## Can You and I Both be Right When We Fundamentally Disagree?

## Eilu V'Eilu in Halacha and Hashkafa



## Rabbi Efrem Goldberg Boca Raton Synagogue

Tikun Layl Shavuos Learning Sponsored by Dr. Barry and Dana Schechter in loving memory of his beloved parents Charles and Matla Dobra Schechter and her beloved father, Sol Feldman
I. Diversity in Torah
a. Rav Kahane (Pesikta De'rav Kahane 12:25) - everyone experienced Hashem differently.
b. K'patish yefotzetz sela - like a hammer shatters a rock (Sanhedrin 34a)
c. 70 faces, Shivim panim l'Torah (bamidbar rabbah 13:15)
d. Aruch Hashulchan - each opinion is a different voice in one choir or a different instrument in God's orchestra.
II. Diversity in halacha
a. Eruvin 13b - Beis Shamai and Beis Hillel disagree and gemora comments eilu v'eilu, these and those are the words of Hashem.
b. Chagiga 3b-all truths came from one source
i. Ran (derash 3) asks how can it be that Hashem communicated to Moshe wrong or untruthful opinions?
c. Rejected opinions are in fact false, but nevertheless have value
i. Nesivos - falsehood helps reveal truth
d. Multiplicity of truths -
i. Rashi (kesubos 57a) - no absolute and no false, multiple truths
ii. Ritva (eruvin 13b) - a full range of halachik options was revealed to Moshe and the Rabbis of each generation arrive at their pesak.
iii. Maharshal (intro to baba kamma) - all souls were present at Sinai and perceived truth through their filters.
iv. Maharal (be'er ha'golah 19-20) - things are not black and white and have aspects of both perspectives as its truth. Not contradictory at all but has aspects of both.

1. See picture from different perspectives
v. Rav Yisroel Salanter - people think and process differently
vi. Ohr Gedalyahu - one truth applies differently to different places and times.
III. Value of Minority opinion
a. Eilu v'eilu applies in halacha to allow the minority opinion to stick around and can be resurrected by the majority
i. Mishna edyos 1:5,6
ii. Tos. Shantz
iii. R' Chaim, brother of the Maharal was critical of the Shulchan Aruch because it didn't include significant minority opinions and that is a violation in his mind of eilu v'eilu.
b. Eilu v'eilu recognizes that despite truth need unity
i. We follow Beis Hillel despite validity of minority view because they were more inclusive and respect diversity
2. Yevamos $13 \mathrm{~b}-14 \mathrm{~b}$ - they continued to marry one another
ii. Must find balance between the pursuit of truth and diversity of views on one hand and the need for uniformity, discipline and order on the other.
3. Aruch Ha'Shulchan (intro to choshen mishpat) - must arrive at conclusive pesak despite eilu v’eilu for unity
IV. Diversity and Unity
a. Rav Yaakov - separate encampments with Mishkan in the middle
b. Netziv - diverse ways of connecting to Hashem but must be back to Hashem.
c. Berachos 27b - Talmidei Chachamim are called ba'alei trissin
i. Rav Kook - shields not swords because defending their position, not knocking someone else's
d. Bret Stephens - Leave your Safe Space


## 1. Pesíkta D' Rav Kehana 12:25

The Divine Word spoke to each and every person according to his particular capacity. And do not be surprised at this idea. For when manna came down for Israel, each and every person tasted it in keeping with his own capacity-infants in keeping with their capacity; young men in keeping with their capacity; and the elderly in keeping with their capacity . . . Now what was true about the manna-that each and every person tasted it according to his own particular capacity-was equally true about the Divine Word. Each and every person heard it according to his own particular capacity .. . Therefore the Holy One said: "Do not be misled because you hear many voices. Know ye that I am He who is one and the same: I am the Lord thy God." ${ }^{24}$

ר"א אנבי ה' אכהיך, (קפה) א"ר חנינא בר פפא, נראה להן הקב"ה פנים זועםות, פנים בינוניות, פנים מסבירות, פנים שוחקית, פנים זועפות למקרא, בארם טלםם את בנו תורה צריך ללמםרו באימה, פנים בינוניוה לטשנה, פנים טסבירוח

 פנים טבל טקום, אלף בני ארם מביטין בה, והיא מבטת בכולן, כך הקבכ"ה כשהיה
 אלהיכם אין כתיב פאן, אלא אנבי ה' אתהיך, א"ר יוסי בר חתינא (קפו) לםי בחו של כל אחד ואאר היה הריבור טרבר עמו, ואל תחמה על רבר זהו שהטן שהיה יורד לישראל, כל אחר ואתר היה טועמו, לםי כחו, התינוקוח לפי בחן, והבחורים לםי כחן, והוקנים לפי כחן, התינוקות ללי כחן, כשם שההתינוק חזה יונק טשםי
 לםי צחן, שע' ולחםי אשר נתתי לך (קפח) לחם ושטן ודבש האכלתיך (יחוּאאל
 אם הםן כל אחר ואחד היה טועם לםי כחו, הריבור על אתח כמה וכטה, אם"

 שאני הוא, אנכי ה' אלהיך, בעולם הזה נגאלו ישראל טמצרים ונשתעברו בבבל ופבבל למרי, וטמרי ליח, וטיון לארום, וטארום הקב"ה גואלן, ואינן ששתעברין עור, שנאמר ישראל נושע בה' תשועת עולטים לא חבושו ולא תבלשו ער עולמי ער (ישעיה מ"ה יחז) :

## 2. Sanhedrin $34 a$

The Gemara digresses to find the source for R' Yochanan's statement that two different verses cannot be teaching the same point:


 spoken, but these two have I heard; because strength belongs to God. ${ }^{[23]}$ This teaches that מְקְרָא אֶחָּר יוצָּא לְכַמָּה טְעָמִים - a single verse can yield many teachings, - but it cannot be that one teaching is derived from many verses.
The Gemara presents a similar statement: - A Baraisa of the academy of R' Yishmael
 LIKE A HAMMER THAT A ROCK SHATTERS. ${ }^{[25]}$ This teaches that
 GRATES INTO MANYPARTICLES, אַף מִקְקָא אֶחָר יוּצֵא לְבַּמָּה טְעָמִים so too ONE VERSE YIELDS MANY TEACHINGS.

