Haftarat Metzora: 4 Lepers and a Miracle - Minor characters in a major story

|  |  |
| --- | --- |
| And Elisha replied, “Hear the word of the LORD. Thus said the LORD: This time tomorrow, a seah of choice flour shall sell for a shekel at the gate of Samaria, and two seahs of barley for a shekel.” The aide on whose arm the king was leaning spoke up and said to the man of God, “Even if the LORD were to make windows in the sky, could this come to pass?” And he retorted, “You shall see it with your own eyes, but you shall not eat of it.” There were four men, lepers, outside the gate. They said to one another, “Why should we sit here waiting for death? If we decide to go into the town, what with the famine in the town, we shall die there; and if we just sit here, still we die. Come, let us desert to the Aramean camp. If they let us live, we shall live; and if they put us to death, we shall but die.” They set out at twilight for the Aramean camp; but when they came to the edge of the Aramean camp, there was no one there. For the Lord had caused the Aramean camp to hear a sound of chariots, a sound of horses—the din of a huge army. They said to one another, “The king of Israel must have hired the kings of the Hittites and the kings of Mizraim to attack us!” And they fled headlong in the twilight, abandoning their tents and horses and asses—the [entire] camp just as it was—as they fled for their lives. When those lepers came to the edge of the camp, they went into one of the tents and ate and drank; then they carried off silver and gold and clothing from there and buried it. They came back and went into another tent, and they carried off what was there and buried it. Then they said to one another, “We are not doing right. This is a day of good news, and we are keeping silent! If we wait until the light of morning, we shall incur guilt. Come, let us go and inform the king’s palace.” They went and called out to the gatekeepers of the city and told them, “We have been to the Aramean camp. There is not a soul there, nor any human sound; but the horses are tethered and the asses are tethered and the tents are undisturbed.” The gatekeepers called out, and the news was passed on into the king’s palace. The king rose in the night and said to his courtiers, “I will tell you what the Arameans have done to us. They know that we are starving, so they have gone out of camp and hidden in the fields, thinking: When they come out of the town, we will take them alive and get into the town.” But one of the courtiers spoke up, “Let a few of the remaining horses that are still here be taken—-they are like those that are left here of the whole multitude of Israel, out of the whole multitude