# **שיעור כללי ביסודות דיני אוקמי ובזמירה**

ראשית אנסה לדון האם בכלל קיים כלל של אוקמי אילנא בשביעית ואנסה במקורות הקדמונים להראות שיכול להיות שלא קיים כלל.

אח"כ אנסה להגדיר את הכלל המתפתח שאומר מלאכות לאוקמי מותרות בשיעית ובגבולות הכלל.

1. לחזור על מה שנילמד בשיעורים ובשיעור הכללי של הרב בני ביחס למשנה.
2. לחזור על הסוגיה במועד קטן, עבודה זרה וסוכה מ"ד ע"ב והמקורות בירושלמי.

### **מלאכות המותרות בגלל שאינה עבודה בשדה ובכרם**

1. לחזור על שיטות הראשונים בהסבר עבודות שבשדה ובכרם: רש"י הנדפס על מוק ג', ע"א ד"ה אף ובתוס'. רבנו יונתן מלוניל ר"ן ובנמוקי יוסף, ריטב"א ג', ע"א. חזו"א י"ז י"ט. [העמק שאלה בהר קי"ב ב].

### **רבנו חננאל – כתב יד**

**יכול לא יקשקש הזיתים... למעוטי קשקוש ועידור וביקוע ועישות דעבודת אילנות הן ולא עבודת שדות (וזרעים) וכרמים. והלכך שרי קשקוש בשביעית.**

**פירוש תרי קשקושי הוו חד לאברויי אילני, כלומר, להפרות האילן, כגון גיזום שאמרו התוספות במסכת ע"ז ואסור, וחד לסתומי פילי, לסתום הסדקין, ושרי.**

### **רש"י מסכת מועד קטן דף ג עמוד א**

**זריעה בכלל היתה - ובשנה השביעית שבת שבתון וגו'.**

**אף כל עבודה שהיא בשדה ובכרם - כגון כל הני פרטי, יצא קשקוש ועידור ומים בנקעים ועוגיות שאינן בשניהן כו'.**

**לא יקשקש תחת הזיתים ולא יעדר כו' ואם תקשי: הא אסר עידור לעיל, קא תריץ לקמן בעוגיות, הא - בחדתי, והא - בעתיקי, והוא הדין לעידור.**

**סתומי פילי - שמסתם בקעים של אילן.**

**שרי - דאית ביה משום פסידא.**

**אברויי אילני אסור - דהוי משום רווחא, והאי דשרי קשקוש - היינו סתומי פילי, והאי דאסיר - היינו אברויי אילני.**

### **תוספות מסכת מועד קטן דף ג עמוד א**

**אף כל שבשדה ושבכרם - וכל הני עבודות דלעיל נוהגות בין בשדה ובין בכרם ואפילו שיש מהן שאין עתה נוהגין כן י"ל שבמקומן היו עושין כך ורגילין לעשותן בשדה ובכרם.**

### **חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן דף ג עמוד א**

**יכול לא יקשקש תחת הזיתים. ולא גרסינן ולא יעדר דהא נסיב קרא להתירא ואלו ברישא נסיב ביה קרא לאיסורא.**

**מה זריעה מיוחדת. פי' שהיא עבודה רגילה וצריכה לשדות ולהשביח, אף כל וכו'.**

**סתומי פילי (אסיר) [שרי]. פי' שאינו אלא לאוקומי בעלמא שלא יכנס השמש בין הבקעים ולא חשיבא עבודה, אבל יש קשקוש לחזק האילן ולהשביחו וחשיבא עבודה ואסיר.**

### **תוספות הרא"ש מסכת מועד קטן דף ג עמוד א**

**ולא יעדר תחת הגפנים. פרש"י ל"ג ליה דהא קתני לעיל מנין לניכוש ולעידור ולכיסוח ת"ל שדך לא, ולי נראה דאין צריך למחוק הספרים דלעיל איירי בעידור בשדה הלבן שהוא כעין חרישה אבל עידור שתחת הגפנים מותר כמו קשקוש תחת הזיתים והכל מלאכה אחת היא דבזיתים מקרי קשקוש ובגפנים עידור ואוקומי אילנא הוא ושרי.**

