אמת המים

מה זה אמת המים?

**משנה מסכת מועד קטן פרק א משנה ב**

רבי אלעזר בן עזריה אומר אין עושין את האמה בתחלה במועד ובשביעית וחכמים אומרים עושין את האמה בתחלה בשביעית ומתקנין את המקולקלות במועד ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים וחוטטין אותן ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים ועושין כל צורכי הרבים ומציינין את הקברות ויוצאין אף על הכלאים:

**תלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק א הלכה ו**

יבא כיי דאמר רבי דרבי אמר אמת המים וחומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר באין משירי הלישכ' והכא כן:

**תלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ג הלכה ב**

פתר לה תרין פתרין כשהיה לו דבר מועט בתוך שדהו בשביעית הרי זה מוסיף עליו והולך. משפסקו עובדי עבודה רבי ליעזר בן עזריה אוסר מ"ט דראב"ע שמא לא ימצא לו זבל ונמצא מזבל את אותו מקום פתר לה פתר חורן כשהיה לו דבר מועט בתוך ביתו ערב שביעית והוא מבקש להוציאו בתוך שדהו שביעית הרי זה מוסיף עליו והולך משפסקו עובדי עבודה ראב"ע אוסר שמא לא ימצא לו זבל ונמצא מזבל את אותו המקום ולא כבר הוא מזובל מערב שביעית רבי בא רבי ירמיה ב"ר בון בר חייא בשם רבי בא בר ממל מפני מראית עין עד שיוציא עשר משפלות כאחת ולית לרבנן מפני מראית עין אמר רבי אידי דחוטרא סלו ומגריפו מוכיחין עליו שהוא עושה אשפה רבי יוסי ב"ר בון אמר אילין שמועתא דהכא דתנינן רבי אליעזר בן עזריה אומר אין עושין את האמה בתחלה במועד ובשביעית אמר רבי זעירא מפני שהוא מכשיר את צדדיה לזריעה רבי ירמיה רבי בון בר חייא בשם רבי בא בר ממל מפני מראית עין הוון בעין מימר מאן דאמר תמן מפני מראית עין והכא מפני מראית עין מ"ד מפני שהוא מכשיר את צדדיה לזריעה הכא מאי אית לך למימר לית לך אלא כהדא שמא לא ימצא לו זבל ונמצא מזבל את אותו המקום מה נפק מביניהון חפר לעשות אמה של בניין הוון בעון מימר מאן דאמר מפני מראית עין והכא מפני מראית עין ומ"ד תמן מפני שהוא מכשיר את צדדיה לזריעה הכא הרי אינו מכשיר את צדדיה לזריעה הכל מודים שאם היה לו שם סיד או צרורות או אבנים גיפסוס מותר:

**פני משה מסכת שביעית פרק ג הלכה ב**

מפני שהוא מכשיר את צדדיה לזריעה. שע"י שרוצה שתתקיים החפירה הוא מתקן ומחזיק הצדדין שלא יפול העפר לתוכה וע"י כך מכשיר את הצדדין לזריעה והרי הוא עושה עבודת הארץ בשביעית:

מפני מראית העין. כלומר שהחפירה גופה אסורה בלאו הכי מפני מראית העין שנראה כחופר את הקרקע בשביעית:

הוון בעי מימר. השתא מפרש לה להא דקאמר ר' יוסי בר בון דאילין שמועתא דהכא למאי דתנינן תמן הן כהאי דהוון בני ישיבה בעי מימר דלמ"ד תמן מפני מראית העין ניחא דה"נ כן כדמשנינן לעיל אליבא דראב"ע ולשיטתיה הוא דאזיל אבל למ"ד תמן מפני שמכשיר את הצדדין (ו)לזריעה ואינו חושש משום מראית העין א"כ הכא מאי אית לך למימר ומ"ט דראב"ע דאוסר להוסיף בשהיה לו כבר דבר מועט:

לית לך אלא כהדא וכו'. כלומר ע"כ אין לנו טעם אחר אליביה כי אם כהאי דאמרינן לעיל שמא לא ימצא לו זבל וכו' ואף על גב דכבר הוא מזובל מערב שביעית כדמקשינן לעיל מ"מ כל זמן שמוציא מעט מעט אינו מניחו במקום שיש שם זבל לפי שאין לו לעשות שיעור אשפה אלא מניחו בשדה אצל הזבל שישנו שם ונמצא מזבל אותו המקום שהניחו לשם:

מה נפק מביניהון. ומהדר הש"ס לפרש מאי בינייהו דהני מ"ד לטעמיה דראב"ע גבי אין עושין את האמה בשביעית:

חפר לעשות אמה של בניין. איכא בינייהו שחפר ועושה הצדדין של אמה בבנין עצים ואבנים לחזקן וכהאי דהוון בני הישיבה בעי מימר דלמ"ד תמן כלומר בסתם אמה דאסור מפני מראית העין הכא נמי אסור דהא מיהת חופר הוא בקרקע ובשעת חפירה אית ביה מפני מראית העין אבל למ"ד דבאמה בעלמא אית בה טעמא מפני שהוא מכשיר את הצדדים לזריעה ואינו חושש למראית עין א"כ באמה של בנין הרי אינו מכשיר צדדיה לזריעה דאינו ראוי לזרוע שם ומותר:

הכל מודים. בין ראב"ע וחכמים דפליגי התם באמה בשביעית מודין הן שאם היה לו שם במקום שחופר את האמה סיד או צרורות או אבנים או גופסיד מותר וזה ג"כ לתרווייהו דהני מ"ד אליבא דראב"ע דאין המקום הזה ראוי לזריעה ולית ביה ג"כ מפני מראית העין כחופר קרקע בשביעית לעבודת השדה שאין המקום ראוי לכך:

**ידיד נפש מסכת שביעית פרק ג הלכה ב**

רַבִּי יוֹסֵי ב"ר בּוֹן אָמַר, אֵילִין שְׁמוּעָתָא דְהַכָא כל הסברות שהעלנו כאן להסביר דברי רבי אלעזר בן עזריה כַּיֵי דְתַנִינַן הן כמו הנימוקים שניתנו במקום אחר בעניין אחר, כפי שמביא: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן עָזָרְיָה אוֹמֵר אֵין עוֹשִׂין אֶת הָאָמָה בִּתְחִילָּה אסור להתקין אמת מים חדשה להשקיית השדה בַּמוֹעֵד וּבַשְּׁבִיעִית ומסביר את הטעם: אָמַר רַבִּי זְעִירָא, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַכְשִׁיר אֶת צְדָדֶיהָ לִזְרִיעָה כשחופר את אמת המים, האדמה משני צידי אמת המים נעשית מוכנה לזריעה רַבִּי יִרְמְיָה רַבִּי בּוֹן בַּר חִיָּיא אמר בְּשֵׁם רַבִּי בָּא בַּר מֶמֶל, מִפְּנֵי מַרְאִית עַיִן שנראה כחופר ועודר בשביעית הַווּן בְּעֵין מֵימַר ורצו בני הישיבה לומר מַאן דְאָמַר תִמַן מי שאוסר שם מִפְּנֵי מַרְאִית עַיִן, וְהַכָא גם כאן יאסור מִפְּנֵי מַרְאִית עַיִן שהרי שני האמוראים מנסים להסביר את שיטתו של רבי אלעזר בן עזריה. אלא מַאן דְּאָמַר מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַכְשִׁיר אֶת צְדָדֶיהָ לִזְרִיעָה, הַכָא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר? מה יאמר כאן? איך יתאים טעם זה לעניין שביעית אם יש לו זבל מועט, והרי פה לא שייך הטעם שמכשיר את אגפיה לזריעה? לֵית לָךְ אֶלָּא כְּהַדָא אין לך דרך להסביר אלא כמו הנימוק שֶׁמָּא לֹא יִמְצָא לוֹ זֶבֶל, וְנִמְצָא מְזַבֵּל אֶת אוֹתוֹ הַמָּקוֹם. ושואל מַה נְפַק מִבֵּינֵיהוֹן? מה ההבדל בין שני הטעמים לגבי עשיית האמה בשביעית? ועונה חָפַר לַעֲשׂוֹת אָמָה שֶׁל בִּנְיָין תעלה לבית הַווּן בָּעוּן מֵימַר ועל זה רצו לומר מַאן דְאָמַר מִפְּנֵי מַרְאִית עַיִן, וְהַכָא גם באמת הבניין נחשוש מִפְּנֵי מַרְאִית עַיִן כי הוא נראה כחופר לצורך השביעית וּמ"ד תִמַן מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַכְשִׁיר אֶת צְדָדֶיהָ לִזְרִיעָה, הַכָא הֲרֵי אֵינוֹ מַכְשִׁיר אֶת צְדָדֶיהָ לִזְרִיעָה.

