119a**  R. Hidka said: 'Simeon of Shikmona was my companion among the disciples of R. Akiba. And thus did R. Simeon of Shikmona say: Moses our Master knew that the daughters of Zelophehad were to he heiresses, but he did not know whether or not they were to take the portion of the birthright — And it was fitting that the [Scriptural] section of the laws of succession should have been written through Moses, but the daughters of Zelophehad merited it, and it was written through them … Now, if it be assumed [that] the land of Israel was [regarded as being even before the conquest] in the possession [of those who came out of Egypt]. why was he in doubt? — He was in doubt on this very [question]: It is written, and I will give it you for a heritage, I am the Lord, [does this mean]. 'it is for you an inheritance from your fathers' or perhaps [it means] that they would transmit [it] but would not [themselves] he heirs? And it was made clear to him [that the text implies] both. | **ב"ב קיט.**  אמר רבי חידקא שמעון השקמוני היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא וכך היה רבי שמעון השקמוני אומר יודע היה משה רבינו שבנות צלפחד יורשות הן אבל לא היה יודע אם נוטלות חלק בכורה אם לאו וראויה היתה פרשת נחלות ליכתב על ידי משה אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן ... ואי סלקא דעתך ארץ ישראל מוחזקת מאי קא מסתפקא ליה היא גופה קא מסתפקא ליה דכתיב (שמות ו) ונתתי אותה לכם מורשה אני ה' ירושה היא לכם מאבותיכם או דלמא שמורישין ואינן יורשין ופשטו ליה תרוייהו ירושה לכם מאבותיכם ומורישין ואינן יורשין. |

|  |  |
| --- | --- |
| **33. Avodah Zara 53b**  the Divine Law declared, And burn their Asherim with fire. Now it was an inheritance to [the Israelites] from their ancestors and a man cannot make prohibited what does not belong to him! If [it is assumed that the reason was] on account of those [Asherim] which existed there originally, then just an annulment would have sufficed! But inasmuch as the Israelites worshipped the Golden Calf, they revealed their proneness for idolatry, so when the idolaters came [and worshipped Asherim] they acted according to [the Israelites'] bidding. Similarly when an Israelite set up a brick, he revealed his proneness for idolatry; therefore when a heathen came and worshipped it he acted according to [the Israelite's] bidding. But perhaps the proneness was only for the Golden Calf and for nothing else! — No; Scripture states, These be thy gods, O Israel, which proves that they lusted for many gods. Conclude, then, that all [the Asherim] which existed at the same time as the Golden Calf are prohibited, but those planted subsequently are permitted! — Who is able to distinguish between them? | **ע"ז נג:**  אמר רחמנא ואשריהם תשרפון באש מכדי ירושה היא להם מאבותיהם ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו ואי משום הנך דמעיקרא בביטולא בעלמא סגי להו אלא מדפלחו ישראל לעגל גלו אדעתייהו דניחא להו בעבודה זרה וכי אתו גוים שליחותא דידהו עבדי ה"נ ישראל שזקף לבינה גליא דעתיה דניחא ליה בעבודה זרה וכי אתא גוי ופלח לה שליחותא דידיה קעביד ודלמא בעגל הוא דניחא להו במידי אחרינא לא אמר קרא אלה אלהיך ישראל מלמד שאיוו לאלוהות הרבה אימא כל דבהדי עגל ניתסרו מכאן ואילך נישתרי מאן מוכח. |

|  |  |
| --- | --- |
| **34. Rosh haShanah 13a**  R. Kahana was asked by members of the college, Whence did the Israelites bring the omer which they offered on their entry into the Land [of Israel]? If you say, it grew while still in the possession of the heathen, [this cannot be, since] the All Merciful prescribed your harvest and not the harvest of the stranger … He [R. Kahana] replied to them: All that had not grown to a third while in the possession of the stranger [was fitting for their use]. | **ר"ה יג.**  בעו מיניה חברייא מרב כהנא עומר שהקריבו ישראל בכניסתן לארץ מהיכן הקריבוהו אם תאמר דעייל ביד נכרי קצירכם אמר רחמנא ולא קציר נכרי ... אמר להן כל שלא הביא שליש ביד נכרי. |

|  |  |
| --- | --- |
| 35. Tosafos  Even though the land was their inheritance from the age of the avot – as we see regarding the Asheirah trees, that the gentiles could not have rendered them forbidden without the Jews' acquiescence, since nobody can render property not his own forbidden – still, gentiles have a share of ownership in whatever they plant there. Nonetheless, the inference or response regarding Asheirah trees is still good, because there were Asheirot there from the earliest generations. | תוס' שם  ולא קציר נכרי.ואף על גב דירושה היא להם מאבותיהם כדאיתא בע"ז פרק רבי ישמעאל (דף נג:) דאמר רחמנא ואשריהם תשרפון באש מכדי ירושה היא להם מאבותיהם ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו מ"מ יש לו במה שזרע ומ"מ (דייק) התם שפיר משום אשרות שמדורות הראשונים. |

|  |  |
| --- | --- |
| 36. Chazon Ish  The Jews were obligated so separate Challah in the seven years of conquest and the seven years of apportionment. Challah does not require sanctification through conquest and through a formal ceremony, but rather suffices with the fact that the land was given to Avraham. Therefore, nowadays, even though the sanctity is null and void, and even though the land is exempt from ma'aser, it remains obligated in Challah. | חזון איש שביעית סימן ג' סעיף א'  ז' שכבשו וז' שחלקו נתחייבו בחלה, ור"ל דחלה א"צ לתנאי של קידוש הארץ בכיבוש וקידוש אלא בזה שהארץ נתנה לאברהם אע"ה סגי לחיוב חלה, וא"כ גם בזה"ז שבטלה קדושת הארץ ופטורה מן המעשה מ"מ חייבת בחלה. |