**ולא ימלא נקעים מים. כדי להשקות את הזיתים ואת הגפנים, ומסיק דשרי, והקשה הראב"ד מהא דתנן בפ"ב דשביעית מזהמין את הנטיעות וכורכין אותן וקוטמין אותן ועושין להם בתים ומשקין אותן עד ראש השנה [עד ר"ה] אין בשביעית לא אלמא אסור להשקות את האילנות בשביעית והכא שרינן וכן במתני' נמי שרינן דתנן ר' אליעזר בן יעקב אומר מושכין את המים מאילן לאילן, ותירץ דהכא איירי בזיתים העומדים בבית השלחין דאי לא משקה להו פסדי וההיא דמסכת שביעית בדלא קיימי בבית השלחין, ועוד תירץ דפלוגתא דתנאי היא דר' אלעזר בן צדוק פליג עלה ואמר משקה הוא על הנוף בשביעית אבל לא העיקר, ובתוס' פליג עלה ר' יוסי בן כפר משום ר' אלעזר בן שמוע ואמר ב"ש אומרים משקה על הנוף אבל לא על העיקר וב"ה אומרים אף העיקר.**

### **חידושי הר"ן מסכת מועד קטן דף ב עמוד ב**

**רבא אמר אפילו תימא רבנן אבות אסר רחמנא דהיינו זריעה וקצירה בשדה לבן. זמירה ובצירה בכרם. אבל תולדות כגון השקאת הגן ודכותה לא אסר רחמנא ורבנן גזור אתולדות ושרו להו במקום פסידא.**

### **חידושי הר"ן מסכת מועד קטן דף ג עמוד א**

**מה זריעה מיוחדת וכו' פי' והנך מלאכות דלעיל חשובות הן ודי להן פעם אחת בשנה דומיא דזריעה ונטיעה אבל קשקוש והשקאה דצריכות תדיר תדיר לא מקרי חשובה עבודה /עבודה חשובה/ ומותר לעשותן. והא דמסקינן לעיל כל הני מלאכות משדך לא כרמך לא כתב רש"י ז"ל דהני לא מפיק כלהו בחד זימנא אף על גב דכולהו מפיק להו מחד קרא, משום דלא דמי אהדדי.**

### **נימוקי יוסף מסכת מועד קטן דף א עמוד א**

**ובשביעית נמי משקין הספיחין שיצאו מאיליהן דאע"ג דכל עבודת הקרקע נאסרת בשביעית כדכתיב שדך לא תזרע וכו' ומינייהו ילפינן כל שאר עבודות כגון מזבלין ומקרסמין שהוא חתיכת הענפים היבשים מן האילן ומזרדין שהוא אילן שענפיו מרובין חותכין מהן מכאן ומכאן ומפסגין הוא באילן שנופו נוטה לכאן ולכאן שקושרין אותן כדי שיעלו עליו למעלה שלא יכבדו על גוף האילן כל אלו מלאכות חשובות הן דסגי להו בפעם אחת בשנה דומיא דזריעה וזמירה אבל השקאה דצריכה תדיר לא מיקרי עבודה חשובה ולפיכך שריא:**

### **רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף מסכת מועד קטן (לפי דפי הרי"ף) משניות דף א עמוד א**

**[מועד - קטן ב/ א] ובשביעית, נמי משקין הספיחין שיצאו מאליהן אף על פי דכל עבודת קרקע נאסרת בשביעית כדכתי' [ויקרא כ"ה] שדך לא תזרע וכו' ומיניהו ילפינן לאסור כל שאר עבודות כגון מזבלין ומקרסמין שהוא חתיכת הענפים היבשים מן האילן ומזרדין את האילן שענפיו מרובין חותכין מהן מכאן ומכאן ומפסגין את האילן שנופו נוטה לכאן ולכאן שקושרין אותן כדי שיעלו למעלה כדי שלא יכבדו על נוף האילן כל אלו מלאכות חשובות הן דסגי להו בפעם אחת בשנה דומיא דזריעה וזמירה ונטיעה אבל השקאה דצריכה תדיר לא מיקרי עבודה חשובה ומותר לעשותה.**