of Israel that have perished—and let us send and find out.” They took two teams of horses and the king sent them after the Aramean army, saying, “Go and find out.” They followed them as far as the Jordan, and found the entire road full of clothing and gear which the Arameans had thrown away in their haste; and the messengers returned and told the king. The people then went out and plundered the Aramean camp. So a seah of choice flour sold for a shekel, and two seahs of barley for a shekel—as the LORD had spoken. Now the king had put the aide on whose arm he leaned in charge of the gate; and he was trampled to death in the gate by the people—just as the man of God had spoken, as he had spoken when the king came down to him. For when the man of God said to the king, “This time tomorrow two seahs of barley shall sell at the gate of Samaria for a shekel, and a seah of choice flour for a shekel,” the aide answered the man of God and said, “Even if the LORD made windows in the sky, could this come to pass?” And he retorted, “You shall see it with your own eyes, but you shall not eat of it.” That is exactly what happened to him: The people trampled him to death in the gate. | **מלכים II ז**וַיֹּ֣אמֶר אֱלִישָׁ֔ע שִׁמְע֖וּ דְּבַר־יְהוָ֑ה כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה כָּעֵ֤ת ׀ מָחָר֙ סְאָֽה־סֹ֣לֶת בְּשֶׁ֗קֶל וְסָאתַ֧יִם שְׂעֹרִ֛ים בְּשֶׁ֖קֶל בְּשַׁ֥עַר שֹׁמְרֽוֹן׃ בוַיַּ֣עַן הַשָּׁלִ֡ישׁ אֲשֶׁר־לַמֶּלֶךְ֩ נִשְׁעָ֨ן עַל־יָד֜וֹ אֶת־אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִים֮ וַיֹּאמַר֒ הִנֵּ֣ה יְהוָ֗ה עֹשֶׂ֤ה אֲרֻבּוֹת֙ בַּשָּׁמַ֔יִם הֲיִהְיֶ֖ה הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֑ה וַיֹּ֗אמֶר הִנְּכָ֤ה רֹאֶה֙ בְּעֵינֶ֔יךָ וּמִשָּׁ֖ם לֹ֥א תֹאכֵֽל׃ (ס) וְאַרְבָּעָ֧ה אֲנָשִׁ֛ים הָי֥וּ מְצֹרָעִ֖ים פֶּ֣תַח הַשָּׁ֑עַר וַיֹּֽאמְרוּ֙ אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֔הוּ מָ֗ה אֲנַ֛חְנוּ יֹשְׁבִ֥ים פֹּ֖ה עַד־מָֽתְנוּ׃ אִם־אָמַרְנוּ֩ נָב֨וֹא הָעִ֜יר וְהָרָעָ֤ב בָּעִיר֙ וָמַ֣תְנוּ שָׁ֔ם וְאִם־יָשַׁ֥בְנוּ פֹ֖ה וָמָ֑תְנוּ וְעַתָּ֗ה לְכוּ֙ וְנִפְּלָה֙ אֶל־מַחֲנֵ֣ה אֲרָ֔ם אִם־יְחַיֻּ֣נוּ נִֽחְיֶ֔ה וְאִם־יְמִיתֻ֖נוּ וָמָֽתְנוּ׃ וַיָּק֣וּמוּ בַנֶּ֔שֶׁף לָב֖וֹא אֶל־מַחֲנֵ֣ה אֲרָ֑ם וַיָּבֹ֗אוּ עַד־קְצֵה֙ מַחֲנֵ֣ה אֲרָ֔ם וְהִנֵּ֥ה אֵֽין־שָׁ֖ם אִֽישׁ׃ וַאדֹנָ֞י הִשְׁמִ֣יעַ ׀ אֶת־מַחֲנֵ֣ה אֲרָ֗ם ק֥וֹל רֶ֙כֶב֙ ק֣וֹל ס֔וּס ק֖וֹל חַ֣יִל גָּד֑וֹל וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־אָחִ֗יו הִנֵּ֣ה שָֽׂכַר־עָלֵינוּ֩ מֶ֨לֶךְ יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־מַלְכֵ֧י הַחִתִּ֛ים וְאֶת־מַלְכֵ֥י מִצְרַ֖יִם לָב֥וֹא עָלֵֽינוּ׃ וַיָּקוּמוּ֮ וַיָּנ֣וּסוּ בַנֶּשֶׁף֒ וַיַּעַזְב֣וּ אֶת־אָהֳלֵיהֶ֗ם וְאֶת־סֽוּסֵיהֶם֙ וְאֶת־חֲמֹ֣רֵיהֶ֔ם הַֽמַּחֲנֶ֖ה כַּאֲשֶׁר־הִ֑יא וַיָּנֻ֖סוּ אֶל־נַפְשָֽׁם׃ הַֽמְצֹרָעִ֨ים הָאֵ֜לֶּה עַד־קְצֵ֣ה הַֽמַּחֲנֶ֗ה וַיָּבֹ֜אוּ אֶל־אֹ֤הֶל אֶחָד֙ וַיֹּאכְל֣וּ וַיִּשְׁתּ֔וּ וַיִּשְׂא֣וּ מִשָּׁ֗ם כֶּ֤סֶף וְזָהָב֙ וּבְגָדִ֔ים וַיֵּלְכ֖וּ וַיַּטְמִ֑נוּ וַיָּשֻׁ֗בוּ וַיָּבֹ֙אוּ֙ אֶל־אֹ֣הֶל אַחֵ֔ר וַיִּשְׂא֣וּ מִשָּׁ֔ם וַיֵּלְכ֖וּ וַיַּטְמִֽנוּ׃ אִ֨ישׁ אֶל־רֵעֵ֜הוּ לֹֽא־כֵ֣ן ׀ אֲנַ֣חְנוּ עֹשִׂ֗ים הַיּ֤וֹם הַזֶּה֙ יוֹם־בְּשֹׂרָ֣ה ה֔וּא וַאֲנַ֣חְנוּ מַחְשִׁ֗ים וְחִכִּ֛ינוּ עַד־א֥וֹר הַבֹּ֖קֶר וּמְצָאָ֣נוּ עָו֑וֹן וְעַתָּה֙ לְכ֣וּ וְנָבֹ֔אָה וְנַגִּ֖ידָה בֵּ֥ית הַמֶּֽלֶךְ׃ וַיָּבֹ֗אוּ וַֽיִּקְרְאוּ֮ אֶל־שֹׁעֵ֣ר הָעִיר֒ וַיַּגִּ֤ידוּ לָהֶם֙ לֵאמֹ֔ר בָּ֚אנוּ אֶל־מַחֲנֵ֣ה אֲרָ֔ם וְהִנֵּ֥ה אֵֽין־שָׁ֛ם אִ֖ישׁ וְק֣וֹל אָדָ֑ם כִּ֣י אִם־הַסּ֤וּס אָסוּר֙ וְהַחֲמ֣וֹר אָס֔וּר וְאֹהָלִ֖ים כַּאֲשֶׁר־הֵֽמָּה׃ וַיִּקְרָ֖א הַשֹּֽׁעֲרִ֑ים וַיַּגִּ֕ידוּ בֵּ֥ית הַמֶּ֖לֶךְ פְּנִֽימָה׃וַיָּ֨קָם הַמֶּ֜לֶךְ לַ֗יְלָה וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־עֲבָדָ֔יו אַגִּֽידָה־נָּ֣א לָכֶ֔ם אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָ֥שׂוּ לָ֖נוּ אֲרָ֑ם יָדְע֞וּ כִּי־רְעֵבִ֣ים אֲנַ֗חְנוּ וַיֵּצְא֤וּ מִן־הַֽמַּחֲנֶה֙ לְהֵחָבֵ֤ה בהשדה [בַשָּׂדֶה֙] לֵאמֹ֔ר כִּֽי־יֵצְא֤וּ מִן־הָעִיר֙ וְנִתְפְּשֵׂ֣ם חַיִּ֔ים וְאֶל־הָעִ֖יר נָבֹֽא׃ וַיַּעַן֩ אֶחָ֨ד מֵעֲבָדָ֜יו וַיֹּ֗אמֶר וְיִקְחוּ־נָ֞א חֲמִשָּׁ֣ה מִן־הַסּוּסִים֮ הַֽנִּשְׁאָרִים֮ אֲשֶׁ֣ר נִשְׁאֲרוּ־בָהּ֒ הִנָּ֗ם כְּכָל־ההמון [הֲמ֤וֹן] יִשְׂרָאֵל֙ אֲשֶׁ֣ר נִשְׁאֲרוּ־בָ֔הּ הִנָּ֕ם כְּכָל־הֲמ֥וֹן יִשְׂרָאֵ֖ל אֲשֶׁר־תָּ֑מּוּ וְנִשְׁלְחָ֖ה וְנִרְאֶֽה׃ וַיִּקְח֕וּ שְׁנֵ֖י רֶ֣כֶב סוּסִ֑ים וַיִּשְׁלַ֨ח הַמֶּ֜לֶךְ אַחֲרֵ֧י מַחֲנֵֽה־אֲרָ֛ם לֵאמֹ֖ר לְכ֥וּ וּרְאֽוּ׃ וַיֵּלְכ֣וּ אַחֲרֵיהֶם֮ עַד־הַיַּרְדֵּן֒ וְהִנֵּ֣ה כָל־הַדֶּ֗רֶךְ מְלֵאָ֤ה בְגָדִים֙ וְכֵלִ֔ים אֲשֶׁר־הִשְׁלִ֥יכוּ אֲרָ֖ם בהחפזם [בְּחָפְזָ֑ם] וַיָּשֻׁ֙בוּ֙ הַמַּלְאָכִ֔ים וַיַּגִּ֖דוּ לַמֶּֽלֶךְ׃ וַיֵּצֵ֣א הָעָ֔ם וַיָּבֹ֕זּוּ אֵ֖ת מַחֲנֵ֣ה אֲרָ֑ם וַיְהִ֨י סְאָה־סֹ֜לֶת בְּשֶׁ֗קֶל וְסָאתַ֧יִם שְׂעֹרִ֛ים בְּשֶׁ֖קֶל כִּדְבַ֥ר יְהוָֽה׃וְהַמֶּלֶךְ֩ הִפְקִ֨יד אֶת־הַשָּׁלִ֜ישׁ אֲשֶׁר־נִשְׁעָ֤ן עַל־יָדוֹ֙ עַל־הַשַּׁ֔עַר וַיִּרְמְסֻ֧הוּ הָעָ֛ם בַּשַּׁ֖עַר וַיָּמֹ֑ת כַּאֲשֶׁ֤ר דִּבֶּר֙ אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֔ים אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּ֔ר בְּרֶ֥דֶת הַמֶּ֖לֶךְ אֵלָֽיו׃ וַיְהִ֗י כְּדַבֵּר֙ אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֔ים אֶל־הַמֶּ֖לֶךְ לֵאמֹ֑ר סָאתַ֨יִם שְׂעֹרִ֜ים בְּשֶׁ֗קֶל וּֽסְאָה־סֹ֙לֶת֙ בְּשֶׁ֔קֶל יִהְיֶה֙ כָּעֵ֣ת מָחָ֔ר בְּשַׁ֖עַר שֹׁמְרֽוֹן: וַיַּ֨עַן הַשָּׁלִ֜ישׁ אֶת־אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִים֮ וַיֹּאמַר֒ וְהִנֵּ֣ה יְהוָ֗ה עֹשֶׂ֤ה אֲרֻבּוֹת֙ בַּשָּׁמַ֔יִם הֲיִהְיֶ֖ה כַּדָּבָ֣ר הַזֶּ֑ה וַיֹּ֗אמֶר הִנְּךָ֤ רֹאֶה֙ בְּעֵינֶ֔יךָ וּמִשָּׁ֖ם לֹ֥א תֹאכֵֽל׃ וַיְהִי־ל֖וֹ כֵּ֑ן וַיִּרְמְס֨וּ אֹת֥וֹ הָעָ֛ם בַּשַּׁ֖עַר וַיָּמֹֽת׃ (ס) |

