1. How have we survived without land? Land is part of the most basic definition of a nation? How many nations have survived without land?
2. Gemara Gittin 56a –הוו בהו הנהו בריוני, אמרו להו רבנן: ניפוק ונעביד שלמא בהדייהו, לא שבקינהו. אמרו להו: ניפוק ונעביד קרבא בהדייהו, אמרו להו רבנן: לא מסתייעא מילתא. קמו קלנהו להנהו אמברי דחיטי ושערי, והוה כפנא. מרתא בת בייתוס עתירתא דירושלים הויא, שדרתה לשלוחה ואמרה ליה: זיל אייתי לי סמידא. אדאזל איזדבן, אתא אמר לה: סמידא ליכא, חיורתא איכא, אמרה ליה: זיל אייתי לי. אדאזל איזדבן, אתא ואמר לה: חיורתא ליכא, גושקרא איכא, א"ל: זיל אייתי לי. אדאזל אזדבן, אתא ואמר לה: גושקרא ליכא, קימחא דשערי איכא, אמרה ליה: זיל אייתי לי. אדאזל איזדבן, הוה שליפא מסאנא, אמרה: איפוק ואחזי אי משכחנא מידי למיכל, איתיב לה פרתא בכרעא ומתה. קרי עלה רבן יוחנן בן זכאי: +דברים כ"ח+ הרכה בך והענוגה אשר לא נסתה כף רגלה. איכא דאמרי: גרוגרות דר' צדוק אכלה, ואיתניסא ומתה. דר' צדוק יתיב ארבעין שנין בתעניתא דלא ליחרב ירושלים, כי הוה אכיל מידי הוה מיתחזי מאבראי, וכי הוה בריא, מייתי ליה גרוגרות, מייץ מייהו ושדי להו. כי הוה קא ניחא נפשה, אפיקתה לכל דהבא וכספא שדיתיה בשוקא, אמרה: האי למאי מיבעי לי! והיינו דכתיב: +יחזקאל ז'+ כספם בחוצות ישליכו. אבא סקרא ריש בריוני דירושלים בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי הוה, שלח ליה: תא בצינעא לגבאי. אתא, א"ל: עד אימת עבדיתו הכי, וקטליתו ליה לעלמא בכפנא? א"ל: מאי איעביד, דאי אמינא להו מידי קטלו לי! א"ל: חזי לי תקנתא לדידי דאיפוק, אפשר דהוי הצלה פורתא. א"ל: נקוט נפשך בקצירי, וליתי כולי עלמא ולישיילו בך, ואייתי מידי סריא ואגני גבך, ולימרו דנח נפשך, וליעיילו בך תלמידך ולא ליעול בך איניש אחרינא, דלא לרגשן בך דקליל את, דאינהו ידעי דחייא קליל ממיתא. עביד הכי, נכנס בו רבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר, כי מטו לפיתחא בעו למדקריה, אמר להו: יאמרו רבן דקרו! בעו למדחפיה, אמר להו: יאמרו רבן דחפו! פתחו ליה בבא, נפק. כי מטא להתם, אמר: שלמא עלך מלכא, שלמא עלך מלכא! א"ל: מיחייבת תרי קטלא, חדא, דלאו מלכא אנא וקא קרית לי מלכא! ותו, אי מלכא אנא, עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי? א"ל: דקאמרת לאו מלכא אנא איברא מלכא את, דאי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידך, דכתיב: +ישעיהו י'+ והלבנון באדיר יפול, ואין אדיר אלא מלך, דכתי': +ירמיהו ל'+ והיה אדירו ממנו וגו', ואין לבנון אלא ביהמ"ק, שנאמר: +דברים ג'+ ההר הטוב הזה והלבנון; ודקאמרת אי מלכא אנא אמאי לא קאתית לגבאי עד האידנא? בריוני דאית בן לא שבקינן. אמר ליה: אילו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה, לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון? אישתיק. קרי עליה רב יוסף, ואיתימא רבי עקיבא: +ישעיהו מד+ משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, איבעי ליה למימר ליה: שקלינן צבתא ושקלינן ליה לדרקון וקטלינן ליה, וחביתא שבקינן לה. אדהכי אתי פריסתקא עליה מרומי, אמר ליה: קום, דמית ליה קיסר, ואמרי הנהו חשיבי דרומי לאותיבך ברישא. הוה סיים חד מסאני, בעא למסיימא לאחרינא לא עייל, בעא למשלפא לאידך לא נפק, אמר: מאי האי? אמר ליה: לא תצטער, שמועה טובה אתיא לך, דכתיב: +משלי ט"ו+ שמועה טובה תדשן עצם. אלא מאי תקנתיה? ליתי איניש דלא מיתבא דעתך מיניה ולחליף קמך, דכתיב: +משלי י"ז+ ורוח נכאה תיבש גרם, עבד הכי עייל. אמר ליה: ומאחר דחכמיתו כולי האי, עד האידנא אמאי לא אתיתו לגבאי? אמר ליה: ולא אמרי לך? אמר ליה: אנא נמי אמרי לך! אמר ליה: מיזל אזילנא ואינש אחרינא משדרנא, אלא בעי מינאי מידי דאתן לך. אמר ליה: תן לי יבנה וחכמיה, ושושילתא דרבן גמליאל, ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק ,