### **רמב"ם שמיטה ויובל א**

**הלכה ח**

**משקין בית השלחין בשביעית והיא שדה הזריעה שצמאה ביותר, וכן שדה האילנות אם היו מרוחקין זה מזה יתר מעשר לבית סאה מושכין את המים מאילן לאילן, אבל לא ישקו את כל השדה, ואם היו מקורבין זה לזה עשר לבית סאה משקין כל השדה בשבילן, וכן עפר הלבן מרביצין אותו במים בשביעית בשביל האילנות שלא יפסדו.**

**הלכה ט**

**ועושין עוגיות לגפנים, ועושין את אמת המים כתחלה וממלאין את הנקעים מים.**

**הלכה י**

**ומפני מה התירו כל אלה, שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה, והואיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם לא גזרו על אלו שאין אסור מן התורה אלא אותן שני אבות ושתי תולדות שלהם כמו שביארנו.**

### **חזון איש יז, יט**

**מה זריעה מיוחדת עבודה שבשדה ושבכרם רש"י ותו' פירשו שיהא בשניהם ולכאורה י"ל דר"ל שהיא עבודה בשדה או שהיא עבודה בכרם ועוגיות אינן מועילות כלום לכרם ואינו אלא מקום הכשר לעבודה וכן נקעים מים אינו אלא הכשר להשקות ולא יתכן לפרש למלאת נקעים מים היינו נקעים שתחת האילן דזו השקאה ולא התרנו אלא משום הפסד כדתנן מושכין מאילן לאיל וכת הר"מ שביעית וכן קשקוש סתומי פילי שו"ר שכן פי' הריטב"א.**

### **יסוד התר אוקמי**

1. רש"י הנדפס ורש"י כ"י על מועד קטן. וריטבא
2. רש"י ור"ח על הסוגיה בעבודה זרה.
3. רמב"ם פ"א ה"י.
4. חזו"א י"ז כ. כא יז.

### **רש"י הנדפס מועד קטן דף ב:**

**ורבי היא - דאמר דהוא מדרבנן, ומילתא דפסידא - שרו רבנן.**

### **רש"י הנדפס מועד קטן דף ג.**

**אף כל עבודה שהיא בשדה ובכרם - כגון כל הני פרטי, יצא קשקוש ועידור ומים בנקעים ועוגיות שאינן בשניהן כו'.**

**לא יקשקש תחת הזיתים ולא יעדר כו' ואם תקשי: הא אסר עידור לעיל, קא תריץ לקמן בעוגיות, הא - בחדתי, והא - בעתיקי, והוא הדין לעידור.**

### **רש"י הנדפס מועד קטן דף ג.**

**שרי - דאית ביה משום פסידא.**

**אברויי אילני אסור - דהוי משום רווחא...**

### **רש"י הנדפס מועד קטן דף ו:**

**מושכין המים מאילן לאילן - דהוי כשדה בית השלחין, דפסידא יתירא איכא, אבל לא ישקה את השדה כולה, שדה בית הבעל.**

### **רש"י הנדפס מועד קטן דף ו:**

**צדין האישות - בשדה האילן במועד, מפני שמפסידין בו.**

**כדרכו - שאין צריך לשנות בצידה.**

**ובשביעית - אף על גב דמתקן השדה.**

**בשדה האילן - צד כדרכו, מפני שהפסד מרובה הוא.**

**ובשדה לבן שלא כדרכו - ואינו יכול לצוד כדרכו בשדה לבן, משום דלא מפסיד כולי האי בשדה לבן.**

### **רש"י כתב יד מועד קטן דף ג.**

**שנהוגין – ... וקירסום וזירוד כולהון נמי עבודה באילן, דהיינו בכרם, דאילן בכלל של כרם לגבי עבודה. אבל קישקוש ועוגיות אינן עבודה לא בכרם ולא בשדה, דאינן משביחין באילן, אלא אוקומי אילנא בעלמא הוא. הכי גמרינן לה בתורת כהנים זרע וזימר בכלל היו ולמה יצאו, להקיש עליהם לומר לך מה זרע וזימר מיוחדין שהן עבודה בארץ ובאילן אף כל כו'...**

**וקרא אסמכתא בעלמא** - **וגבי מתני׳ הואיל ובית השלחין דבר האבד הוא שרו רבנן**

**אע״ג דהשקאה תולדה דחרישה הוא או דזריעה.**

**סתומי שרי – דאוקימי אילנא הוא. אברויי אסור דקא מהני לאילן, והיא עבודה.**

### **רש"י מסכת עבודה זרה דף נ:**

**ומזהמין - כשיש מכה באילן ונשרה קצת קליפתו, מדביקין שם זבל וקושרין שלא ימות. ולא דמי האי לאין מזבלין דמועד קטן (דף ג), דהתם זבול דקרקע והויא עבודה שבשדה ושבכרם.**

