# ערן רולס יו"ר מרכז הבניה הישראלי

אני יודע שאני הולך לומר דברים שיהיו לכם קשים, אבל אני מאמין באמת שלי והולך איתה.

אני מחלק את העשייה שלי לשני חלקים:

1. סייען בבניין הארץ – מרכז הבנייה היה בעבר במחלקת השיכון, והוא עוזר בקורסים, כנסים מקצועיים שיוצרים שיח שתכליתו בניין ויישוב הארץ בין ממשלה לבין רשויות מקומיות ובין המגזר הפרטי.

בשביל המצווה הזאת לא חייבים להיות יהודים, וחז"ל כבר אמרו שזו מצווה השקולה לכל המצוות.

בעולם העסקי אני גם שליח לתת הכשר לכך שיו"ש הוא חלק מארץ ישראל. והיום גם הקמנו פורום של נדל"ן ביו"ש. למרות שאם אעשה משאל בין כל שותפי העסקיים הם לא יסכימו איתי כי רובם שמאלנים.

פעמיים מרדתי בעולם החילוני – פעם אחת מרדתי מהריחוק של העולם החילוני מהמסורת. ופעם שניה מרדתי בכך שיו"ש הוא חלק מארץ ישראל.

לשים את התפילות כחלק מהסיליבוס זה היה מהפיכה בעולם העסקי, יש שם זמן תפילות שחרית מנחה וערבית וגם טיש.

1. זהות יהודית.

גדלתי בשומר הצעיר בקן קרית חיים, מכיתה ה כבר ידעתי שאני הולך להתיישבות ולזהות יהודית מאוד חזקה. גדלתי אם כן, בלב השבט החילוני המאוד אידיאולוגי. ידענו שצריך להתיישב בכל הגבולות בארץ. ושירתנו בנח"ל פעם זה נחשב כמקביל לסיירות של היום.

היה לנו שני אדמו"רים בשמור הצעיר חזן ויערי. הקימו לא מעט התנחלויות והתיישבויות. הם באו לייצר את היהודי החדש, שהוא אנטיתזה ליהודי הגלותי.

העולם החילוני שממנו אני בא, היה לי סבא איש אצ"ל חילוני לחלוטין. וסבא מהצד השני של הפלמ"ח חילוני לחלוטין. ושניהם חלקו מחלוקות אידיאולוגיות חריפות. הם טענו שזה ממש לשם שמים.

אבא שלי בשלב מסוים קיבל סיבוב והתחיל ללכת לבית כנסת. כנראה זה איפשהו נגע בי.

הלכתי לנח"ל כמו שציפו ממני. ואז חזרתי לקיבוץ וקיבלתי סטירה לפרצוף כי הקיבוצים החלו להתפרק. הייתי אתאיסט לחלוטין, וכשהיינו בנח"ל בחיל המודיעין, הייתי בקבוצת תצפיות.

החבר'ה שלי היו מתערבים איתי כמה זמן לוקח לי...

ראיתי בחיי המון "השגחות" זה נקרא בציבור הדוסי. אני אמנם לא מתקשר אבל עד היום אני רואה כאלה השגחות. אני לא מתקשר, אבל הייתי קרוב לרב נתן בוקובזה זצ"ל שבאמת היה רואה אותנו מכף רגל ועד ראש.

יש בציבור החילוני הרבה ערכים מדהימים, פלורליזם הכלה קבלת השונה, יש המון דברים יפים מאוד בתרבות החילוני. רציונאליזם

בלי המרד הגדול של התנועה הציונית של ערכי היהדות. לא היינו פה היום.

ד. אגב אין לי תעודת בגרות אבל אני כל היום לומד. בעיקר ספרים של יד שניה. אני מאוד אוהב ללמוד את תהליך הגאולה מה קרה שם. כל השלבים מהמאה ה16 ואילך. ואני יכול להגיד שאין ספק שהיהדות בגולה הייתה חולה נרפסת מדוכאת ואנוסה והיהודי היה בהתאם. עם ישראל היה קשה להוציא אותו מהגולה, והיהודים שמה ממש כמו תיאור חזון העצמות היבישות שהם כבר מפוזרות ואין גופה. רק טיפה נשאר לחלוחית בעצם.

זה לא שראיתי את האור, וכל מה שהיה בעבר נמחק.