## 3. Bamid́bar Rabba 13:15

eighty, and from this we can infer that the numerical value of the Written Law and the Oral Law amounts to one hundred and four. And it was offered in the twenty-sixth of the generations from Adam to Moses, through whom the Torah was actually given. This yields a total of one hundred and thirty and for this reason the weight of the dish was one hundred and thirty shekels. One silver basin (mizrak) was brought as a symbol of the Torah which has been likened to wine; as it says, And drink of the wine which I have mingled (Prov. Ix, 5). ${ }^{1}$ Now because it is customary to drink wine in a mizrak, as you may gather from the text, That drink wine in bowls-mizreke (Amos vi, 6), he on that account brought a mizrak. Of seventy shekels, afterthe shekel of the Sanctuary (VII, 19). Why? As the numerical value of yayin (wine) is seventy, so there are seventy modes of expounding the Torah. Why does it say ONE in connection with the dish? It symbolises the Torah which must be one; as you read, One Torah ${ }^{2}$ and one ordinance shall be .. . for you (Num. xv, 16)..






 ח






 (n)











 בשק

 לכם , למה נאשר במורק אהר שטר"ח שבכחב וד'ת שכעל פה ה


## 4. Eruvin 136


 years, Beis Shammai and Beis Hillel debated each other.
 follows their view, וְהַלָלוּ אוֹמְרִים הִלָכָה כְּמוֹתֵנוּ - and these said that the halachah follows their view. I.e. each side insisted that its own view was correct. יצְאָה בַּת קוֹל וְאָמְרֶה - A heavenly
 These and those, i.e. both views, are the words of the living God, ${ }^{131}$, Beis Hillel.

The Gemara continues:

- But now that these and those are both the words of the living God, מְפְני מַה וָּו בֵּת
 merit to fix the halachah according to their view? מִpְגי - Because they were easy and forbearing
 opinion and the opinion of Beis Shammai. ${ }^{1414}$ וְלא עוֹד אֶלִא שֶשמַקְדֶּימִין דִבְרֵי בֵית שַׁמַאי לְדִבְרֵיהֶן - And not only that, but they would mention the matters of Beis Shammai before their own, ${ }^{[15]}$

$$
\text { 5. Chagiga } 36
$$

R' Elazar ben Azaryah continues to expound upon the verse from Ecclesiates, which now speaks metaphorically:
 THESE ARE THE WISE SCHOLARS WHO SIT IN VARIOUS GROUPS AND OCCUPY them-
 There are THOSE scholars who DECLARE a thing ritually CONTAM. inated and there are those who pronounce it clean; אוֹסְרִין וְהַלְּלוּ מַתּירִין - those who PROHBIT AND those who
 AND THOSE who DECLARE FIT. ${ }^{10101}$ תוֹרָה מַעַתְּה - PERHAPS A MAN WILL SAY: HOW CAN I EVER LEARN TORAH and understand it precisely, when every issue is subject to debate and disagreement?

- תִּלְמוּד לומַר כּוּלָם , ,נִתְּנוּ מַרצֶּה אֶחָדי" To allay this concern, SCRIPTURE STATES that ALL ${ }^{[161}$ the various Rabbinic opinions are GIVEN FROM ONE SHEPHERD. אֵל אֶחָּר נְתָנִן
 - כֶרוּך הוֹא - ONE LEADER PROCLAMED THEM ${ }^{[18]}$ FROM THE MOUTH OF THE MASTER OF ALL MATTERS, BLESSED IS HE, הִּתְתִיב , וִיְדַּר
 ALL THESE WORDS. ${ }^{1201 ~ א ֲ ף ~-~ H e n c e, ~}$ YOU TOO MAKE YOUR EAR LIKE A MILL-HOPPER, ${ }^{[21]}$ וְקנה לְך לֵך מבין - and acquire for yourself a discerning heart to HEAR intelligently THE WORDS OF THOSE WHO DECLARE a thing IMPURE AND THE words of those who pronounce it PURE; אֶת בדּבְרֵי אוֹסְרִין - וֹאְת דִכְרֵי מַתּירִין THE WORDS OF THOSE WHO PERMIT; אֲת
哏 - and the words of those who disqualify and the WORDS OF THOSE WHO DECLARE FIT. ${ }^{[22]}$


## 6. Derashos $\mathcal{H a ' R a n} \# 3$

1320-1380

They darshonned the word "all" [in the verse "And G-d spoke all these words, saying ..." (Sh'mos 20:1) ] to teach that even the words of the one who did not attain the truth were told to Moses at Sinai. Now, this concept requires investigation. How can we say that both sides of a machlokess were told to Moses by G-d? Behold, it says: "Shammai says one kav of dough needs challah to be taken from it, and Hillel says two kavs" (Aidyos 1:2). ${ }^{7}$ In truth, one of the two opinions is the true one, and the other is not! How could we interpret the verse to be telling us that something untruthful came from the mouth of G-d?











> 7. Nesívos $\mathcal{H}$ ''Mishyat (Intro) R' Yaakov Lorberbaum of Lissa $$
(1760-1832)
$$





















 אותו לכף זכות :

Though halakhic errors are inherently false, they nonetheless serve an important didactic function. Indeed, one cannot successfully establish halakhic truth without some measure of initial failure. The early stages of halakhic analysis bear a similarity to a diver who is not yet capable of distinguishing worthless stones from the treasure he wishes to retrieve. More often than not, he surfaces with the former rather than the latter. However, once he has analyzed his error he emerges with an enhanced capacity to discern. The very process of failure increases his sensitivity to the nuances that distinguish precious jewels from stones, enhancing his future prospects for success. When he dives again many of the worthless stones that were initially responsible for his confusion are no longer present, having already been discarded. Those that remain are unlikely to generate further confusion inasmuch as the diver has learned to identify the differences between precious and worthless stones. Thus his initial failure contributes to his ultimate success. As the Rabbis indicate-if he had not drawn worthless objects, we would not have discovered the valuable item which they camouflaged. For this entire process there is a heavenly reward


## 8. Rashi (Kesubos 57a)











9. Rítva<br>R'Yom T'ov 6. Avraham Asevilfi<br>1250-1330

When Moshe ascended to receive the Torah, it was demonstrated to him that every matter was subject to 49 lenient and 49 stringent approaches. When he queried about this, God responded that the scholars of each generation were given the authority to decide among these perspectives in order to establish the normative halakhah.
 קצת שטת התוספות בזה במסכת סנהדרין ז בס"ד.
 זויל ם, האיך אפשר שיא שיהו שניהם דברי אלהים חתיים, וזה אוסר וזה מחתיר. ותרצו, כי כשעו כשלה משה למרום לקבל תורה, הראו לו על כל כל דבר ודבר מ"ט פנים לאיםור ומע"ט פנים להיתר,

 כמותם 9, וצכון הוא לפי הדרש, ובדרך האמת יש טצם סוד בדבר.