**אבל סכין שמן לגיזום - כדי שלא ימות האילן אם נגזם קודם לכן. מלאכה שהיא עבודת קרקע אסר רחמנא והני לאו מלאכת קרקע נינהו דאוקומי אילנא בעלמא הוא שלא ימות, ואין משביחו לאילן אלא מעמידו בכמות שהוא.**

**אוקומי - שלא יתקלקל מכמות שהוא, אבל אינו משביחו.**

**אברויי - מחזיקו ומשביחו.**

### **חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן דף ג עמוד א**

**סתומי פילי (אסיר) [שרי]. פי' שאינו אלא לאוקומי בעלמא שלא יכנס השמש בין הבקעים ולא חשיבא עבודה, אבל יש קשקוש לחזק האילן ולהשביחו וחשיבא עבודה ואסיר.**

### **חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן דף ב עמוד א**

**ובשביעית. יש פירושים שכתוב בהם לא שנא שלהין ולא שנא בית הבעל כדאמרינן בגמרא אבות אסר רחמנא ולא תולדות, ולא יתכן לפרש כן דהא תנא ערבינהו במועד ובשביעית, וכן מה שפירש רבינו שלמה דהא דתנן אבל לא מימי הקילון אמועד בלחוד קאי לא משמע הכי מלישנא דמתני' כלל וכל כי האי גוונא הוה ליה לפרושי בגמרא, אלא ודאי מתני' כפשטה דאע"ג דמדאורייתא תולדות שרו והשקאה תולדה, חכמים אסרו תולדות בדבר שאינו אבד, ואסרו ג"כ בדבר האבד דבר של טורח, עשאוהו כעין חולו של מועד בדבר זה, והא תניא בגמרא (ג' א') שאין עודרין ואין מפסגין ואין מאבקין וכולה ברייתא ואוקמה תלמודא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.**

### **חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן דף ג עמוד א**

**ופרקינן מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. וא"ת והלא מנכש ומשקה כי הדדי נינהו והכא אסר לנכש אפי' מדרבנן והיכי שרינן במתני' השקאה, יש מתרצים דברייתא בבית הבעל מיירי, ולא נהירא, והנכון דניכוש טירחא רבה וכהשקאה דקילון דמיא. +א"ה, עי' מש"כ רבינו לעיל ב' א' ד"ה ובשביעית+.**

### **רבינו חננאל מסכת עבודה זרה דף נ עמוד ב**

**וכן עוד אייתי דא מתניתא מתליעין ומזהמין בשביעית ואין מתליעין ומזהמין במועד ובין בשביעית ולית נגר בר נגר דיפרקינה. פי' מתליעין עוקרין התולעין מן האילן בחרמש או בקרדום. מזהמין משקין את האילנות מים וזבל. ומגזמין קוצצין בדי האילן וסכין מקום הקציצה שמן כדי שלא יכהו הקור וימות האילן. אמר רבינא אנא לא נגר ולא בר נגר ומפרקינה לה מאי קושיא ליה אילימא אמאי קא שרי בשביעית ואסור במועד. שביעית דמלאכה קא אסר רחמנא הני לאו מלאכה נינהו מועד דאפילו טרחא נמי אסיר. הני נמי טרחא נינהו:**

**ואי זיהום אגיזום קשיא ליה אמאי זיהום בשביעית שרי. וגיזום אסור. זיהום אוקומי אילנא שהוא זיבול להאכיל זוהמא את האילן שלא ימות שרי. גיזום שהוא חיתוך הזמורות להחליף אחרים תחתיהן להברות האילן ולהפריחו הוא ואסור. אלא הא קשיא ליה ועלה אמר לית נגר ובר נגר דיפרקינה. איני דזיהום בשביעית שרי. והא תנינן מזהמין הנטיעות וכורכין אותם. וקוטמין אותם. פי' מפני הצנה שלא ימותו שעדיין נטיעות קטנות הן. ועושין להם בתים. פי' חופרין להן נקעין בעקריהן שיתקבצו בהן המים ומשקין אותם עד ראש השנה. עד ר"ה אין בשביעית לא. ופרקינן כדאמר מר עוקבא בר חמא במסכת סוכה תרי קישקושי הוו. פי' קישקוש כדכתיב לקושש קש חד לאברויי אילנות כגון קשקוש יבישין בדין ועלין ופסולת וחד לסתומי פילי. לסתום הסדקין שבאילן. הכא נמי תרי זיהום הוו חד לאברויי אילני שעושין בו הרבה ואסיר. וחד לאוקומי אילני ושרי:**