אני מגדיר את עצמי חסיד של הרב קוק קורא המון ושולט בחומר. שורה תחתונה, כשאני מספר את הסיפור שלי הוא בורסיה כזו או אחרת סיפור של הרבה מאוד חילונים. סיפור שמתואר בנביא עמוס "לא רעב ללחם ולא צמא למים"

אחרי שקוראים את חזון העצמות היבישות זה בדיוק מה שקורה פה.

מאמר הדור של הרב קוק הוא מסמך מכונן לדעתי, נכתב ב1904 אבל הוא מתאר את כל התהליך כולל המרד של הדור הצעיר ביהדות. והוא מסביר לעצמו, ואח"כ ניסה להסביר לאחרים, וידע להסביר קדימה, שכל התהליכים של הגאולה הם כאלה. הוא אמר שהחבר'ה האלה יחזרו, אמנם אחרת אבל הם יחזרו.

וכל מה שהוא אמר קורה.

בדיוק כתבתי היום פוסט לעדה האתיופית, עם כאב גדול של מה שקורה ועם תמיכה גדולה. העלייה מאתיופיה היא אחת מההישגים המרשימים של התנועה הציונית. אחרי שהתקבצנו עכשיו הזמן לעצב את היהדות של ארץ ישראל.

חלק שימר בקנאות את היהדות של מה שהוא הכיר, הליטאים החסידים הספרדים, כל אחד הלך להקצנה ואפשר להבין גם למה. והיום אני חושב שאנחנו נמצאים בשלב מאוד חשוב. ואתם בחרתם להיות שליחים של הזהות הישראלית. היום אנחנו מתחילים לדבר על עיצוב זהות ישראלית על פי "תורת ארץ ישראל" כשפתו של הרב קוק.

זה לא תורה שבהכרח מדברת על הצד ההלכתי. זה תורה שקודם כל באה ומתארת מצב נפשי.

אני הולך לבתי כנסת, אשתי באה ממשפחה תימנית מסורתית וזה דירבן אותי בתהליך הזה.

אחד הדברים החשובים שצריך להבין זה שאין יותר מגזרים. האם חבר'ה מישיבת בית אל הם אותו מגזר של גבעת שמואל, לכאורה. אבל בגבעת שמואל יש מסיבות שומו שמים, גברים נשים רוקדים יחד. האם זה אותו מגזר.

אדם חרדי, התגייס לצה"ל, מגיע ממשפחת חרדית, לומד בישיבות חרדיות. האם הוא שייך לסאטמר?

האם אדם חילוני שעוסק בחיזוק הזהות היהודית, הוא אותו חילוני שצועק הדתה?

היום זה יותר רצף לדעת ערן הרצף נמדד לפי הסקאלה של קיום מצוות. לענ"ד יש פה יותר מסקאלה אחת. יש רצף על קיום מצוות, ויש רצף של תפיסות ואמונות.

יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת הכיפות השקופות, ...

הרב קוק שדיבר על המרד של החילונים ביהדות. היום המרד הוא בעיקר בקרב בני הציונות הדתית. אבל יש התעוררות עצומה בחברה החילונית.

היום בזכות הכיפות השקופות יש הרבה יותר חיבור. אני מביא את הלגיטימציה. בעבר הייתי מפרסם הודעות של פרטי אירועים למרכז הבנייה בסוף ההודעות הייתי שולח איזה דבר תורה מרבני צוהר.

היה לי שותף 17 שנה היינו שותפים. הגיע מהאארד קור של העולם החילוני. והוא קיבוצניק מבטן ומלידה ואשתו ממש חילונית. יום אחד אשתו תפסה אותו בחדר ארונות עם תפילין וטלית. לא הייתי רוצה להחליף אותו בסיטואציה הזו. אבל הוא ממש רצה להניח תפילין. בפעמים הבאות הוא כבר היה עושה את זה במרכז הבנייה אצלנו.

זה באמת לצאת מהארון החילוני.

אנחנו פתחנו את המרחב הערכי ברצף החילוני.