הַכֹּל מוֹדִים גם החושש למראית עין יודה שֶׁאִם הָיָה לוֹ שָׁם סִיד אוֹ צְרוֹרוֹת אוֹ אֲבָנִים גִיפְּסוּס מוּתָּר מאחר שמינים אלו אינם ראויים לזריעה, כולם רואים שאינו עושה זאת לצורך זיבול השדה.

**תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף ד עמוד ב**

רבי אלעזר בן עזריה אומר אין עושין את האמה. בשלמא מועד - משום דקא טרח, אלא שביעית - מאי טעמא? פליגו בה רבי זירא ורבי אבא בר ממל. חד אמר: מפני שנראה כעודר, וחד אמר: מפני שמכשיר אגפיה לזריעה. מאי בינייהו? איכא בינייהו דקא אתו מיא בתריה. מאן דאמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה - איכא, ומאן דאמר מפני שנראה כעודר - ליכא. ולמאן דאמר מפני שנראה כעודר - ליחוש מפני שמכשיר אגפיה לזריעה! אלא: איכא בינייהו דקא שקיל מיניה ושדי לבראי. למאן דאמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה - ליכא, למאן דאמר מפני שנראה כעודר - איכא. ולמאן דאמר מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, ליחוש מפני שנראה כעודר? - עודר נמי, כי קא שקיל - בדוכתיה מנח ליה. אמימר מתני לה מפני שנראה כעודר, וקשיא ליה דרבי אלעזר בן עזריה אדרבי אלעזר בן עזריה: ומי אמר רבי אלעזר בן עזריה כל שנראה כעודר אסור? ורמינהי: עושה אדם את זבלו אוצר. רבי מאיר אוסר עד שיעמיק שלשה טפחים, או עד שיגביה שלשה טפחים. היה לו דבר מועט - מוסיף עליו והולך. רבי אלעזר בן עזריה אוסר עד שיעמיק שלשה, או עד שיגביה שלשה, או עד שיתן על הסלע. רבי זירא ורבי אבא בר ממל, חד אמר: כגון שהעמיק, וחד אמר: זיבלו מוכיח עליו.

ומתקנין את המקולקלת במועד, מאי מקולקלת? אמר רבי אבא: שאם היתה עמוקה טפח - מעמידה על ששה טפחים. פשיטא, חצי טפח על שלשה טפחים, כיון דלא עבר מיא - לא כלום הוא. טפחיים על שנים עשר, דקא טרח טירחא יתירא - לא. טפחיים על שבעה מהו? הכא חמשה קא מעמיק והכא חמשה קא מעמיק, או דלמא, כיון דאיכא טפח יתירא - איכא טירחא טפי? תיקו. אביי שרא לבני בר המדך לשחופי נהרא. רבי ירמיה שרא להו לבני סכותא למיכרא נהרא טמימא. רב אשי שרא להו לבני מתא מחסיא לאקדוחי נהר בורניץ. אמר: כיון דשתו מיניה רבים - כרבים דמי, ותנן: עושין כל צורכי רבים.

**רש"י מסכת מועד קטן דף ד עמוד ב**

מפני שנראה כעודר - לצורך שביעית, שהרי חופר כעודר.