## The Leper Identity

**Sahnedrin 107b**

With regard to the verse: **“And there were four men afflicted with leprosy at the entrance of the gate”** (II Kings 7:3), **Rabbi Yoḥanan says:** These were **Gehazi and his three sons,** as he and his descendants were cursed.

**מלבי"ם מלכים ב פרק ז**

וארבעה אנשים. פי' חז"ל (סוטה מז א) שהיה גחזי וג' בניו, כי מצורעים אחרים רפא אלישע, כ"ש מנעמן, וכמו שנראה מדברי הנערה שאמרה לאשת נעמן שאלישע ירפאהו ובודאי אמרה זאת מפני שהיה דרכו לרפאות, ומבואר שהיה זה גחזי ובניו שלא יכול לרפאותם, ועז"א היו מצורעים, שהם נשארו מצורעים ולא נרפאו. וכיון שנלקו בשומרון שלחו אותם חוץ לחומה כדין המצורע משתלח מעירות המוקפות חומה, כמ"ש בפ"ק דכלים (מ"ז):

**Sanhedrin 107b**

**The Sages taught: Always have the left** hand **drive** sinners **away and the right draw** them **near,** so that the sinner will not totally despair of atonement. This is **unlike Elisha, who pushed away Gehazi with his two hands** and caused him to lose his share in the World-to-Come, **and unlike Yehoshua ben Peraḥya, who pushed away Jesus the Nazarene with his two hands.**