3. The בריונים and חכמים were in a stalemate. The Romans had surrounded ירושלים and there didn’t seem to be much hope. The בריונים suggested fighting. The חכמים said no. The חכמים wanted to make an overture of peace. The בריונים end the debate by destroying our own food supply! If we are desperate enough we will have no choice but to fight! People were starving and things were getting very bad. It got so bad that מרתא בת ביתוס, who was previously an aristocratic women, died by eating גרוגרות דר' צדוק. R’ Tzadok had fasted for forty years in advance of the חורבן praying that ירושלים not be destroyed. He could no longer eat solid food so he sucked the juice out of a dried fig and discarded the solid part. מרתא בת בייתוס picked up the dried up fig and ate it. This caused her to die. So ר' יוחנן בן זכאי gets into a coffin and pretends to be dead. He approaches the Roman general Vespasian and calls him an Emperor. Soon after Vespasian finds out that he had been appointed emperor. This impressed him, and he offered ר' יוחנן בן זכאי three wishes (no wishing for more wishes).
4. He asks for three things: תן לי יבנה וחכמיה, ושושליתה דרבן גמליאל (שהיו מיוחסים לדוד המלך), ואתוסיה דמסאני לר' צדוק – why does he specifically ask for the rabbis, R’ Gamliel’s family and a doctor for R’ Tzadok?
5. How do we actually remember the בית המקדש? There are two primary סוגיות.
6. למוד בבלי מסכת סוכה דף מא עמוד א - משנה. בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה, ובמדינה יום אחד. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש. ושיהא יום הנף כולו אסור. גמרא. מנא לן דעבדינן זכר למקדש? אמר רבי יוחנן: דאמר קרא +ירמיהו ל+ כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה' כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה, דרש אין לה - מכלל דבעיא דרישה.
7. תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ס עמוד ב - ת"ר: כשחרב הבית בשניה, רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להן ר' יהושע, אמר להן: בני, מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין? אמרו לו: נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח, ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסכין על גבי המזבח, ועכשיו בטל? אמר להם: א"כ, לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות! אפשר בפירות. פירות לא נאכל, שכבר בטלו בכורים! אפשר בפירות אחרים. מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים! שתקו. אמר להן: בני, בואו ואומר לכם: שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר - שכבר נגזרה גזרה, ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר - שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה, דכתיב: +מלאכי ג'+ במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו, אלא כך אמרו חכמים: סד אדם את ביתו בסיד, ומשייר בו דבר מועט. וכמה? אמר רב יוסף: אמה על אמה. אמר רב חסדא: כנגד הפתח. עושה אדם כל צרכי סעודה, ומשייר דבר מועט. מאי היא? אמר רב פפא: כסא דהרסנא. עושה אשה כל תכשיטיה, ומשיירת דבר מועט. מאי היא? אמר רב: בת צדעא, שנאמר: +תהלים קלז+ אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי וגו'. מאי על ראש שמחתי? אמר רב יצחק: זה אפר מקלה שבראש חתנים. א"ל רב פפא לאביי: היכא מנח לה? במקום תפילין, שנאמר: +ישעיהו ס"א+ לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר. וכל המתאבל על ירושלים - זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר: +ישעיהו סו+ שמחו את ירושלים וגו'. תניא, אמר ר' ישמעאל בן אלישע: מיום שחרב בית המקדש, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, אלא אין גוזרין גזרה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה; ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות, ואין מנחת אותנו ליכנס לשבוע הבן, ואמרי לה: לישוע הבן, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו, אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין.