**פי' סיכה סכין שמן לגיזום שלא יכהו הברד. וסיכה לפגין כדי שיתבשלו בשמש ויוכשרו מהרה לאכילה. וסיכת הפגין הוא פטומי פירא. לפיכך אסור בשביעית וסיכת שמן לגיזום לאוקומי. ואסיק' מכדי זיהום דתני בשביעית שרי ובמועד אסור לאוקומי הוא. וסיכת שמן לאוקומי הוא. וכיון דתרווייהו לאוקומי נינהו אמאי סיכה במועד שרי וזיהום אסור. קשיא:**

### **רמב"ם שמיטה ויובל פרק א'**

**הלכה י**

**ומפני מה התירו כל אלה, שאם לא ישקה תעשה הארץ מלחה וימות כל עץ שבה, והואיל ואיסור הדברים האלו וכיוצא בהם מדבריהם לא גזרו על אלו שאין אסור מן התורה אלא אותן שני אבות ושתי תולדות שלהם כמו שביארנו.**

### **חזו"א יז כ**

**עבודות שביעית חלוק ממלאכת שבת, ולא נאסר בשביעית אלא מלאכה המשבחת את הקרקע לזריעה או לצמיחה, ועוגיות הכשר למים הן אבל הן עצמן לאו שבח הוא. וכמ"ש בס"ק י"ט בשם הריטב"א. והלכך עושין עוגיות בשביעית אפילו בסוף שנה ולצורך מוצאי שביעית ואף בדליכא פסידא וכו' עכ"ל.**

### **גיזום וזמירה ואוקמי בדאורייתא**

1. הסוגיה במועד קטן ובעבודה זרה רש"י ור"ח
2. ר"ש שביעית ב ג
3. רמבם פ"א ב.
4. שבת הארץ א כ.
5. ספר השמיטה פרק ד הערה 1 עמוד כב
6. מעדני ארץ קובץ הערות סימן ח ח עמוד קסא.
7. מהרי"ט ח"ב יורה דעה נ"ב.
8. חזו"א כ"ו א.
9. בבא בתרא פ ע"ב רשב"ם וריטב"א.

### **אוקמי פירא**

1. שבת הארץ פ"א ה"ה משפט כהן ע"ט. קונטרס אחרון י"ב.
2. שו"ת מהר"יל דסקין קונטרס אחרון סימן ה רנט
3. חןןת בנימין ח"ג צ"ח
4. חזו"א כ"א יד
5. ספר השמיטה עמוד כג ובמקורותיו.
6. סיכום נמצא בבדי הארון סימן ח.

המקורות בגמרא

סוכה מד ב

אייבו הוה קאימנא קמיה דרבי אלעזר בר צדוק אתא לקמיה ההוא גברא א"ל קרייתא אית לי כרמיא אית לי זיתיא אית לי ואתו בני קרייתא ומקשקשין בכרמיא ואוכלין בזיתיא אריך או לא אריך א"ל זלא אריך הוה קא שביק ליה ואזיל אמר כדו הויתי דיירי בארעא הדא מ' שנין ולא חמיתי בר אינש מהלך בארחן דתקנן כדין הדר ואתי וא"ל מאי מיעבד א"ל אפקר זיתיא לחשוכיא ותן פריטיא לקשקושי כרמים וקשקושי מי שרי והא תניא (שמות כג, יא) והשביעית תשמטנה ונטשתה תשמטנה מלקשקש ונטשתה מלסקל אמר רב עוקבא בר חמא תרי קשקושי הוו חד סתומי פילי וחד אברויי אילני חאברויי אילני אסור סתומי פילי שרי