שמכשיר אגפיה לזריעה - כשחופר האמה ומניח העפר שבאמה על שפת האמה - מתקן אגפיה לזריעה, דעביד לה ארעא רכיכא.

**תוספות מסכת מועד קטן דף ד עמוד ב**

מפני שמכשיר אגפיה לזריעה - ונראית חרישה ממש שסבורין הרואין שלכך מתכוין אי נמי חשיב ליה עבודת קרקע ממש ואף על גב שאינו מתכוין לכך מיהו מלאכה היא ואף על גב דאמר ר' שמעון דבר שאין מתכוין מותר הא אמרינן מודה ר' שמעון בפסיק רישיה ולא ימות ורבנן סברי כיון דע"י שינוי עביד ליה לאו מלאכה היא ומותר דלא שמיה חרישה.

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

והא דתנן אין עושין אמת המים בשביעית. הוינן בה מאי טעמא דהא לאו עבודת קרקע הוא, ואיפליגו במילתא ר' זירא ור' אבא בר ממל חד אמר מפני שנראה למראית העין כעודר וגזרו בהו רבנן מפני אותן שהיו מקילין בשביעית, וחד אמר מפני שנראה כמכשיר אגפיה לזריעה, ובין למר בין למר מיירי בשזו האמה היא בתוך השדה דחזי לזריעה או לעידור הא לאו הכי מותר.

חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן דף ד עמוד ב

ויהיב טעמא דכיון דשתו מינייהו דרבים נינהו ותנן עושין כל צורכי הרבים. פי' והא קמ"ל דהא דתנן שעושין שיש בו צורכי הרבים אפי' בטורח גדול וכעין עובדין דחול עושין, ואף על גב דבלאו הכי נמי יכולין לשתות מהם במועד, ודוקא משום דשתו מיניה הא אלו לא חזו מיא אלא להשקות שדות בלחוד לא חשיב צורכי הרבים למיטרח ביה במועד טירחא יתירא, ומסתברא דאפי' בנהר של בני באגא הוה והיינו דאיצטריך לטעמא דכיון דרבים שתו מיניה כצורכי רבים דמי.

**רמב"ם על משנה מסכת מועד קטן פרק א משנה ב**

[ב] אמה, תעלת המים. ונאסרה חפירתה בשנה שביעית מפני שהוא מכשיר את הקרקע הסמוכה לה לזריעה, לפי שהיא מתלחלחת מרטיבות המים ומצמחת, וכבר ידעת ונתבאר לך בשביעית שכל שהוא תועלת לאדמה או לאילנות אסורים בשביעית לפי שאמר יתעלה ושבתה הארץ. ומתקנין את המקולקלת, הוא שמוסיפין בעומקה ומתקנין אותה כפי הצורך. וקלקולי המים, הוא מה שנהרס ונתקלקל מתעלות המים מותר לתקנן ולישרן, ואם היו בני אדם צריכין לאותן התעלות כגון מי המעינות שבני אדם שותין מהן מותר לחפרן בחולו של מועד,

**ר' עובדיה מברטנורא מסכת מועד קטן פרק א משנה ב**

האמה - חריצים שעושים בקרקע שבהן המים הולכים סביב השדה ומשדה לשדה, קרויין אמה, לפי שהן רוחב אמה ברום אמה:

בתחלה - אם לא היתה מעולם אין עושין אותה בתחלה במועד, משום טרחא:

ובשביעית - מפני שנראה כחופר בקרקע בשביעית:

**רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה ט - י**

**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.

**רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ב הלכה יד**

אסור לו לבנות גדר בשביעית בין שדהו לשדה חבירו, אבל בונה גדר בינו ובין ר"ה, ומותר להעמיק עד הסלע ומוציא את העפר וצוברו בתוך שדהו כדרך כל מעמידין זבל, וכן אם חפר בור ושיח ומערה בשביעית צובר העפר בתוך שדהו כדרך כל החופרים.