אני יודע שאני הולך לומר פה משהו שיעצבן כמה אנשים. אני חושב שיש עודף עצום של מצוות דרבנן שלא מתאימים לארץ ישראל. הם היו חשובות מאוד במאה השניה או במאה 11 או בגירוש ספרד. הם הצילו את עם ישראל מגיא צלמוות של הגלות וכנראה הם לא מתאימים להיום. אני לא אוכל לפסוק אם לעשות אותם או לא, אבל כך אני סובר.

יש ספר מדהימים של חגי בן ארצי "החדש יתקדש" והוא מדהים. הוא מפרש את הפן ההלכתי של הרב קוק. שמן שומשמין, שמיטה, אתרוגים. והוא כותב שם שגם הרב קוק הבין שיש פה דברים שצריכים מתישהו להשתנות. והדבר שגורם לשינוי זה בסוף זה "נשמת העם" לעם יש נשמה. ובעידן שאין יותר רבנים גדולים נשמת העם מדברת. ולכן רואים דווקא חבר'ה מהציונות הדתית.

כי לכאורה הציונות הדתית זה אידיאל טייפ, אז למה כל כך הרבה בני נוער יוצאים.

יצאתי עם חבר לטיול בסרדיניה, דתיים וחילוניים. שחטנו כבש, ואמרנו שכל אחד עושה קבלת שבת משלו. ובאמת היה מדהים. יצאנו עם שקיות זבל אחרי ארוחת שבת. היה שם בחור שלקח את השקית הלך שלוש צעדים והניח את השקית. עוד שלוש והניח את השקית. ואני ממש לא התחברתי לזה. והחבר שלי מאוד מקפיד על זה.

או לא לשתות יין עם גוי, או שגוי לא יפתח לך את הפקקים.

יכול להיות שצריך איזשהו חשיבה מחודשת ואני בסוף טוען שכל אחד יש את רוחב הפס ההלכתי שלו. אני בן 53, יש לי מלא חברים דתיים. הילדים שלהם כבר ילדים גדולים, ואני רואה משפחה עם 8 ילדים כל אחד נמצא במקום אחר ברצף.

זה אומר שכנראה אין אמת ברורה.

אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני הולך לעצבן. אני לא מאמין בגרעינים תורניים. התרומה שלהם היא קרובה ל-0. רוב הגרעינים הקימו פשוט התנחלויות בתוך הערים. הייתי ביום עצמאות בגרעין תורני בתפילת ערבית, תפילה מדהימה עם כלי נגינה והלל לשמים מהקדושה שהייתה כל הבית כנסת לא ראיתי חילוני אחד.

זה קורה כי הם רוצים להעלות את החילונים לתורה במקום להוריד את התורה לעם.

לא לנסות להרים אותם לתורה אלא להוריד את התורה לעם. אתם רוצים לגעת – עזבו את מצוות בין אדם למקום. החילונים זה בין אדם לחבירו. ספרו על זה.

כל מי שעוסק בזהות יהודית וחושב שהוא הולך להביא את האור שלו והוא יחזיר בתשובה, זה יקרה אולי רק למי שמבולבל בינו לבין עצמו. זה לא באמת ישפיע.

יש אנשים היו ברצף, בקצה האתיאיסטי, יצאו להודו חזרו לקצה השני לחלוטין. חזרו ברסלברים. רוב האנשים זזים מפה לפה. המגמה היא לבוא יותר למסורת והערכים והדברים היפים שיש לנו.

הכוח הנשי בסיפור הזה הוא חשוב מאוד. כי לנשים יש כוח תקשורת חזק מאוד.

ובהקשר הזה אני חושב שהחולאים החילוניים זה בעיית מבנה המשפחה. הפוסט פמיניזם אין תא משפחתי.

בחיזוק יהודית יש לי הרבה ניסיון, כל אלה שצועקים לכם הדתה – עזבו אותם. הקמתי מניין בכפר מלל, ועוד מניין ברמת השווים. פעם באתי למשפחה מזה יקית חבל על הזמן, הבאתי לילדים שלהם שירי שבת, הבאתי להם קידוש. ההורים צרחו עלי. אני אמרתי מה אכפת לכם לא הבאתי לא הלכות לא חייבתי כלום. קצת שירים.

יהדות לא עושים בכוחניות. רק בהסכמה ובכייף, ובהנגשה. בקולא ולא בחומרא.

סיפור על קרית טבעון. קושי עצום לעשות כל דבר שקשור לזהות יהודית.