מלאכות שנאסרו בשביעית

חידושי הר"ן מסכת מועד קטן דף ג עמוד א

מה זריעה מיוחדת וכו' פי' והנך מלאכות דלעיל חשובות הן ודי להן פעם אחת בשנה דומיא דזריעה ונטיעה **אבל קשקוש והשקאה דצריכות תדיר תדיר לא מקרי חשובה עבודה /עבודה חשובה/ ומותר לעשותן**. והא דמסקינן לעיל כל הני מלאכות משדך לא כרמך לא כתב רש"י ז"ל דהני לא מפיק כלהו בחד זימנא אע"ג דכולהו מפיק להו מחד קרא, משום דלא דמי אהדדי.

נימוקי יוסף מסכת מועד קטן דף א עמוד א

ובשביעית נמי משקין הספיחין שיצאו מאיליהן דאע"ג דכל עבודת הקרקע נאסרת בשביעית כדכתיב שדך לא תזרע וכו' ומינייהו ילפינן כל שאר עבודות כגון מזבלין ומקרסמין שהוא חתיכת הענפים היבשים מן האילן ומזרדין שהוא אילן שענפיו מרובין חותכין מהן מכאן ומכאן ומפסגין הוא באילן שנופו נוטה לכאן ולכאן שקושרין אותן כדי שיעלו עליו למעלה שלא יכבדו על גוף האילן כל אלו מלאכות חשובות הן דסגי להו בפעם אחת בשנה דומיא דזריעה וזמירה אבל השקאה דצריכה תדיר לא מיקרי עבודה חשובה ולפיכך שריא:

נימוקי יוסף מסכת מועד קטן דף א עמוד ב

בשלמא מי קילון איכא טירחא יתירתא. במתניתין התירו מלאכה בחולו של מועד במקום פסידא כגון בית השלחין ולא התירו משום הרווחה כגון בית הבעל ואפילו במקום פסידא יתירא לא טרחינן וכדתנן אבל לא ממימי גשמים ולא ממימי קילון כדפירש' במתניתין:

רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף מסכת מועד קטן (לפי דפי הרי"ף) משניות דף א עמוד א

אבל בשביעית מותר לעשות עוגיאות כדמוכח בגמ' לפי שאינה מלאכה חשובה. ופי' עוגיאות, שחופרים סביבות הגפנים כדי שיתעכבו שם המים והוא מלשון [רות א'] הלהן תעגנה שהוא לשון עכוב…

דף א עמוד ב

ובשביעית, נמי לא מפני שנראה כעודר, אי נמי מפני שמכשיר אגפיה לזריעה. וחכמים אומרים עושין אותה בתחלה בשביעית, דלאו עבודה היא דלעודר לא דמי דדרך העודר מניח העפר שחופר במקומו וזה העושה את האמה משליכה לחוץ ולמאן דאמר שמכשיר אגפיה לזריעה נמי ליכא שהרי משליכה למרחוק

רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף מסכת מועד קטן (לפי דפי הרי"ף) גמרא דף א עמוד א

בית השלהין [אין] בית הבעל לא, ובית השלהין יש פסידא בדבר אם לא ישקם בית הבעל לא דהרוחה הוי...

רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף מסכת מועד קטן (לפי דפי הרי"ף) משניות דף א עמוד א

[מועד - קטן ב/ א] ובשביעית, נמי משקין הספיחין שיצאו מאליהן אע"פ דכל עבודת קרקע נאסרת בשביעית כדכתי' [ויקרא כ"ה] שדך לא תזרע וכו' ומיניהו ילפינן לאסור כל שאר עבודות כגון מזבלין ומקרסמין שהוא חתיכת הענפים היבשים מן האילן ומזרדין את האילן שענפיו מרובין חותכין מהן מכאן ומכאן ומפסגין את האילן שנופו נוטה לכאן ולכאן שקושרין אותן כדי שיעלו למעלה כדי שלא יכבדו על נוף האילן כל אלו מלאכות חשובות הן דסגי להו בפעם אחת בשנה דומיא דזריעה וזמירה ונטיעה אבל השקאה דצריכה תדיר לא מיקרי עבודה חשובה ומותר לעשותה.