Elisha drove **Gehazi** away, **as it is written: “And Naaman said: Be content, take two talents. And he urged him, and bound two talents of silver** in two bags, with two changes of garments” (II Kings 5:23). Naaman offered Gehazi payment for the help Elisha had given him. The verse states: **“And Elisha said to him: Where from, Gehazi? And he said: Your servant went nowhere at all. And he said to him: Went not my heart with you, when the man turned back from his chariot to meet you? Is it the time to receive silver and to receive garments, and olive groves, and vineyards, and sheep and cattle, and menservants and maidservants?”** (II Kings 5:25–26). The Gemara asks: **And did** Gehazi **take all that? It is** merely **silver and garments that he took.**

**Rabbi Yitzḥak says:** This was the incident involving Gehazi: **At that moment, Elisha was sitting and teaching** the *halakhot* of the **eight** impure **creeping animals.** Now **Naaman, the general of the army of Aram, was a leper. A certain young Jewish woman who had been taken captive from Eretz Yisrael said to him: If you go to Elisha, he will heal you. When** Naaman **came** to him, Elisha **said to him: Go immerse in the Jordan.** Naaman **said to him: Are you mocking me** by suggesting that this will cure me? **Those** companions **who were with** Naaman **said to him: What is the difference to you? Go, try** it. Naaman **went and immersed in the Jordan and was healed.** Naaman **came** and **brought to** Elisha **all those** items **that he had** taken with him from Aram, and Elisha **did not agree to receive** them **from him. Gehazi took leave from before Elisha** and **went** and **took** from Naaman **what he took, and** he **deposited** them.

**When** Gehazi **came, Elisha saw the leprosy that had grown on** Gehazi’s **head.** Elisha **said to him: Wicked one! The time has arrived to take** your **reward for** studying the matter of **the eight creeping animals.** Since the silver Gehazi received was his reward for studying the matter of the eight creeping animals, Elisha enumerated eight items that Gehazi sought to purchase with the silver that he took. Then Elisha said to Gehazi: **“The leprosy of Naaman shall cleave to you and to your seed forever. And he went out of his presence a leper as white as snow”** (II Kings 5:27).

**Bamidbar Rabbah 7:5**

Elisha sanctified Hashem's name, as he didn't want to take anything from Naaman; Gechazi chased after him and falsely swore that he was sent to bring money. Thus, he desecrated the name of heaven that Elisha had sanctified. Hashem said to Gechazi: Wicked one, you said, "As Hashem lives, [I swear] that I shall run after him and take something ("me'umah") from him" (5:20) – you swore in My name to desecrate it, by your life you said "me'umah" – and "mumo" (his condition, i.e., leprosy) you shall take.

**זוהר תזריע קסו**

רבי יצחק ורבי יהודה היו הולכים בדרך, אמר רבי יהודה, כתוב וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך וגו', אם הוא חטא בניו למה יהיו מוכים, אמר לו, אלישע ראה יותר משאר הנביאים, ראה שלא יצא מגיחזי בן הגון, ועל כן קילל את כולם.

**שם משמואל, תזריע תרע"ד**

ויש להבין למה לא אהדר ליה אלישע? דאף דאין מספיקין מכל מקום אי שב נעשה בעל תשובה גמור, וכמו שכתב הרמב"ם (סוף פ"ד מהלכות תשובה)... ונראה דהנה **ידוע שתשובה צריכה להיות על עיקרו והתחלתו של החטא**, כי העבירות שאחר כך כמעט הוא אנוס עליהן, שעבירה גוררת עבירה... והנה נראה שראשית החטא של גחזי היה **חסרון אמונת חכמים**, וחשב שאלישע לא יתודע מזה, וזה משכו והביאו לכזב ולישבע לשקר, ומרעה לרעה יצא עד שחטא והחטיא את הרבים, ואלמלי היה לו אמונה באלישע לא היה בא לכל אלה. ועל כן כשרצה אלישע להכניס בו הרהורי תשובה על כל מה שעשה לא היה יכול טרם ישוב על השורש... **אבל הרשע הזה עוד החזיק ברשעתו הראשונה, ועל כן לא היה יכול להכניס בו הרהורי תשובה כלל**, ואפילו יתוכח עמו ויאמר לו את הפירוש האמיתי שבלשון "אין מספיקין", מכל מקום הרי איננו עושה מפאת אמונת חכמים, אפילו שיאמר על שמאל ימין, ואם כן שוב לא היה יכול לעזור לו.