תגובה של ערן: כן הם מפחדים. ולא מהרבנים אלא מהאנשים ש"נופלים חלל" ומתחילים לשים כיפה.

# הרב אליהו בירנבוים

בקשר לאתיופיה. אני חוזר מאתיופיה בשבועות האחרונים ואני מכיר קצת את הקהילה. מי שמוביל אותם כיום זה הצעירים. גם בהקשר למה שקורה כיום כל המחאות למיניהם זה הצעירים שהקימו תשתית של רשת חברתית.

והמחאות זה לא רק צעקה על חוסר צדק של אדם שנהרג על לא עוול בכפו, אלא זו צעקה על מצב עגום כוללני.

המחאה הרבה יותר רחבה בהקשר לבעיות הקשורות לקליטה האתיופית.

בנוגע למה ששמענו מערן. אשאל רק שאלה ואומר שתי הערות.

ערן מייצג את הזרם והקבוצה והמגזר (הוא טוען שאין מגזרים אבל אני טוען שכן, יש ריבוי מגזרים) הלא דתי.

היו כשבחורה יוצאת לדייטים זה מאוד מסובך לה כי היא צריכה למצוא בדיוק את הבחור מהמגזר שלה. וזה גם יוצר את בעיית הרווקות המאוחרת.

אז שאלה: האם ערן משקף, בהיותו חלק ממגזר הכיפות השקופות, את הציבור שהוא עובד איתו?

ערן מדבר מתוך כתבי הרב קוק, אבל גם הציונות הדתית יש בה הוגים נוספים ואחרים. בהימלפארב (יש לי שם נכדים) בכלל לא לומדים הרב קוק אלא לומדים מניטו ור' נחמן.

החוברת החדשה של הרב טאו טוענת שמהלך האידאות של הרב קוק כבר לא רלוונטי אלינו.

הייתה גישה של ציונות תרבותית כמו אחד העם וביאליק. חיזוק הציונות הוא על ידי התרבות היהודית. ולכן ביאליק כתב את ספר האגדה. לעומת זאת כמו ברדיצ'בסקי וברנר שטענו "את ליבנו נעבוד" אין לנו קשר לתרבות היהודית העתיקה. אנחנו יכולים לחדש יהדות מחודשת מהלב שבציון.

אלו הבדלים תהומיים והיו מבוססים על השקפה ומחשבה.

אני חושב שמה שיש היום במדינת ישראל היום, זה לא השקפה מובנית, כיוון שאם יש השקפה אנחנו יכולים לחלוק ולריב, אבל אם הדברים פחות מובנים ויש רצף זה מזמין אותנו יותר לזרום בתוך הנהר.

הערה נוספת לגבי הדברים שהוא אמר: בשלב מסוים ערן אמר שצריך דו-שיח בין האנשים לתורה. להוריד את התורה לעם ולא להעלות את העם לתורה. אנחנו יוצרים מפגשים בין אנשים וזה לא משנה אם אני יורד או אתה עולה. כל פעם שאנחנו באים עם עמדה חד צדדית ולא יוצרים דו-שיח לא נוכל ליצור מפגשים.

ההערה היחידה היא לגבי מה שאמר בסוף "אל תבואו עם הביטים דתיים של בין אדם למקום אלא להתחיל עם בין אדם לחבירו". לפי דעתי זו טעות. מכמה סיבות:

1. זה לא יהדות. אם מציינים רק את המצוות והערכים של בין אדם לחבירו. זה נכון שכתוב 37 פעמים מצוות על דאגה לגר. אבל אם אתה רוצה להביא את המכלול אי אפשר להישאר רק בתורה של בין אדם לחבירו.
2. לא בטוח שאנשים רוצים את זה. שהרי גם מצוות בין אדם למקום יכולים להיחשב כמשהו חברתי. למשל שבת, זה חיבור לטבע וחיבור למשפחה. אבל גם אפשר להסביר מצוות של בין אדם למקום כמשהו חברתי. אבל לא הייתי מגביל את עצמנו לספר רק בשפה הזאת. כי זה יהדות חלקית ואפילו עיוות.

## הכנה לסרטון

כשאנחנו מציגים את היהדות באיזשהו אופן צריכים לחתוך לאורך או לרוחב. ערן חתך לאורך – קח רק את בין אדם לחבירו.