## 10. Yam Shel Shiomo R' Sffiomo Luria (1510-1574)

## הקדמת הגאון רנינו שלמה: המחבר ים של שלמה:

 ב"מ ע״ב) שמחויב הוא לשמוע רברי חכמים שנקראו טופרים. כמה שחרשו והוסיפו בקבלחם כחורה שבעל פה הלכה למשה מםםי על חורה שבכתב, שהוא כחכלית הקיצור בכמוח, וארוך באיכוח. אף הוטיםו וגזו ועשו משמרח למשמרת. כאשר הקדים החכם ההה שעשה אונים לתורה. שנאמר (זס) אין וחיקר. וכל הנמצא ברנרי חכמי התורה מימוח משה רע״ה ער עתה. הן הן החתמים שאמר



 אשר יחעוללו לו במושכלוח שיוח ושלישיות. לבין דבר שבא אליו בכח חוש הריבור בקבלה הלכה למשה מסיני אף שלא ציידו במופת שכלו להיותו הכרח. לולי צר הקבלה איש מפי איש. והמקובלים כתבו טעם לרבר, לפי שכל הנשמוח חיו בהר. טיגי וקיכלו רוך מ"ט צינורות. והן שבעה פעמים שבעה, מוקק שבעתים. והן הקולוח אשר שמעו וגם ראו. וכל ישראל רואים את הקולוח הן הדיעוח המחחלקות בצינור. כל אחד ראה דרך צינור שלו לפי השגחו. וקבל בפי כח (נשמת עליונו) [נשמתו העליונהן, לרוכ עילוייה. או או
 ולכן אמר החכם, מאחר שדברי החכמים האמחים בולם דברי אלהים חי״ם, אפילו במחלוקחם. קל וחומר בהשווחם יחד. א"ב הגע בעצמק, משה למה לא כתב מפּ הגבורה כאר הםיב כפי אשר ראוי. מבלי שיפול בו שום פפק. ויה להיה פנים אחד לתורה, ולא מ"ט. גם וולח זה, מה שהיה ראוי להוסיף ולגוור, ראוי היה למשה להוריע בספר. באם חגיע למקום שתמצא בקעה

 שאאנו מן האפשרי לעשוח םפרים בענין וה. כי אין קץ וחכלית לעניינו, כמשמעו, כי אם כל רקיעי השמים גוילים, וכל הימים ריי. לא יספּיקו לבדי פרשה אחת. עם כל הספּקות שיפולו בה. ומה שיחורש ויוצא מצנה, לרוב תועלוחיה. עם כל מה שיכולים חבמים מישראל להעמיק בשבל העיון, להעמיק ולשנוח ולהוסיף עליו. וער אדרבה, אם כל זה היה כתוב בתורה. ק"ו שהיה עליו יוחר הוםפה. ר"ל הוספה על הוספה. ר"ל שא אפשר שלא יפול ספיקוח ושינוים ועומק הרעת בהוספה ראשונה. עד שתגיע הוספה שנייה לאלף אלפים במוחם. כלל הדבר, אמר החכם והורע, שאינו בנמצא מן האפשרות להוריע ולבאר בל ספּקוח החורה מבלי (חלוקת) [חילוקים] ער םיף שחהא ידו של אדם מגעת, אי אפשר. על בן מסר התורה לחו לחכמים השתולים בכל דור, כל אחר ואחר לפי חוצב מקור שכלו. לחלק לעללי ולהוםיף, כפי מה שיראו לו מן השמים, ואם בא לטהר יסיעו לו.

One should not be astonished by the range of debate and כריך רחמנא דיהיב חכמחא לחכימין:

> 11. Maharal R' Yehuda Loew $1512-1609$

והנוח והעללון המוד זואת ראויה ביותר אל ציה. שהרי כל תוקף זכח הוא יוצא בכח חזקו לצד אגזר חוק ליושר, אבל מי שהוא נח נעלב איז לוּ לומר עליו שהוא יוצא בחווק לצד אחר לחוץ. ומפני זה ראוים דברי ב״ה להלכד, אף כי מצד החכמה ב״ש חכמים היו ומשיגים צד שהיו דבריהם דברי אלהים חיים ג"כ, מ״״מ מצד עצמן של ב״ה שהיו נוחים ועלובין היו ראוים אל היושר, לכן נגבעו רבריהם להלכד, וגם זה נכון

מאוד ופי' ראשון עיקר וברוד כגשר תבין לוּ ויש לך לרעת, כי דוקא במחלוקת ב״ש וב״ה אמרו אלו ואלו דברי אלהים חיים, כי הם היו תחלה במחלוקת התורה, שקודם שהיה מחלוקת ב״ש וב״ה לא היה מחלוקת בתורה כלל, וכאשר באו ב׳ש וב״ה היה מחלוקת שלהם עד שדברי שניהם דברי אלהים חיים כמו שהתבאר למעלה. ואין ראי שיבאו ישראל ממדריגה העליונה שלא היה בהם מחלוקת בתורה, אל מדריגה זאת שיהיה בהם מחלוקת ואחד מהם רבריו בטלים, ולבך היה המחלוקת אלו ואלו דברי אלקים חיים, ואחר כך נחחדש שאר מחלוקת והבן זה מאוד. ובארנו עוד במקום אזר הלשון שאממר דברי אלקים חיים ואין כאן מקום להאריך.