ועוד יש לומר על פי מה שהגדנו דלכאורה קשה, אחר שנעשה תשועה לישראל על ידי ארבעה האנשים שישבו פתח השער, שאמרו ז"ל שהם גחזי ושלשת בניו, למה לא היה לו זה לתועלת שישים אל לבו לחזור בתשובה? כי מצוה גוררת מצוה? ואמרנו על פי הזהר הקדש שהקשה איך מועילה תשובה אחר שעשה פגם בעולם בחטאו, ותירץ שבתשובה נתקן גם הפגם שעשה בעולם. ומכל מקום מובן שגודל הפגם וגודל התיקון הוא לפי מסת גודל הפועל, ואין דומה פגם שעושה הקטן בחטאו לפגם שעושה הגדול בחטאו. וכמו כן להיפוך התיקון שעושה הקטן הוא מעט לעומת התיקון שעושה הגדול... וכן היה מופת אלישע עם נעמן עקירת דבר מן התורה לקדש שם שמים, כבמדרש (במד"ר ז') שאלישע קידש שם שמים, אך גחזי קלקל את קידוש השם שהיה נראה לנעמן שהיתה תחבולה להוציא ממון, אם כן היתה למפרע עקירת דבר מן התורה בלא קידוש השם, וזה שהיטב חרה לאלישע שגחזי גרם לו שעשה עקירת דבר מן התורה. ובאשר נמצא שהפגם עשה אלישע, שוב **אין בכח גחזי הקטן לתקן בתשובתו, על כן לא הועיל לו מה שנעשה תשועה על ידו לעוררהו בתשובה**. אך לפי זה יש להבין מהו זה שהלך אלישע לדמשק להחזירהו בתשובה, ויש לומר שמאחר דתשובתו תהיה בגלל אלישע שוב נחשב כאילו אלישע העושה. וכל זה אם היה בטל לאלישע אפילו שיאמר לו על שמאל ימין, אבל כשאמר לו כך מקובלני ממך וכו' אפילו אם היה אלישע הבינו דעת שמכל מקום יהיה בעל תשובה והיה עושה תשובה, מכל מקום היה כעושה מאליו שדעתו לכך ולא לדעת אלישע, ושוב היתה תועלת התיקון קטנה ולא היה בו כדי לתקן את הפגם הגדול שהיה מתיחס לאלישע.

## The Geula We Deserve and the Geula We Need

|  |  |
| --- | --- |
| בשכבר הימים האויב הנוראאת שומרון הביא במצורארבעה מצורעים לה בשרו בשורה.כשומרון במצור - כל הארץ כולהוכבד הרעב מנשוא;אך אני לא אובה בשורת גאולהאם מפי מצורע היא תבוא.הטהור יבשר, יגאל הטהוראם ידו לא תמצא לגאול –אז נבחר לי לנפול ממצוקת המצוראור ליום בשורה הגדול". | **Rachel**For a long while the dreadful enemyBrought Samaria to siege;Four lepers to her brought tidings.To her brought the tidings of freedom.A Samaria under siege - the entire land,The famine is too hard to bear.But I will not want news of freedom,If it comes from the mouth of a leper.The pure will bring news and the pure will redeem,And if his hand won’t be there to redeem,Then I will choose to die from the suffering of the siege,On the eve of the day of the great tidings. |

**Commissioner Gordon, The Dark Knight**

Because he's the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now. So we'll hunt him. Because he can take it. Because he's not our hero. He's a silent guardian. A watchful protector. A Dark Knight.