**דרך אמונה הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה ט**

(פב) ועושין את אמת המים בתחלה (כ"ה בכ"מ ובהרבה דפוסים) ר"ל אפי' לעשות אמת המים חדשה שעדיין לא היתה מותר וכ"ש אם היתה ונתקלקלה שמותר לתקנה ואין נ"מ אם זורק את העפר חוץ לשדה או נותנה על שפת אמת המים ולא חיישי' שנראה כעודר ולא שמכשיר אגפיה לזריעה וזה מותר אפי' במקום דליכא פסידא ואפי' לצורך מוצאי שביעית שאין זה מועיל לשדה ואינו אלא הכשר להשקות וכ"ש שמותר לחפור אמה של בנין אפי' אין מונח שם סיד שיהא ניכר שהוא לבנין:

דרך אמונה ציון ההלכה הלכות שמיטה ויובל פרק א

(קסה) עי' משנה ריש מו"ק:

(קסו) ר"י קורקוס:

(קסז) חזו"א שביעית סי' י"ז סק"כ וכ"כ התי"ט בפ"ק דמו"ק מ"ב וע"ש בתוס' רעק"א וזה דלא כהנמוק"י ומאירי שם דאין היתר אלא במשליך העפר לחוץ ועי' פה"ש אבל בפסקי רי"ד במו"ק ג' ב' פסק דמותר בכל גווני ועי' בחי' הר"ן שם:

(קסח) שם סקי"ט כ':

(קסט) ירו' שביעית פ"ג ה"ב:

[הקמת תשתית למערכות השקיה בשמיטה](https://www.toraland.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/)

**תלמוד ירושלמי מסכת מועד קטן פרק א הלכה ב**

הלכה ב

מתני' ר' אלעזר בן עזריה אומר אין עושין את האמה בתחילה במועד ובשביעית וחכ"א עושין את האמה בתחילה בשביעית ומתקני' את המקולקלות במועד ומתקנין את קילקולי המים שברשות הרבים וחוטטין אותן ומתקני' את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים ועושין כל צורכי הרבים ומציינין על הקברות ויוצאין אף על הכלאים:

[דף ב עמוד ב] גמ' תמן תנינן ר' לעזר בן עזריה אוסר עד שיעמוק שלשה או עד שיגביה שלשה או עד שיתן על הסלע. פתר לה תרין פתרין בשהיה לו דבר ממועט בתוך ביתו מערב שביעית והוא מבקש להוציאו בתוך שדהו בשביעית הרי זה מוסיף עליו והולך משיפסקו עוברי עבירה רבי לעזר בן עזריה אוסר מה טעמא דר' לעזר בן עזריה שמא לא ימצא לו זבל ונמצא מזבל את אותו המקום. אתיא דר' לעזר בן עזריה כר' יוסי כמה דר' יוסי אומר אין זבל מצוי כן ר' לעזר ב"ע אמר אין זבל מצוי. פתר לה פתר חורין כשהיה לו דבר ממועט בתוך ביתו בערב שביעית והוא מבקש להוציאו לתוך שדהו בשביעית ה"ז מוסיף והולך משיפסקו עוברי עבירה ר' לעזר בן עזריה אוסר מ"ט דר' לעזר בן עזריה שמא לא ימצא לו זבל ונמצא מזבל את אותו מקום. ולא כבר הוא מזובל מערב שביעית. ר' ירמיה ר' בון חייה בשם ר' בא בר ממל מפני מראית העין עד שיוציא עשר משפלות כאחת. ולית לרבנן מפני מ"ע א"ר אידי דחוטרא סלו ומגריפו מוכיחין עליו שהוא עושה אשפה. ר' יוסי בי ר' בון אמר אילין שמועתא דהכא דתנינן תמן רבי לעזר בן עזריה אומר אין עושין את האמה בתחילה במועד ושביעית. א"ר ירמיה מפני שהוא מכשיר את צדדיה לזריעה. ר' ירמיה ר' בון בר חייה בשם ר' בא בר ממל מפני מראית העין. הוון בעיי מימר מאן דאמר תמן מפני מראית העין וכא מראית העין מ"ד תמן מפני שהוא מכשיר את צדדיה לזריעה וכא מה אית לך. לית לך אלא כהדא שמא לא ימצא לו זבל ונמצא מזבל את אותו המקום. מה נפק מן ביניהון חפר לעשות אמה של בנין הוון בעיי מימר מ"ד תמן מפני מראית העין וכא מפני מראית העין מאן דאמר תמן מפני שהוא מכשיר את צדדיה לזריעה הרי אינו מכשיר את צדדיה לזריעה. הכל מודין שאם היה לו שם אבנים או צרורות או סיד או גיבסס מותר:

**מדרש תנאים לדברים (הופמן) דברים פרשת שופטים פרק יז פסוק טו**

מיכן אמרו אין מעמידין מלך מקהל גרים אפלו אחר כמה דורות עד שתהא אמו מישראל אין לי אלא מלך מנ' לרבות שר צבא שר חמשים או עשרה אפלו הממונה על אמת המים ת"ל מקרב אח' תש' על' כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך:

**חזון איש סימן יז אות כ**

כ) ר״מ פ״א ה״ב ואחד הכרם ואחד שאר האילנות, יש לתמוה דא״כ זירוד דאוריתא דהוא זימור כמו שפי׳ רבנו פ״ב מ״ג ואיך התירו בתוספת שביעית בזמן המקדש שהוא דאוריתא באבות הכתובות בתורה, ובמ״ק ג׳ א׳ אין לי אלא זירוע וזימור

כו׳ מנין שאין מזרדין כו׳ משמע דזירוד בכלל תולדות, ואין נוקין

עליו וצ״ע.

שם ה״ד או נועע, תימא הא אמר גיעין נ״ג ב׳ דנעיעה דאוריתא

וע״כ נעיעה ככלנ זימור, ועי׳ לק׳ ס״ק כ״ד, ואפשר דהוי בכננ

אין מזהירין מן הדין ולפיכך אין לוקין על הנטיעה אע״ג דהוי

דאוריתא, ונראה דאף נוטע גרעין לא חשיב זורע וכדאמר פאה

פ״א ה״ד זרעי אילן אינן קרויס זרעים עיי״ש בבהגר״א.

מ״ק ד׳ 3׳ הא בחרתי הא בעתיקי, אלו עוגיות איירי במקום

פסידא ועשייתן כתחלה ותיקון המקולקל כולן מלאכה דאוריתא

, בשבת ויו״ט והוא תולדת חורש כדאמר בירר׳ פ״ז דשכת ה״ 3

ומשום פסידא שרינן לתקן אבל לא לעשות מתחנה משוס טורה

וכדפרש״י, והנה משנתנו במועד, אבל בשביעית עושין בתחנה

עוגיות וכדאמר ג׳ א׳ ומשום דעבודת שביעית חלוק ממלאכת שבת

ולא נאסר בשביעית אלא מלאכה המשכחת את הקרקע לזריעה

או לצמיחה ועוגיות הכשר למים אבל הן עצמן לאו שבח הוא,

וכמש״כ ס״ק י״ט כשם ריעכ״א, והלכך עושין עוגיות בשביעית

אפי׳ בסוף שנה לצורך מ״ש ואף בליכא פסידא, והא דכתוכ ברש״י

לעיל שם דגם בשביעית יש חילוק בין חדתי לעתיקי אפשר דאינו

מל׳ רש״י ולגי׳ הכ״מ ברש״י איגו, וכן בריטב״א כ׳ כל׳ הכ״מ בשם

רש״י, וכ״כ נ״י בהדיא דבשביעית מותר, וכ״ז נלמד מדברי הר״מ

דבפ״ח מה׳ יו״ט חילק בין חדתי לעתיקי, ובפ״א מה״ש סתם.

וכן הא .דעושין אמה בתחלה בשביעית היינו אפי׳ במקום דליכא

פסידא ואפי׳ לצורך מ״ש וכמש״כ ריטב״א דאינו עבודת קרקע,

ומועד ושביעית דהוזכרו במתנ׳ באמת המים לאו בחד גוונא

דבמופד איירי כדי להשקות בית השלחין, ולפיכך מתקנין את

המקולקלת, ומתחלה אק עושין משוס טורח כדאמר בגמ׳, אגל

בשביעית

עושק מתחצה אף לצורך מ״ש, ולפיכך הוצרכו בגמ׳ למיכב

טעמא לראב״ע דאוסר בתחלה משוס שמכשיר אגפיה לזריעה.