דּ אף כי הדבר הוא מורכב, מ״מ אין זה שמו זוה רק הא׳ יותר עיקר. שהרי העץ שהוא מוא מורכב מד׳ יסורוות, העיקר שגובר בו הוא יסוד הרוח כמו
 כולם נחעו מן הש״יי, רק כי אחד מהם יצח יותך עיקר והוא מכריצ והוא הלכה. מ"מ אל תאו תמר מוֹ כי דבר שאינו ציקר אינו נחשב כלום ום וה אינו כי השומע כל הרצות וחי השיג הרבר כפי מה למה שיש לדבר בתינות מתחלפוח, והרי למד תוּ תורה פלו כפי מה שדוא הדבר שיש לו בוח לוינות מתחלפות, רק לצנין הלכה אחד מכריע על השני. ולפעמים הבחינות שוים לגמרי בצד צצמו ואו עו שניהם מן הש״י בשוה ואין מכריצ. וזהו וצו מחלוקת הלל ושמאאי שיצא בת קול אלו ואלו דברי אלהים חיים, ר״ל ששניהם שוים בבחינות שזוה כזה והו וכיון שהבהינות שוה שגיהם דברי האלה להים חיים. בי הש״יי נתן התורה וציוהוה המל לפי הבחינהו שאם הבחינה לטהרה ציוה עליו טהור, והפך זוה ג״ב
 הכחינות שוים על זה אממר אלו ואלו דברי אלה ולהים חיים, כי המטהר דבריו דברי אלהים שהווא יתברך מטהר מצד בחינה של טהרה זואת וצת וכן המטמא ג"כ דבריו דברי אלהים שהוא יתברך מטמא לפי בתינה של טומאה
ולכך שואל שם, מאחרי כי אלו ואלו דברי אלהים חיים בשוה א״כ למה אמר הלכה
כב״ה. ואמר מפני שהם נוחים ועלובין וכוי. ודבר זוי, כי הטעם שנחן ב״ש מצד חדוד כוד השכלי שמהיו חריפים מאוה, הוא שקול כמו הטעם שנחן ב״ בת רק כי המעלבים ואינם עולבין כו׳, צליהם הכתוב צומר ואוהביו כצאחת השמש בגבוֹרתו. ובארנו זה במקום אחר באריכות כי מדח זואת הוא מדת לוּ לור המשיטות לגמרי, ולכך ראוים דבריו להלכהה כי מי פוּ
 שיש בו, וכאשר הוא נעלב יש לו לו מדת הפשמיטות ונמשך אחר השכל הפשוט אשר הוא ראו לוי להלכה כאשר תבין דברי חכמה. לפיכך ההלכה כב״ה, בי דבריו מתחברים אל השכל הפשוט לוט לגמרי. ותדע צוד כי הנוח והעלבון היא מדה ראו רויה לור להלכה, כי ההלכה היא הדרך הישר שאינו מן היושר, והוא ההולך אל הש״״י לגמרי, ולכך נקרא דבר זוה הלכה וכבר בארנו דבר זה באריכו',

בחינה יותר מאגזת לדבר אחד. שאףף אם הדבר טמאג אי אפשר שלא יה יה לו לו צד בחינה אל טהורה של מדה וכן אם הדבר טדור, או או אפשר שלא יהיה לו בתינה מה של טומאה. ובני אדם מחולקים בשכל ואי אפשרר שיהיו כל שמכלי בני

 זוה קראם בעלי אסופות, ר״ל שיזחקבים אסופות ועוסקים בתורה שאף שהם מחולקים בשכלם מ"מ הם מתאספים יחה, וכאשר הם מתאספים יש בהם כל הרעות המחולקות. ואמר שמא תאגמר
 כלם נתנו מרועה אחד אל אחד לוצ נתנן פרנס אחד


 בו בחינה לזכות ויש בו בתינה לחובהג ודין של בוּ בוּ
 בחינה לאסור, וכן כשר ופסול יש בחינה אחת הפך האאחרת. כמו שבעזלם נמצא דעו דבר מורכב מהפכים, ותוכל לומר צל הצץ שדוא מת מתיחם אל יסוד המים וכן הוא דאנמת שיש בוֹ בו מן המים, ותוכל לומר שיש בו מן יסוד דאויר וכי הוֹ וֹו האמת שיש בו יםוד דאוריר, תלא תמצא דוֹ דבר פשווט לגמרי. וכן בתורה אין דבר אחד טמא לגמרי שלא יהיה בו, צד טהרהה וים בו צד טומאנה
 טעמו ושכלו לטהרדה הרי אגמר בתינה אחתח כםי
 ג״כ בחינה אחח.
והיינו דאמר שכולם.הם מפי אדון המעשים, ולמה הוצרך לומר כאן מפי אדון כל המצשים ומה ענינו לכאג, אללג ר״ל כמו כמי
 המורכב שיש. בו דברים מתחלפים ויש אחר החר הפך השני, וכך הוא דבר זה שכל דבו דבר יש לו בתינות מחחלפות שאין הצולם פשוט שלא ידיה בו חילוף
 כמו השני כי לכל אחד ואחד ישׁ לו בחינה בפני עצמו, זוהש"י ברא את לת הכל והו לוא ברא הדבר שעיש בו שתי בחינות. רק לענין הלכה למצשהת אין טפק שדאחד יותר עיקר מן המשני, כמצשה לו

Hashem is the Master of all entities, and from Him comes the Composite World made of opposing properties. The world is not so simple; it is composed of tisparate aspects. G-d created everything, including anything that has two aspects to it. Halacha is part of this world. Only, for halacha l'maaseh, for actual practice, one aspect is unquestionably more significant than the other. This is also true of the physical entities Hashem created: Even though an entity may be a composite of many disparate elements, those elements are not there equally. One is more significant than the others. The tree, for example, is composed of all four elements [earth, water, air, fire], but the principal element is air, as is well known [in philosophy]. Likewise, even though any single entity has disparate halachic aspects to it-all given by Hashem-one of them is still the most significant, and that is the deciding property, and that is the halacha.
Sometimes the disparate aspects are absolutely equal, and then their G-d-given halachic statuses are equally valid, and there is no deciding factor. And this is the nature of the disputes between Bes Shammai and Bes Hillel, concerning which a Bas Kol declared, "These and those ..." And therefore that Gemora asks, "Why then is the halacha [solely] according to [the decisions of] Bes Hillel?" And it answers, "Because [its members] were pleasant and patient. ...