**R. Aharon Soloveitchik, "Israel's Independence Day: Reflections in Halachah and Hashkafa"**

We thus see that the miracle of the deliverance of all the inhabitants of Samaria was carried out through the medium of four lepers: physical lepers, yes, but above all, spiritual lepers. (According to our Sages, these four outcasts were none other than Gechazi and his three sons, who were afflicted with leprosy as a penalty for their spiritual heresy. The Rambam in his Commentary to the Mishnah in the last chapter of Sanhedrin describes them as cynics and scoffers.)

The first argument, as to how any relief for the Jewish people could be realized through the medium of apikorsim (non-believers), can easily be rebutted by the precedent of the deliverance accorded the people of Samaria through the medium of the four lepers. This episode shows that no Jew can be excluded from the grace of God, that *Yisrael af al pi shechata, Yisrael hu* - a Jew, even though he has sinned, remains a Jew, and that there is an innate tendency towards altruism even in the heart of spiritual lepers.

It also shows that God does not exclude any Jew from salvation and He may therefore designate even spiritual outcasts as the messengers of relief and deliverance for the people of Israel. **Consequently, we cannot ignore the significance of the establishment of the State of Israel simply because Jews who stand a substantial distance from any form of observance of mitzvos were at the forefront of founding the State.** Perhaps the fact that nonobservant Jews are in the forefront today is a penalty for Orthodox Jewry's failure to play the most important part in the formation of the State.

**Sanhedrin 98a**

Rabbi Joshua ben Levi came upon Elijah (the prophet) … He asked, ‘When will the Messiah come?’“Elijah replied, ‘Go ask him yourself.’ ‘Where does he sit?’ ‘At the city gate.’ ‘How will I recognize him?’ ‘He sits among the poor lepers [**sick ones**]. They all untie their bandages all at once when they need to rebandage themselves. But he unties and rebandages in parts, one by one, thinking, maybe I’ll suddenly be needed, and I want to be ready at any minute.’

**ספר החרדים**

אל תלשן עבד אל אדוניו... דור אביו יקלל"(משלי ל י-יא). בפרק ח' דפסחים(=של מסכת פסחים) פירשו שלא ילמד קטיגורא על ישראל אפילו הדור רשעים. וראיה (ישעיהו)[מהושע] שנתפש על שהלשינם, אף על פי שחטאו. ואיתא במדרש דהשליש שנענש שאמר "הנה ה' עושה ארובות בשמים היהיה כדבר הזה", כך אמר: ודאי ה' יכול לעשות! אך הדור הזה כדור המבול שראוי היה שיעשה ארובות בשמים כהתם(=כמו שם) דכתיב(=שכתוב) "וארובות השמים נפתחו"(בראשית ז יא), ואיך אפשר שלדור רע כזה יהיה נעשה נס גדול כזה? השיבו אלישע הנביא, דלפי שלמד קטיגוריא על ישראל - יראה ולא יאכל(והמידה כנגד מידה היא שמשום שהוא לא האמין שבני ישראל ראויים לנס - הוא עצמו אינו ראוי לנס שיבוא על בני ישראל). כן שמעתי מפי החכם ר' אברהם הלוי שראה במדרש כתיבת יד בארץ המערב.

**הרב צבי טאו, לאמונת עתנו עמ' קכב בהוצאת ירושלים תשנ"ד**

חטא השליש לא היה חסרון אמונה בקב"ה או בנביא, ודאי מאמין היה, אדרבה ה'יראת שמים' שלו התקוממה, ה'חרדיות' שלו לדבר ה' לא הסכימה לקבל נס כזה. הקב"ה יכול לעשות, אבל לא ירצה לעשות לדור כזה. הלגלוג הזה, הכפירה הזו בזכותם הנצחית של ישראל ובסגולתם הנאמרת מתוך 'חרדיות' ו'יראת שמים' מחלישה בבת אחת את פעולתו האדירה של אלישע להרמת רוח הדור. כל הישועה באה רק משום שעם ישראל מאמינים בזכותם להגאל. זה סודה של הישועה.