אני מציע לחתוך לרוחב. ואתן דוגמא.

לפני כמה חודשים הייתי בפיזה עם שניים מהנכדים שלי, תיקן אותו אדריכל יהודי לפני כמה שנים, הזיז אותו 4 סנטי'. ואז התווכחו רבני איטליה האם נכון עשה שתיקן מגדל של עבודה זרה בסופו של דבר זהו מגדל פעמונים של הכנסייה הסמוכה.

בקהילה היהודית שם אין תפילות רק בחגים. עשו שם איזה שבת, וביום שישי הגענו לשם, חורף ממש קר. היו 30 אנשים בבית הכנסת אבל בפועל לא היה מניין כי חלק נשים וחלק בתהליכים גיור. ציפינו שיהיה למחרת מניין.

למחרת בבוקר הגיעו 40 יהודים. 40 מתוך 60 זה רציני אבל עדיין אל עזר לנו בשביל מניין. ואז התחיל וויכוח האם אפשר להוציא ספר תורה.

ספר תורה, אתם יודעים שזו חובת הציבור. אם אין מניין לא רק שאין מוציאים ספר תורה אלא גם שאין חובה לקרוא. אבל יש דיון בפוסקים שאומרת שלמרות שאין חובה לקרוא בתורה אולי כדאי להוציא כדי שלא תשתכח תורה מישראל.

דיון כזה קורה בסוכות שאדם שיש לו רק לולב ואין לו אתרוג. הרשב"א אומר שביום הראשון יטול בלי ברכה וביום השני ייטול אפילו עם ברכה.

יש מושג בהלכה שנקרא קיום מצוות לחצאין. וזה מה שהתכוונתי לתת לאנשים לקיים מצוות לחלוטין. אם מסתכלים בפרספקטיבה הלכתית התשובה תהיה "לא מה פתאום" אבל כיוון שיש פרספקטיבה רעיונית לכן מסתכלים על המצוות לחצאין.

## סרט – זהות יהודית ישראלית

סרט שהוכן על ידי משרד החינוך ויד בן צבי. יהדות ישראלית ואתגרי הדור. בסרט יש משתתפים שונים: רות גביזון, משה אלברטל, יוסי ביילין.

שאלו אותנו שאלות שונות ויש תשובות קצרות. הסרט מחולק יש שאלה ו7-8 תשובות שונות. ועוד שאלה וכו'.

תכתבו מהן הדעות של הדוברים השונים.

### שאלה ראשונה: מהי יהדות

רות גביזון: משני הצדדים יש לי משפחה שהיא מאוד שורשית בארץ, שורשית עם השפה העברית. משפחתי לא שמרה מצוות אבל הייתה מאוד מסורתית אהבנו שירים תפילות וזמירות. והיה מצב מאוד נעים.

יוסי ביילין: אני חלק ממשפחה שאני אוהב אותה וגאה בה. חלק קשה מהיהדות שהיא הרחיקה ביד קשה את הנצרות. הרי היא הייתה יכולה להיות חלק מהיהדות כמו רפורמים או איסיים. אם לא הייתה הרחקה כזו היינו חוסכים מעצמנו 2000 שנה של סבל.

אני חושב שצריך להכיל קולות שונים ומשונים. כמובן שיש גבול, אבל אי אפשר לדעת מראש מה הגבול.

משה הלברטל: ת"ת כנגד כולם. אהבת הספר, אהבת העיון. אבי אמר לי פעם משפט – יהודי זה מי שלומד.

אליעזר גבאי:

מירה חובב: יהדות זה חלק חברתי. אני רוצה לקבל

איתמר קרמר: אני מבין את היהדות שחוששת מטשטוש היהדות. ואני מבין גם את היהדות האוניברסלית. איך לפתור את זה אין דרך אחת.

מיכאל פרוינד – יהדות זה דבר מסובך במיוחד יהודי שנולד בתפוצות והגיע ארצה. יש לזה רבדים מרתקים ומאתגרים. כשהגעתי ארצה מאמריקה התחלתי למלמל בעברית.

לוליאנה סיפפרהלד: חיינו חיים כפריים אבל קיבלנו המון ידע ומסורת על היהדות

אנה חג'ג': להתרגש ממגן דוד. הגאווה הזו.. אני מתרגשת חזרתי לילדות.