> 12. Ohr Yisroel R' Yisroel Salanter $1810-1883$

Even with all this in mind [namely that Torah-learning requires totally unbiased application of purely objective intellect], man, by virtue of being man, though he has the power and ability to flay his intellect so as not to be influenced by his kochos haneffesh [his subliminal dispositions], to the extent that they become sleeping dreamers (dormant and inactivated so as not to break into his intellect and cause it to err)-with all this in mind, he is but a human, and his subliminal dispositions lie within him. He is unable to separate them from his intellect. For this reason man does not have the power to arrive at [a form of] the true [absolute] intellect, totally severed and separated from the subliminal powers of the psyche. Yet the Torah was given to man to judge through following human intellect (in the purest form possible-see Bechoros 17b, which states that the Merciful One says "do," and he is pleased by whatever results one's efforts produce) and matters are to be clarified through amassing pieces of evidence and weighing them, and to whichever side the weight of the proofs fall, whether due to their quantity or quality, that is how the matter will stand.
[Now,] all human beings are of the same mind regarding [their appreciation of] the quantity of proofs [that may be brought for a position on an issue] as long as they understand the proofs as they were intended. But regarding the process of weighing the facts, each human being's spirit differs one from another, and this very process is the one referred to as "shikkul ha-dahs," the weighing [of facts] by the mind, in which the intellects of human beings differ greatly.
... [T]he cause for their disputes was in the different compositions of each one's kochos ha-neffesh, the subliminal dispositional forces of one's psyche [that compels his particular evaluation of things], which no human has the power to sever from his intellect (as mentioned above); and any investigator into the

Torah of Hashem can only depend upon his own perspective once he makes all attempts to avoid subjectivism and to excercise his process of assessment while carefully restraining it from exceeding its limits, and applying as pure and unbiased an intellect as is humanly possible.

ובכ״ז, האדם באשר הוא אדם, אס כי בידו וכחו להפשיט שכלו מהתפעלות כחות נפשו, עד אשר יהיו כחות נפשו הוזים שוכבים (בלי התעורורות, *למען לא יפרצו בכח השכלי להטותו) בכ"ז אדם הוא, וכחות נפשו בקרבו המה, אין בידו להפרישם משכלו. לזאת אין ביד האדם לבוא אל שכל אמתי המופרש ומובדל לגמרי מכחות הנפשיות, והתורה נתונה לבני אדם לשפוט בה ע״פ שכל אנושי, (בטהרתו האפשרית, עיין בכורות
 וע״״פ רבוי הראיות ומשקלם יתבדרו הדברים, ולאיזה צד אשד יפול ערך הראיות, אם מצד הרבוי או מצד המשקל, שם תהיה ההכרעה וכן יקום הדבד.
כי אמרו רז"ל (שבת דף י') כל דיין שדן דיין אמת לאמתו וכו'. ויש לבאר כי השבנילי האמת הולכים אחרי דרכי החכמה לעיונים, אשר נודע כי נחלקים המה,יש אשר נאסרים במאסר המופת הברור ע"פ דרכי היקש ההגיוני, ויש אטר בראיות והוכחות תבחן אמתתם ותתרחב ידיעתם להוציא דבר מדבר, ויש אשר רק בשיקול הדעת הישרה יוסדו. ובהם יתפאר כל אנוש לאמר, אנכי הרואה ולי נגלו תעלומות חכמה,ובאמת לאכן הדבר האיש אשר חנן לו ה'יתברך דעה והשכל למצוא דרכי המופת, כן גם בדרכי הראיות ידיו רב לו (בלי לדמות ולקרב את המרוחקים) אשר לזאת גם שיקול דעתו היא הישרה, ולאורו רבים ימשכו, ולא רחוקה היא להלביש בזה שאלת סבא דבי אתונא

מצד רבוי הראיות שוים כל בני אדם בשכלם, אם רק לב מבין למו להבין הראיות במתכונתם. אכן מצד המשקל שונים רוח בני אדם זה מזה, הוא הוא שיקול הדעת, אשר דעתם של בני אדם נפרדת למרבה. ובדבר משקל הראיות היתה המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. כי כל אחד מהצדדים ידעו כל הראיות הנדרשות לדבר מחלקותם, באר היטב. ומזה נולדה ביניהם מחלוקת כללית על המחלוקת בענין משקל הראיות, אם לילך אחר הכמות או אחר האיכות. זהו מאמר רז״ל (עירובין י״ ו״ ת"צ"ב) אמר ר"א אמר שמואל, שלש שנים נחלקו ב״ש וב״"ה, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו וכו׳. כי סברת ב״ש הית לילך אחר האיכות, והם היו מחרדי טפי, לפיכך אמרו שהלכה כמותן, וסברת ב״ה היתה לילך אחר הכמות, והם היו הרוב.

[T]his is the point of "These and those ..."- namely, that both opinions are rooted and find their source in the World Above. For example, we find in Shabbos 130a that they used to chop wood on Shabbos [in preparation for a briss meelah that fell out on that day] in Rebbi Eliezer's city, because before the halacha was decided against Rebbi Eliezer, they conducted themselves according to him in his city. Both opinions [Rebbi Eliezer's and his opponents'] have their source in the Torah. And at that time the Will of G-d was that in that city the practice should follow that root in the Torah which permits the chopping of wood [and this was so] until the halacha was established to be not in accordance with Rebbi Eliezer. Then, the Will of G-d was that everywhere the practice should follow that root in the Torah which was not like Rebbi Eliezer.

הדברים האגה, ע״ב, יובצימור צזה טמוק מאוד, דכמו דמאימו בצריאת העולם כמכ סתירות וכי וכמכ דברים הפפים, כמו לש ומים וכדומה, מ״מ מאמינים אמו שיש לחדוח, ואדון כל המטשים בראם, כל דייקא, ואף שלמטה לעין האדם נראכ
 צמושכל רלשון שיש סתירות, זכ אוסר וזכ מתיר, ואינו מוכן להשכל האנושי מיך הכל מסל מתלחר מלמטנה, לצל כולם מכועה מחד נחתו שנלא וידצב מלוקים אמ כל הדבכים האלה, כל דייקמ, אפילו מה שתלמיד שואל לרכו, ואף שבשלר חכמוח לֹ״
 אמיתיות החכמה, אבל צדו״ח אינו כן ושורשה

 הזוהּ״ק (תרומה דף קלה.ה) כגונא דאימון מתימדין


 דלמד, לאינו ניכר למין הלמדות, למיך ככל מחלמד למעלה, ועשאר למטה האמדות בסוח ומו, ברזל דלח7, אכל אמו יודעים ומאמינים שכו שכבל באמדות, וכולו מרועה אחד נתנו, ואהו סוד הדבר של של אלו ואלו דברי ללוקים חייםס, ששני הדעוח יש להן