8. Many other examples of זכר למקדש:
9. Examples that are זכר לחורבן:
10. סוטה דף מט. – גזרו על עטרות חתנים ועל עטרות כלות
11. סוטה מח. וגיטין ז. – אסרו את השירה ונגינה
12. אבן העזר סימן סה סעיף ג – שבירת כוס בחופה
13. אורח חיים סימן תעג ס"ד – ביצה בליל הסדר שהוא מאכל אבלים
14. ברכות לא. – אסור למלא פיו שחוק
15. נדה סא. – רצו לאסור בגדי צבעונים ורק התירו כדי להקל על הכתמים
16. Examples that are זכר למקדש:
17. פסחים קטו. – כורך זכר למקדש כהלל
18. מנחות סו. – ספירת ימים בלא שבועות זכר למקדש
19. יומא דף יט: - אף בגבולין היו שרים שירה זכר למקדש שהיו שרים לכה"ג שלא יישן
20. רמ"א תרסד סעיף ב' – מוכרים ערבות בבית הכנסת בהוש"ר זכר למקדש ששלוחי ב"ד מביאין את הערבות
21. רמב"ם הלכות לולב ז:כג – הקפות הבימה בהושענות זכר למקדש שהיו מקיפין את המזבח בערבה
22. שו"ע תרעא:ז ומשנ"ב שם ס"ק מ' – נר חנוכה בבית הכנסת
23. חינוך מצוה קה – קריאת פרשת שקלים
24. To ensure Jewish survival and identity, and to enable us to remember ירושלים - we have a three pronged approach:
25. First, it starts with our heartbeat – תורה is our breakfast lunch and supper. It is our heart and soul and self-definition. Rav Gifter would say “I am not an Orthodox Jew, I am a תורה Jew!”. Knowing that he can’t ask for ירושלים, ריב"ז’s first request is תן לי יבנה וחכמיה – so long as we have תורה learning we have Jewish survival even in the least friendly of environments.
26. When I was walking to shul in Providence RI a municipal worker stopped me to ask if I am a Jew, and what the difference is between Jews and Catholics (where to begin…). The best answer is that the difference is that we LIVE תורה. Every doctor lawyer and accountant – not just seminary students – study our ancient texts. Its who we are.
27. The yeshiva was called כרם ביבנה in a bit of irony. The entire area of יבנה is full of sand dunes. Nobody could ever plant a vineyard there! But that’s the point – we can plant torah anywhere – even in the environment least suited for it. That is the message that כלל ישראל needed to hear after the חורבן.
28. Second, we need to remember the GLORY of ירושלים. שושילתא דרבן גמליאל – the family that can trace it’s lineage to דוד המלך. This is the זכר למקדש – we have to remember what was so great about it in the first place.
29. Finally, we need a doctor for ר' צדוק – we need to preserve the person who dedicated forty years of his life to mourning and lamenting the חורבן. We need to remember that we are in אבלות – keep the enormity of the tragedy in the center of our consciousness.
30. Notice that ר' צדוק drank the juice out of the פרי but discarded the shell. The imagery of not having the infrastructure, not having the city and society in Jewish hands, but still keeping the contents of the holy city alive. When מרתא בת בייתוס tries to take only the external and there is nothing left inside of it, such a ירושלים dies.