|  |  |
| --- | --- |
| 37. Rambam  When a person has entrusted money to a colleague and desires to grant an agent power of attorney to bring it, a *kinyan chalifin* is not effective. For money is not acquired through a *kinyan chalifin*. What should he do? He should give the agent a portion of land of any size and transfer the money to him by virtue of his acquisition of the land with the intent that he expropriate it with this power of attorney. The agent may then go, enter into litigation, and expropriate the money … The *Geonim* have, however, ordained that … if a person was granted power of attorney to collect money belonging to a colleague that was held by another person or to demand payment of a loan from him, and the person transferring the debt did not own land, he could transfer to him four cubits of his heritage in *Eretz Yisrael*, and then transfer the money to him, by virtue of his acquisition of the land. Such statements appear to me extremely flimsy and insubstantial. For who is to say that this person has a portion in *Eretz Yisrael*? And even if he is fit to receive a portion of the land, it is presently not in his possession. The *Geonim* who ordained this ruling did not say: "Let the law pierce the mountain." Instead, they explained that the ruling was issued only to intimidate the defendant, so that if he desires to enter into litigation and pay the money when presented with this power of attorney, he is no longer under obligation. Why is he no longer under obligation? For a person who brings this insubstantial power of attorney is no worse than an agent appointed in the presence of witnesses. If, however, the defendant does not desire to enter into litigation with the person granted the power of attorney, he is not compelled to give him the money or take an oath until the principal comes himself. | **רמב"ם שלוחין ג,ז**  מי שהיו לו מעות פיקדון ביד אחר, ורצה להרשות שליח להביאן--אין הקניין מידו מועיל בזה, שאין המטבע נקנה בחליפין.  אלא כיצד עושה:  נותן לו קרקע כל שהוא, ומקנה לו המעות על גבן כדי להוציאן בהרשאה זו; והולך ודן עימו, ומוציאן ... זה הוא הדין שייראה לי מן התלמוד. אבל גאונים תיקנו ... שאם הרשהו ליטול מעות שיש לו ביד חברו או לתבוע ממנו הלוואה, ולא הייתה קרקע למקנה--מקנהו ארבע אמות מחלקו שבארץ ישראל, ומקנה לו המעות על גבן.ודברים אלו דברים קלים הן עד מאוד, ורעועים:  שזה מי יאמר שיש לו חלק בארץ ישראל, ואפילו הוא ראוי--אינו ברשותו.  והגאונים עצמן שתיקנו תקנה זו אמרו, שאין אומרין בה ייקוב הדין את ההר, ואינה אלא כדי לאיים על הנתבע:  אם רצה לדון בהרשאה זו וליתן, נפטר.ולמה ייפטר, שאין זה הבא בהרשאה זו הרעועה פחות משליח שעשהו בעדים.  אבל אם לא ירצה הנתבע לדון עימו--אין כופין אותו לא ליתן לו ולא להישבע, עד שיבוא בעל דינו. |

|  |  |
| --- | --- |
| 38. Tosafos  This disproves the custom to write "I give you four amot in my courtyard," in Harsha'ah documents drafted by people who own no real estate. These people rely on the assumption that every Jew owns four amot in Israel, since land cannot be stolen, or the assumption that every Jew owns the four amot where he will ultimately be buried. Here, the Talmud implies that it is possible for a Jew to own no land whatsoever … it is difficult to assume that the Talmud only refers to a convert who has no portion in the land. Moreover, if this reason were reliable, nobody could write more than one harsha'ah document, since he already gave his four amot away with the first one. | תוס' ב"ב מד:  דלא הוה ליה ארעא מעולם. מכאן תשובה לאומרים דמה שנהגו לכתוב בהרשאות ונתתי לו ארבע אמות בחצרי אע"ג דלית ליה קרקע משום דאין לך אדם שאין לו ארבע אמות בארץ ישראל דקרקע אינה נגזלת אי נמי דאין לך אדם שאין לו ד' אמות לקברו דהכא משמע דאפשר שאין לו קרקע וכן משמע בפ' שלישי דקדושין (דף ס: ע"ש) הרי את מקודשת לי על מנת שיש לי קרקע משמע דאפשר שאין לו ודוחק להעמיד בגר שאין לו חלק בארץ ועוד דא"כ לא יעשה אדם שני שטרי הקנאה שהראשון קנה ארבע אמותיו ונראה לר"ת דהיינו טעמא כיון שמודה שיש לו קרקע וחוב הוא לו שהרי על ידי קרקע מקנה לחבירו אפילו יש כמה עדים שמכחישים אותו הרי הודאת בעל דין כמאה עדים ולא חיישינן למיחזי כשיקרא כדאשכחנא (לקמן דף קמט.) גבי איסור גיורא דנפק אודיתא מבי איסור ואף על גב שהיה איסור משקר הקשה מהר"ר חזקיהו דמכל מקום ניחוש הכא דלמא אקני ליה מטלטלין אגב קרקע והודה שיש לו מקרקע אע"פ שלא היה לו מעולם ונראה דכולי האי לא חיישינן שמא שיקרו להודות ונראה לו דבזמן הזה שרגילים לכתוב והקניתי לו ארבע אמות בחצירי א"כ מילתא דשכיחא היא וא"כ מכר לו פרה וטלית אין מעיד לו עליה אע"ג דאיכא עדים דלא היה ליה ארעא מעולם. |