 עצים בשצה, כי קודם שנפסק הכלנה דלא כר״״
 שורש בתורה, ושניהן מרועה אחד נחנו, וצאותו
 מותו השורש צתורה שמות כותר לכרות טצים, פד שנססק הלכה דלא כר״״ח, שמז כי כי פאון הצורל




 כולם מרוטה לחד נתנו, ע״ב, כיינו שגו טום טל
 וככל בכלנ בהוידבר אלוקים לה כל פדנרים האלה. 8

$$
\text { 14. Mishna } \mathcal{E} d u y o s
$$



 זינמבוּ המכחב וּּגּמ לוֹדג היהישׁ דע, וירבדּ

And why do we record the words of an individual among the many, when the law is [according to] the words of the many? Because if the court sees [fit] the words of the individual, it may rely on them. But a court is not able to nullify the words of a fellow court unless they are greater in wisdom and number [than the fellow court]. If they are greater in wisdom but not number, or in number but not in wisdom, they are not able to nullify its words until they become greater in wisdom and number.

> 15. Tosafos Shantz

Although the minority view was not accepted when initially proposed, if a majority of the scholars of the next generation agrees to the rationale that underlies this position, it is established as the normative halakhah. The entire Torah was revealed to Moshe with a range of perspectives yielding opposing conclusions. He was told that the majority position prevails, but that both views retain their status as dierei Elohim hayyim.

## 























מכיון שכולם מדוכזים לנקודה מדכזית אחת אם כן אין חשש פרוד ומחלוקת, ולפיכך כל זמן שלא הוקם המשכן ולא היה עדיין מדכז רוחני אז היחה כל האומה חטיבה אחת ודגל א׳ לכולם, משא״כ אחר שהוקם המשכן כי וֹא אז אין שום חשש לדגלים, ולפיכך אחר שבחדש הראשון בשנה השנית הוקם המשכן התחילו להתעסק בדגלים בא׳ לחדש השני בשנה השנית, ונכון.


תחפשו מצוות הדשות מה שאינן על פי התורה ולא נכללו במצות ציציח שבה ובללוו תרי״ג מצות ה', ולא יוחר מהמה. ועל זה סיים המקרא ״אני ה׳ אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים״, דבארץ מצרים עוד לא קבלו תורה ומצווח, ולא ידעו באמת מה המה, כי אם איזה גדולי הדור שהיו מקובלים מאברהם יצחק ויעקב שעשה אברהם אבינו
 תורה זו מדעת המון רבה, ומי שהיה ירא ה׳ וחפץ בעבודתו היה עובד ה׳ בדרך שראה בשכלו טוב ויפה. אבל מעת שיצאו ממצרים הנחיל הקב״ה תורה ומצוות ודוקא

מצוות אלו ולא יוח־235.

> 17. Emes L'Yaakov R' Yaakov Kamenetsky $(1891-1986)$

אלא שבאמת ענין הדגלים לכאורה הוא פירוד הלבבות, כי זה ודאי שכל צבע יש בו
 דגל ודגל2, הלא זוה ציין כי כל שבט ושבט
 האחר שונה ממטרת השני, ונמצא כור כי לור לכאורה הרגלים גרמו לפירוד הלכבות, אלא מכיון שהיה לכולם מרכי אחד, והיינוּ המשכן, וכולם חונים מסביב למשבן, אין זה וה ולו גורם לפרוד אלא כל א׳ עומד על משמרחו המיוחרת לו ואין כאן שוּ שום פירוד עור וכמו בארם - וכי מפני שהאזנים נבראו לשמוע והעינים לראות וכי תעלה על רעתך שתהיה ביניהם פירוד ומחלוקת, וכמו כן באומה.

א', א'. וידבר גו' בשנה השנית לצאחם מארץ מצרים לאמר שאו את ראש וגוי. הנה המנין הזה, כנראה מסדר השבטים שמנה את גד אחד ראובן ושמעין ולון, היה ביחור בדי לסדר את ענין הרגלים. ולכאורה תמוה, הלוא חיכף כשיצאו בני ישראל ממצרים
 [שמוח י״ד פ״ח]: ובני ישראל יוצאים ביד רמה, וכן [שם י״ג פי״חיח: וחמשים בני ישראל וגוּ, הדי שלא יצאו כוּ כעבדים הבורחים מארוניהם אלא כעם חפשי, ואמאי המתינו מלסדר את הרגלים שנה תמימה,

אתמהה!

בני אדם צוּין, זה עוסק בתורה ועמלה כל היום, וזה פורש עצמו צעבודהי226, וזה
 בתורה עצמה אין כל דרך לימוד שוה. וגם במעשה דמצוות איתא בפרק כל כתבי (שבת קיח,ב) 'אבוך במאי זהיר טפי׳י, והיה מר זהיר במצות שבת ומר במצות ציצית 227. והרי זה כדאיתא בירושלמי סוף פרק א׳ דקידושין על המשנה 'כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ׳228: אמר ר״י ב״ר בון, מי שייחד 15 מצוה וֹאוא עבר עציה מעוֹת. ובמכילתא פרשת בשלח (ד״ה ויאמינו בהי ובמשה עבדו) תניא 'כל העושה מצוּ ולוה אחת באמנה׳229 וכו׳. ועיין מה שכתבתי בספר דברים (ו, א-ג). וכן בגמילות חות חפדים אין

כל העוסקים שוין בהליכות עולמם. ואם בא אדם לשאול 'איזו דור דרך ישרה שיבור לו׳ בדרך לימודובורי, או במה להיות זהיר טפי לבי, על זוה אמר קהלת ״והלך
 ברור שמזלו חזי כי זה ענין טוב לפי כח
 שתרצה׳233 - אפילו מה שאינו בכלל מצוות התורה כלל, רק שהוא עושה לשם שמים ובדביקות באלהיו הרי זה טוב234, על זה כתיב ״ולא תתורו אחרי לכבכם״, שׂא