והנה הר״מ פ״א מהי שמיטה כתב עושין עוגיות ועושין אמת המים

בתחלה וממלאין נקעים מים וסיים ומפני מה התירו כנ אנה

שאם נא ישקצ תעשה האק מלחה כו׳ ותימא דהצא בברייתא מ״ק

ג׳ א׳ עיקרי הלכות קתני מה אסור ומה מותר אבנ במקום פסידא

הצא שרינן תונדות האסורות, וא״כ עשיית עוגיות ונקעיס מים

מותר שאינה עבודה שבשדה ושבכרם [ונקעיס מיס היינו נצורך

השקאה דאי תחת הגפנים והזיתים הויא עבודה גמורה] וכן אמת

המיס, ונא משוס פסידא, ואפשר דטעס הר״מ קאי ארישא דמותר

צהשקות אבנ רהיטת הדברים נ״מ כן.

ונראה דמהא דממעטינן עוגיות וקשקוש דבעינן דומיא דזריעה

עבודה המשבחת, אמרינן ע״ז נ׳ ב׳ דאוקמא איננא שרי,

אע״ג דלענין שבת גס אוקמא אילנא חשיבא נוטע כדאמר בירר

פ״ז דשבת ה״ב.

שם וצמ״ד מפני שנראה כעודר ליחוש מפני שמכשיר אגפיה

לזריעה, אע״ג דע״כ כולהו מורו דלרבנןישרי לפשות.אמה

בתהלה ולא חיישינן משוס הכשרת אגפיה וכמש״כ תו׳ דע״י

שינוי הוא וצא שייך חרישה, מ״מ פריך דיותר יש נחוש משוס

שמכשיר אגפיה ממה שנראה כעודר, ומסיק דאה״נ דכו״ע אית

להו טעם מכשיר אגפיה, ול״פ אלא בשדי לבראי, אי מודה ראב״ע,

והא דפריך למ״ד מפני שמכשיר ליחוש שגראה כעודר, עיקרו לפרש

גס טעם דרבנן דלא חיישי משום שנראה כעודר וכדיהיב טעם

דעודר בדוכתא מנח לי׳, וזה אינו תלוי במאי דמסיק דשדי לבראי,

דהא דמסיק דקשקיל מני׳ ושדי לבראי היינו חוץ לשדה שאין מקום

ההוא נזרע, אבל לאצולי שלא יהא נראה כעודר במאי דשקיל לה

מן האמה ומנח אגפיה סגי דעודר בדוכתי׳ ממש מנת לי׳.

ויש לעי׳ כיון דמפס דמכשיר אגפיה אלים מפי, מג״ל דראב״ע

פליג דגם בשדי אבראי אסור הלא למעוטי פלוגתא עדין\*

ודי לנו דראב״ע פליג במכשיר אגפיה, ואפשר דסתמא קתגי ומשמע

אפי׳ בשדי אבראי א״נ סבר דבמכשיר אגפיה אף רבנן מודים, וכן

משמע בירו׳ פ״ז דשבת דאמר דלר׳ זמירא מכשיר אגפיו חייב משוס

חורש ולכאורה ל״פ ר״ז ור״א ב״מ אלא אליבא דראב״ע אבל לרבנן

ודאי לא הוי חורש, אבל אי מ״ד משוס עודר סבר דבמכשיר מודים

חכמים ניחא, [שו״ר דבירו׳ אמר דר״ז סבר משום מכשיר אגפיה

לזריעה, וע״כ הא דאמר דלר״ז מכשיר אגפיו חייב משוס חורש

היינו אליבא דראב״מ] מיהו הר״מ פ״א מה״ש סתם דעושין האמה

משמע דרבנן לית להו משוס מכשיר אגפיה.