העמק שאלה פרשת בהר, שאילתא קיב, ב

זריעה וזמור המיוחדין עבודה שבשדה... לענין מה שפירש רש"י... והקשו התו' שהרי יש מלאכות שחשיב לאיסורא ואינן בשניהם ויישבו שבמקומן היו עושין כך. ומלבד הדוחק קשה לי א"כ מאי קאמר דזמירה בכלל זריעה... אבל רבינו לא דקדק לפי נוסחא דילן וכתב עבודה שבשדה לחוד, אלמא שאינו מפרש הכי. **אלא ה"פ דווקא מלאכה שמיוחדת לעבודת הקרקע לגדולין,** משא"כ חפירה שאינה מיוחדת לשדה, דגם בחצר ובבית איתא לעשות גומא, וזהו דקדוק הלשון בסוף הברייתא: 'אף אין לי אלא דבר שהוא עבודה בשדה ובכרם', פי' לאפוקי דבר שאין מיוחד לעבודה. אבל מדברי רש"י נראה דגריס 'אף כל עבודה שבשדה ושבכרם' משמע דממעט עבודה שאינה בשניהן. וכלשון רבנו ממש איתא שבת פ"ז ה"ב ובת"כ פרשת בהר: 'מה הזרע והזימור מיוחדין שהן עבודה בארץ ובאילן אף אין לי אלא עבודה בארץ ובאילן' והיינו לאפוקי חפירות ונקעים למים, שהם דברים שנעשים שלא לעבודת הארץ אלא לתשמיש ולשתיה ג"כ.

יסוד היתר אוקמי.

מיוחס לרש"י מועד קטן ג'.:י"א

סתומי פילי – שמסתם בקעים של אילן.

שרי – דאית ביה משום פסידא.

אברויי אילני אסור – דהוי משום רווחא והאי דשרי קשקוש היינו סתומי פילי והאי דאסיר היינו אברויי אילני.

ריטב"א מועד קטן ג'.:י"א

סתומי פילי אסיר פי' שאינו אלא לאוקומי בעלמא שלא יכנס השמש בין הבקעים ולא חשיב עבודה אבל יש קשקוש לחזק האילן ולהשביחו וחשיבא עבודה ואסור:

גיזום וזמירה ואוקמי בדאורייתא

פירוש רבינו שמשון

[עריכה]

מסקלין. מלשון ויסקלהו שמוציאין את האבנים מן הכרם כדכתיב סקלו מאבן (ישעיה סב):

מקרסמין. לשון קרסמוה נמלים והיינו זימור אלא שלשון קירסום באילן וזימור בכרם מלשון זמורות שמחתך ענפים של גפן:

מזרדין. כשיש לאילן ענפים לחים יותר מדאי חותך מקצת ומניח מקצת וזהו זירוד:

מפסלין. שנוטל הפסולת ויש אומרים **מלשון פסל לך שנוטל כל הענפים כדי שתתעבה קורת האילן**:

רבי יהושע אומר כזירודה. מפרש בירושלמי (פ"ב ה"ב) דתלתא תנאי אינון תנא קמא לא שרי אלא עד ראש השנה ורבי יהושע סבר דכשנת חמשית כן ששית מה חמשית נכנסת לששית כך ששית נכנסת לשביעית ואפילו יותר מכאן רבי שמעון אומר כל זמן שאני רשאי בעבודת האילן רשאי אני בפיסולו עד העצרת:

רמב״ם הלכות שמיטה א

הלכה ב עריכה

אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על הזמירה ועל הקצירה או על הבצירה ואחד הכרם ואחד שאר האילנות