## 18. Netzív <br> R’ Naftali $\mathcal{T}$ zví Yehuda Berlín (1816-1893)

אלא כך הענין, דקשה לשון ״ולא תתורו״ דמשמעו מלשון (לציל יג,כהה) ״מתור הארץ" - חיפוש ענין חדש, ויותר נוח היה אי כתיב 'ולא תלכו אחרי לבבכם והיה משמעו יפה 'זו מינות׳219 - שהלב נמשך אחריו, ולמה נאמר ״ולא תתורו״. על זו יישב רבי ישמעאל220 עוד כוונה באזהרה זו: והיינו, דשלמה אמר (קהלת שם) ״והלך בדרכי לבך״, והחנא מפרש כל אותו מקרא "שמח בחור וגגי״ו לשם מצוה, והכי פירשו במדרש קהלת, וזהו דעת ריש לקיש בגמרא שבת (סג,ב) 221 יעד כאן לדברי תורה׳יבוֹ, ופירש רש״י323 ישמח בתלמודך, למוד משמחה ומטוב לכי224. ונמצא פירוש ״והלך בדרכי לבך״225 - צ59 שאין היצוּך עבודת ה' בתמידות שצ כ5

```
19. Berachos 276
```

בא לפני רבן גמליאל א״ל תפלת ערבית
רשות או חובה א"ל חובה א״ל והלא רֹ יהושע אמר לי רשות א״ל המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית המדרש

The same student came before Rabban
Gamliel and said to him: Is the evening prayer optional or obligatory? Rabban Gamliel said to him: Obligatory. The student said to Rabban Gamliel: But didn't Rabbi Yehoshua tell me that the evening prayer is optional? Rabban Gamliel said to the student: Wait until the "masters of the shields," a reference to the Torah scholars who battle in the war of Torah, enter the study hall, at which point we will discuss this issue.


## 20. Eín Aya <br> R’ Avraham Yitzchak Kook <br> 1865-1935

ה. המתן ער שיכנסו בעלי תריסין. יש מלחמת מגן ומלחמת תגרה. מלחמת תגרה מכוונת להפיל האויב ולאבדו, מלחמת מגן להחזיק מעמד עצמו. כן הדיעות הרעות כשנלחממים עליהן צריכים לצאת במלחמח תגרה לאבדן צד היסוד לבל ירצילול בארסן. אבל דבדי תורה, שגם האוסרים כהמתירים הם דבוי לוי לוי אלהים חיים הםי, רק שכ״א מחוייב להחזיק בדעתו שהיא לפי דיעו מכוונת לאמחה של הלכה לעשות מעשה כמותה, ע״כ אובינה כ״״א מלחמת מגן, למצא מעמד למעשה צ״״ לעו דעתו אצ״פ שגם דעת זולתו היא דעה שלמה וממקור קדוש היא היא נובעת, צ״כ נקראו ת״ח המתעסקים באלו הויכוחים ״בעלי תריסין״, תופסי

## For Further Reading:

"Elu Va-Elu Divrei Elokim Hayyim: Halakhic Pluralism and Theories of Controversy" by Rabbi Michael Rosensweig, Tradition 26:3, 1992
"The Dynamics of Dispute" by Rabbi Zvi Lampert
Eilu V'Eilu, Rav Herschel Schachter, http://www.aishdas.org/articles/rhsEilu.pdf

The Opinion Pages

## Leave Your Safe Spaces: The 2017 Commencement Address at HampdenSydney College <br> Bret Stephens

ON CAMPUS MAY 15, 2017

This commencement address was delivered on May 14, 2017, to the graduating seniors of Hampden-Sydney College, an all-men's school in southern Virginia.

Members of the class of 2017: congratulations.
Very soon, you will hold in your hands the diploma of a great and storied college. Very soon, you'll be gone from this gorgeous campus; this nurturing, stimulating, protective environment - a place that, in a manner of speaking, has been your safe space for these past few years.

So let me ask you: Are you ready - really ready - to leave this safe space?
I've been thinking about safe spaces a lot lately. For those of you with the good fortune never to have heard the term, a "safe space" is not, as you may suppose, a concrete-reinforced room where you can ride out a tornado. It isn't a bulletproof car, either.

Instead, a "safe space" denotes a place, usually on campus, where like-minded people - often sharing the same race, gender, sexual orientation or political outlook - can spend time together without having to encounter the expression of any ideas or opinions that they do not endorse.

Here's an example. In the fall of 2014 a student at Brown University got wind that her school was going to host a debate between two women, one a feminist and the other a libertarian, on the subject of campus sexual assault.

The student feared that exposure to such a debate could be "damaging" to people in the audience, some of whom might find their experiences of sexual assault "invalidated" by what the debaters had to say.

So the student organized a "safe space." As described by the essayist Judith Shulevitz in The New York Times, the space was a room "equipped with cookies, coloring books, bubbles, Play-Doh, calming music, pillows, blankets and a video of frolicking puppies, as well as students and staff members trained to deal with trauma."

Now that sounds harmless enough. And if such a space offered comfort to the people who used it, so much the better.
But the story of safe spaces doesn't end there, unfortunately. As Shulevitz noted in her essay, "once you designate some spaces as safe, you imply that the rest are unsafe. It follows that they should be made safer."

That's an important insight. It shows how easily an impulse to shield and protect the vulnerable quickly becomes a desire - and then a demand - to impose a particular concept of "safety" on others, whether they want it or not.

After all, if a college or university should accept the principle of a "safe space" in a single designated room, why should that same principle not extend to the classroom, the lecture hall, dormitories, college newspapers, chat rooms, social media and so on?

If we want to accommodate the sensitivities of our fellow students, shouldn't that accommodation extend not only to what we say around them, but also to what we say anywhere - or what we allow to be said anywhere?

And if it is not O.K. to say certain things, anywhere, should we even think them? Wouldn't we be better off if the ideas that can hurt people's feelings or trigger their anxieties never even popped into our heads in the first place?

I'm sorry to say that the process I'm describing - Orwellian though it seems to me, in that it turns supposed victims into moral bullies - is increasingly becoming a dominating fact of life on colleges and universities across America.

In the name of being "safe," it is becoming increasingly difficult for campus administrators to guarantee the physical safety of controversial visiting speakers.

In the name of being "safe," the job security of professors and administrators has been put at increasing risk - lest they espouse, teach or merely fail to denounce a point of view that contradicts the political certitudes of the moment.

In the name of being "safe," students with traditional religious values or conservative political views now feel decidedly unsafe about expressing their views on campus.

And in the name of being safe, we are gravely jeopardizing the central task of any serious liberal education, which is not - or not merely the transmission of knowledge.