כ׳ הג״י דלפיכך משקין ביח השלחין בשביעית דהשקאה לא הוי

דומיא דזרימה וזימור דהן פ״א בשנה והוו עבודות חשובוח

אבל השקאה שהיא תדיר לאו עבודה היא ושריא, ונראה דלמ״ד

תולדות דאוריתא גם השקאה ראוריתא כלמשמע בגמ׳ ולא שרינן

אלא בשבימית דרבגן בזה״ז, ולמ״ד אסמכתא כולהו שריא משום

ספםד, ונראה דהנ״י מפרש דכל הני דאסמכוהו אקרא לא שרינן

במקום פסידא, וממלאק הנקעים מיס היינו השקאה וממעט לה

דלאו עבודה גמורה היא, ומ״מ שלא במקום הפסד אסירא,\*ולפ״ז

יעלו דברי כר״מ כהוגן, מיהו הא משמע בגמ׳ דלמ״ד תולדות

דאוריתא מתניתא נמי מדאוריתא קאמר ואי ממעמ השקאה א״כ

השקאה לכו״ע דרבנן והלא אביי אמר בשביעית בזה״ז.

כ׳ עוד הנ״י דפוגיות לגפנים לא הוי דבר האבוד, ולפ״ז הא

דעתיקי מותר הוא משום דלא הוי מלאכה ופ״כ בהדיא באמת

המיס דמתקן המקולקלת, דלאו מלאכה היא, ור״ל דהוי עפר

דעמיד לפנותו, ולא חשיב לא חורש ולא בונה אף שהוא מחובר

נארץ, [עי׳ עירובין ע״ח ב׳ ושם ק״ד א׳ אי דמבטלה קמוסיף

אבנק כר] ולפ״ז הדין נותן דגם בשביעית לאו מלאכה היא, אבל

ל׳ רש״י ד׳ ב׳ ד״ה הא, שכ׳ משום טרחא יתירה משמע דבמקום

פסידא קיימינן, וכש״כ ללשון שני שהביא המ״מ פ״ח מה׳ י״מ

לאם יש בו מפח .מממידו מל ו׳ היינו בחדחי, וגם• רימב״א הביא

זה וחלק מל זס לודאי מקרי מדתי ומשמע דבמקום פסידא קיימיק

אלא דמסתבר ח ה בכלל חדתי, אבל אי איירי שלא במקום פסידא

והיתירא דעתיקי דנאו מנאכה היא, נא שייך מ ג צפרש דבטפח

מתחלה סגי.

יש לעי׳ למ״ד עעמא לראב״ע משוס מכשיר אגפיה צמה מותר

נתקן המקוצקנ, וי״נ דכיון דמינכר מצתא טפי דכונתו לנקות

את אמת המים נא חשיב חורש.

יש לעי׳ הא לאסר ראב״ע לעיל ב׳ א׳ מעין שיצא מתחלה דלמא

אתא לאנפוני מה תקנה יש בדלר הלא מותר לתקן במועד,

וי״נ דנכתחנה מוזהר שלא יבוא נירי עורח זה ומ״מ קשה 'למה

גזרו במקום פסידא ואפשר 'דחיישינן שמא יוסתם כונו או יעמיק

יותר משיעור דאמרו בגמ׳.

כ׳ הנ״י דרבנן לא חשיבי נהו כעודר משוס דשדי נמרחוק ועודר

מנח לו במקומו, ואין כונתו ז״נ דשדי לבראי חוץ נשדה אלא

חוץ לאמה, והא דלא חשבי צי׳ רבנן חורש משום מכשיר אגפיה

א״צ טעם למובן הלבר כיון לאין כונת המלאכה לכך אבל עודר

באמת הוא מכוין לעדור ועודר ולזה קאמר דעודר זה שמשליך

העפר לחוץ לא הוי עודר .אלא בונה וגם צא נראה כעודר, וזה

דלא כהתויו״ע ותורע״א ז״נ.

שם אביי שרי לבני המק־ לשחופי נהרא כוי, הני עובדא בחרתי

ואפי׳ מתיקי כחדתי דמי, אלא משוס צורך רבים

וכמש״כ הרא״ש.