שבת הארץ פרק א הלכה כ

ויש מי שאומר\* שהוא מותר לזנב את הגפנים ולקצץ את הקנים אע"פ שהוא עושה כן כדי להעבות את הגזע, מפני שכיון שהרואה איננו מבחין בזה, ויוכל לתלות שהוא חותך לעצים, מותר, ואין זה זימור ממש האמור, שהזימור יש מי שאומר\* שהוא כשחותך הענפים היבשים וכאן חותך את כולם לגמרי. וי"א\* שאין היתר בזה כ"א כשמתכוין לעצים. וי"א\* עוד, שאפילו כשמתכוין לעצים צריך שתהיה הכריתה של הזינוב והקציצה באופן כזה שהוא קשה להאילן, כדי שלא יהי' בזה משום עבודת האילן. ויש\* מי שנראה מדבריהם, שהעיקר צריך בזה שלא תהי' תועלת להאילן, ואם הוא ברי שאין תועלת בזה להאילן להשביחו מותר, אלא במקום שיש ספק, אם הוא קשה לאילן או שיש בזה תועלת, צריך לעשות באופן שיהיה ודאי קשה, כדי שיצא מחשש של תועלת כדי שלא יהיה בכלל עבודת האילן. ויש\* מי שנראה מדבריהם, שאפילו בזומר ממש אינו אסור כ"א כשהוא לאברויי אילנא ולהפריחו, אבל אם הוא רק לאוקמי אילנא שלא יתקלקל מותר, ואם חותכין זמורות של הגפן, להעבות את הגפן או כדי שירבה פירותיו, ודאי הוא זומר האסור מן התורה, אבל אם חותכין את כל הענפים, ואין כונת ההתיכה כדי להרבות פירות ולהעבות האילן, אלא כדי להאריך את ימי הגפן, יש לומר שהוא חשוב לאברויי אילנא, כיון שהכונה היא שלא ימות לפני הזמן, שיוכל להאריך ימים ע"י קציצת ענפיו, נמצא שהענפים ההם כשלא יקצצו המה מזיקים אותו, ואין כאן כ"א לאוקמי. ואם הוא ודאי, שלענין הפירות וגוף העץ של הגפן יהי' קשה זימור זה, וכל התועלת תהיה רק להאריך ימיו, נראה שהוא ודאי לאוקמי אילנא ומותר. אלא אפילו אם יהיה ספק, אם הוא מעלי או קשי לפירות ולגפן, כיון שאינם מתכונים לתועלת זה כ"א לאוקמי, יש לומר שאין כאן איסור תורה, ובשביעית בזמן הזה יש להקל. ועכ"פ אין זמירה כזאת חמורה יותר משאר מלאכות דרבנן. אבל י"א\* שכל החילוק, שבין לאוקמי אילנא ולאברויי אילנא, אינו כ"א במלאכות שהן דרבנן, שכשהיא לאוקמי אילנא הוי הפסד ולא גזרו רבנן. ולפי זה בזומר, שהוא מלאכה האסורה מן התורה, אין הפרש בין לאוקמי אילנא או לאברויי, ולעולם הוא אסור, וכל ההיתרים במזנב בגפנים וקוצץ קנים וכיוצא בזה אינם נאמרים כ"א כשמתכוין לעצים, אבל כל שמכוין לתועלת העבודה, אפילו אם העבודה הזאת תהיה לאוקמי אילנא, הוא ג"כ אסור מה"ת. ולפ"ז יהיה הזימור שהוא כדי להאריך ימיו של הגפן ג"כ אסור מה"ת.

המהרי"ט נקט בדרך הראשונה, והשווה בין דברי ר' ינאי שהתיר לזרוע בשעת הדחק בשביעית לסוגיה בתחילת מסכת מועד קטן:

והואיל ושביעית בזה"ז דרבנן משום הפסד ארנונא שרי כדאמרי' בפ' זה בורר מכריז ר' ינאי פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונא וכן כתבו התוס' בפ"ק דחולין כמ"ש החכם השלם הפוסק נר"ו שכתב ושמא סכנת נפשות איתא אם לא יפרעו המס אי נמי קסבר יש קנין לעכו"ם להפקיע מידי מעשר א"נ שביעית בזמן הזה דרבנן שהאמת הגמור כדבריהם כמ"ש החכם השלם נר"ו דלתירוץ זה דמדרבנן אעפ"י שלא יהא שם סכנה שרי משום טעמא דארנונא... **ואם תאמר ומשום ארנונא לא התירו לחרוש ולזרוע דהוי איסורא דאורייתא ויש לומר דמיירי בשביעית בזמן הזה דרבנן**... ועוד יש להביא ראיה מדבריהם ז"ל **דלא חשו בשביעית דרבנן במקום פסידא דממונא** בריש מועד קטן גבי משקין בית השלחין במועד ובשביעית כתב הטעם משום דשביעית דרבנן ומילתא דפסידא כגון בית השלחין שרו רבנן.

שו"ת מהרי"ט, ח"ב, יורה דעה, נב