It is, rather, the cultivation of a certain kind of spirit: a passion for inquiry; an insistence on asking hard questions and challenging received wisdom; a reveling in argument; a productive tension between self-confidence and self-doubt; a robust faith in the ultimate attainability of truth; and a humble acceptance that our understanding of the truth will almost always be something less than complete.

This is what education is, or ought to be, about. This is how we educate young men and women toward the moral and political responsibilities of democratic self-rule. This is how we lay the conditions for scientific and social progress. This is how we lay sturdy foundations for a truly civil society. Thomas Jefferson said it best in his first Inaugural Address: "Error of opinion may be tolerated where reason is left free to combat it."

Let me repeat that, so that you may commit the words to memory: "Error of opinion may be tolerated where reason is left free to combat it." When you can't speak freely, sooner or later it becomes difficult to think clearly. God did not give you a mouth in order to keep it shut. And the Constitution does not include a Bill of Rights so that we may refrain from exercising our rights.

This should be a standard for every free society - and for every great college and university.
From everything I have read about Hampden-Sydney, this is the education you have received here. I hope you use it well. But I need to level with you: You'll be facing an uphill battle.

Across the country, hundreds of thousands of your peers are also celebrating their commencements, receiving their diplomas, starting out in the world. But not all of their educations have been liberal in the truest sense of the word.

Instead of being educated to a cultured skepticism, too many have been educated to a fervent certitude. Instead of embracing, or at least respecting, heterodox or unsettling ideas, they prefer to retreat into settled convictions. Instead of wanting to engage controversial discussions, they'd just as soon shut them down.

And instead of wanting to emerge at last from the cocoons of their "safe spaces," they want to extend the domain of those spaces into the next stages of their lives.

Now, don't get me wrong: The "they" in those sentences consists, for the most part, of nice, well-intentioned, intelligent, hard-working and often high-achieving people.

They just happen to know that truth and virtue are on their side. They are convinced that any difference of opinion on matters they hold dear isn't simply an error of reasoning but an affront to human decency. They believe they are entitled to denounce the people with whom they disagree as knavish ignoramuses. And they believe that it is imperative to keep a very safe distance between themselves and the ideas that so disturb them.

Today, we live in a world that makes it easy to continue inhabiting these safe spaces, above all when it comes to politics, public policy and ideology.

On social media, you follow, share, "like" and retweet the people you agree with - while you ignore, unfriend, remove or block those you don't.

If you're a conservative news junkie, Fox News is your safe space, even if you'd probably never call it that. You can watch it for days indeed, weeks, months and years - on end without ever encountering a persuasively contrary opinion, at least one that isn't instantly derided as unworthy of serious consideration. If you're a liberal, it's the same story on MSNBC.

When you open the op-ed pages of a newspaper, you'll turn first to the columnist with whom you already know you're likely to agree, so that
you can see your already-correct opinions repeated and ratified once more. As for the writers with whom you disagree - whether it's Krugman or Stephens, Kristof or Krauthammer - you've already concluded that they're idiots or liars, so you'll either skip over them or read them with smirking disdain.

And so it goes. We all believe that the system of checks and balances is a good idea for a well-functioning and prudent government. But where are the checks and balances in our own thinking - the check that whispers, "You could be wrong"; the balance that suggests, "There's another way of thinking about it"?

This is what I fear we are at risk of losing in America today. Too many of our schools are producing students who have never learned properly to engage, understand or accept an alternative point of view. Too many of our citizens want to hear only from the people whose views they already share, and who will never change their minds about a thing. And too many of our media outlets see no problem in catering exclusively to these increasingly narrow and illiberal tastes.

We worry a lot these days about political polarization, the unpleasant choices such polarization leaves us with at the ballot box, its effects on what used to be our common values, our shared sense of nationhood. What we fail to recognize is that this polarization is a result of us getting exactly what we want - only to rue the consequences.

A month ago, I chose to do my small part in trying to swim against this particular current. After 16 productive and happy years as a conservative writer with the staunchly conservative editorial page of The Wall Street Journal, I decided to switch teams to the mostly liberal editorial page of The New York Times.

In case you're wondering, my opinions are just as conservative, reactionary and antediluvian as they've always been. My salary is pretty much the same. And, no, I wasn't pushed out of my last job.

But I did have a gnawing sense that it was time to stop talking to my own side, preaching to my own choir. I wanted to write for an audience that might not be wholly receptive - and might even be openly hostile - to what I have to say.

In short, I thought it was time to leave my own safe space: to take the gamble that I might be able to sway readers not always inclined to agree with me, and to accept the possibility that they, in turn, might sway me.

Has it been fun? Yes. Has it been rough? A bit. Has it been worth it? Ask me again in a few years. But I'm optimistic.
So here's my advice to you: Get out of your own safe spaces. Define what your intellectual comfort zone is - and leave it. Enhance your tolerance for discordant voices. Narrow your criteria for what's beyond the pale. Read the authors or watch the talking heads with whom you disagree. Treat those disagreements as a whetting stone to sharpen your own arguments. Resist the temptation to call people names.

By all means master the art of being pugnacious in argument - but as a pugnacious dialogian, not a petulant didact.
Go beyond that. Befriend your intellectual adversaries. Assume that they're smart, that their motives are honorable and that they are your fellow travelers in a quest to better understand a common set of challenges. Master the civilized art of agreeable disagreement. Try to remember that words are not weapons, and that politics is not warfare, and debate is not a death sport. Learn that - in politics no less than in marriage it's a bad idea to go to bed angry with one another. Have an argument, then have a drink, together.

Members of the class of 2017: Do not close your ears to opposing points of view. Otherwise you cannot learn. Do not foreclose the possibility that you might change your mind. Otherwise you cannot grow. Do not lose sight of the fact that you are not in possession of the whole and only truth. Otherwise you will fail to notice your mistakes, and so suffer their consequences.

Above all, do not forget that the world would be a duller and darker place if everyone thought as you did, and if all our thoughts were safe ones, and if there were nothing to bestir our minds, and inflame our senses, and rouse our consciences, and churn the warm but too-placid waters in which we swim at our own peril.

Safe spaces, physical and intellectual, are for children. You are grown-ups now. If your diplomas mean anything, it's that it is time you leave those spaces behind forever.

I invite you to follow me on Twitter (@BretStephensNYT) and Facebook.