מליסה:

אליעזר שבייד: מכיתה א עד יב למדנו תנ"ך. שש שעות בשבוע. אנחנו ידענו את התנ"ך בעל פה.

אינפלד: יהדות היא ציווליזציה. הרבי מקוצק אומר אלוקים קיים בכל מקום שאדם נותן לו להיכנס אליו. ביום שישי בערב החילוני הזה אומר קידוש, ואני בן של החילוני ואני שואל את אבא שלי למה?, והוא עונה כי אני יהודי. זה חלק מתרבותנו.

יעקב יניב: בירושלים, באותו בניין ספגתי מהשכנים

הרב אליהו בירנבוים: לכל מקום שאני הולך אני הולך לעם ישראל. אני מחפש את האחים שנמצאים במקומות השונים. לפעמים הם מעל השטח ולפעמים מתחת לשטח. לפעמים הם גאים בזה ולפעמים הם מסתירים.

הגעגוע למשהו שלא הכרתי

## עמיות יהודית

המושג הוא התחדשות של מושג "זהות יהודית". זה מורה על החיפוש שבעניין. ראינו מגוון דעות בנוגע לשאלה הקודמת אני רוצה לשמוע מכם מה אתם חושבים?

יוסי ביילין הציג שהוא רואה את היהדות כמשפחה. ולכן הוא ראה גם את הנצרות כחלק מהמשפחה.

תגובה: זה לא נכון, כי משפחה כן אפשר למרוד.

הרב בירנבוים: ביילין לשיטתו. שמשפחה לא עוזבים.

מי שייסד את הביטוי היהדות היא ציווליוזיציה, מי שייסד את ההגדרה הזו זה הרב קפלן שייסד את התנועה הרקונסטורקטיבית

חג'ג': התרגשות מסמלי היהדות.

הגדרות אלה יעזרו לנו בעבודה. כי אנחנו עוסקים בזהות יהודית שמחוברת גם לדתיים וגם לחילונים.

### שאלה שניה: עם אילו אתגרים אנחנו מתמודדים?

צביון השיח – רות גביזון

רפורמים לא יכולים להכתיב את המדינה מצד שני אנחנו לא יכולים לנכר את הרפורמים.

ביילין – יהדות ארה"ב. אין ועד יהודי אמריקאי ישראלי. וועד כזה צריך לחשוב היטב מה עושים בעידן שבו יהודים נמצאים

הלברטל: ילדותיות ושטחיות וצריך להעמיק אותה.

צפריר: אנטישמיות.

מירה חובב: הכרה בזרמים ליברלים.

אימתר קרמר: עיסוק בריטואלים יהודיים – כי זה מעלה את השאלה מיהו יהודי.

מיכאל פרוינד: לכידות. גלובליזציה. מצד אחד יש הזדמנויות לחיזוק העם אבל יש בהם גם איומים.

ליליאנה: עברית. כי השפה האנגלית היא שולטת.

חג'ג': מסורת.

מליסה: צבא, הניסיון לא להתגייס.

שבייד: התבוללות. אנחנו מדברים על כך שיהדות ארצות הברית מתבוללת, אבל גם היהדות בארץ ישראל מתבוללת. תל אביב היא חתיכת ניו יורק היא איבדה מזמן את זהותה היהודית.

אינפלד: הגדרה עצמית.

יעבק יניב: איך מלקטים את הפסיפס

הרב בירנבוים: איך אוספים את השברים מהקהילות של נדחי ישראל.

נגה כוכבי: מחלוקת לשם שמים.

## סיכום

אתייחס לדברים של פרופסור שבייד. דבריו הם מעט מקוממים, ומצד שני לא בטוח שהם הובנו. אני למדתי אצלו.

מדבריו של שבייד עולה שלא חייב להתחתן עם אמריקאית כדי להתבולל. אלא די להתנהג בתרבות של אמריקה.

שבייד נוטה להיות נביא זעם, אבל הוא לא הכיר את יחד.

אחת הבעיות שלנו היא שלא שואלים את עצמנו את השאלות הקשות. צריך תמיד לשאול את עצמנו "מי זה יהודי?"

הדיון בשלב האחרון היה דיון על האתגרים.