שבת ב. עד ג. "שנים שאשאוה פטורין"

רש"י ב. ד"ה "שתים שהן ארבע בפנים" "שניהם פטורין"

תוספות שבת ב. "שבועות שתים שהן ארבע"

רש"י ב: "תני אבות ותולדות" "מהן לחיוב ומהן לפטור"

רש"י ג. "פטורי אדתי בהו לידי חיוב חטאת"

תוספות שבת ג. "פטורי דאתי לידי חיוב חטאת" "שניהם פטורים"  "בעשותה"

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק יא הלכה א

תני בשם ר' יודה זרק ד אמות בר"ה חייב. ר' יודה עבד ד אמות בר"ה מלאכה בפני עצמה. על דעתיה דר' יודה מ' מלאכות אינון. וניתנין. לא אתינן מתני' אלא מילין דכל עמא מודויי בהון. ר' זעירא ר' יאשיה בשם ר' יוחנן מתופרי יריעות למד ר' יהודה שהיו תופרי היריעות מזרקין את המחטין אלו לאלו. ולאו כרמלית היה. א"ר חיננא מן הצד היו מזרקין:

קרבן העדה מסכת שבת פרק יא הלכה א

עבד ד"א ברה"ר מלאכה בפני עצמה. ואם עשאה עם ההוצאה חייב שתים:

ופריך ע"ד דר"י מ' מלאכות היו וליתני. במתני' דכלל גדול מ' אבות מלאכות:

ומשני לא אתינן וכו'. לא בא התנא למיחשב אלא ל"ט אבות שהכל מודים בהן אבל במעביר פליגי רבנן עליה דר"י:

מתופרי יריעות למד ר"י וכו'. שהיה מעביר במשכן וכל דהוה במשכן הוא אב:

ולאו כרמלית היא. דקס"ד דבין דופני היריעות היו זורקין אותה ואין זה רה"ר אלא כרמלית:

מן הצד היו מזרקין. ששם ודאי הוא רה"ר:

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק ז הלכה ב

הבורר והמשמר והמרקד כולהן משום מעביר פסולת. כל אחד ואחד חיובו בפני עצמו. ולמה לא תנינן הושטה עמהון. רבי סימון בשם ר' יהושע בן לוי מפני מחלוקת רבי עקיבה וחכמים. רבי חזקיה רבי יהודה בן לוי ר' יהושע בן לוי בשם רבי יתר עליהן הושטה. ולמה לא תנינתה עמהון. כל המלאכות באחת וזו בשתים. כל המלאכות יש להן תולדות וזו אין לה תולדות:

קרבן העדה מסכת שבת פרק ז הלכה ב

ופריך למה לא תני המושיט מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע דמיחייב. כדלקמן בתוך אבות מלאכות:

מפני מחלוקת ר"ע וחכמים. לקמן בפ' הזורק וכל שהוא במחלוקת לא תני במתני' כדאמרינן לעיל בפרקין:

יתר עליהן הושטה. באמת הושטה אב מלאכה והותירה התנא והא דלא תני אותה התנא במתני':

כל המלאכות באחת. באדם אחד:

וזו. הושטה בשני בני אדם שמושיטין זה לזה ל"א באחת במקום אחד וזו בשתים בשתי מקומות מרה"י לרה"י דרך רה"ר:

וזו. הושטה אין לה תולדה. שתהא כיוצא בה:

תלמוד בבלי מסכת שבת דף מט עמוד ב

הדור יתבי וקמיבעיא להו: הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי? אמר להו רבי חנינא בר חמא: כנגד עבודות המשכן. אמר להו רבי יונתן ברבי אלעזר כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא: כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה - ארבעים חסר אחת. בעי רב יוסף: ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא הוא, או לא? - אמר ליה אביי: וליתי ספר תורה ולימני! מי לא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא זזו משם, עד שהביאו ספר תורה ומנאום. אמר ליה: כי קא מספקא לי - משום דכתיב והמלאכה היתה דים ממנינא הוא, והא - כמאן דאמר לעשות צרכיו נכנס, או דילמא: ויבא הביתה לעשות מלאכתו ממנינא הוא, והאי והמלאכה היתה דים - הכי קאמר: דשלים ליה עבידתא? תיקו. תניא כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן, דתניא: אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן, הם זרעו - ואתם לא תזרעו, הם קצרו - ואתם לא תקצרו, הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה - ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד. הם הורידו את הקרשים מעגלה לקרקע - ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים, הם הוציאו מעגלה לעגלה - ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד. מרשות היחיד לרשות היחיד, מאי קא עביד? - אביי ורבא דאמרי תרוויהו, ואיתימא רב אדא בר אהבה: מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים.

תוספות מסכת שבת דף מט עמוד ב

ואתם אל תכניסו - ואפ"ה לא הויא אב כדפרישית לעיל (דף ב.) [ד"ה פשט].

תלמוד בבלי מסכת שבת דף צו עמוד ב

גמרא. מכדי, זריקה תולדה דהוצאה היא, הוצאה גופה היכא כתיבא? - אמר רבי יוחנן: דאמר קרא ויצו משה ויעבירו קול במחנה. משה היכן הוה יתיב - במחנה לויה, ומחנה לויה רשות הרבים הואי, וקאמר להו לישראל: לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו לרשות הרבים. וממאי דבשבת קאי, דילמא בחול קאי, ומשום דשלימא לה מלאכה? כדכתיב והמלאכה היתה דים וגו'. - גמר העברה העברה מיום הכפורים. כתיב הכא ויעבירו קול במחנה וכתיב התם והעברת שופר תרועה, מה להלן - ביום אסור, אף כאן - ביום אסור. אשכחן הוצאה, הכנסה מנלן? סברא היא, מכדי מרשות לרשות הוא, מה לי אפוקי ומה לי עיולי? מיהו, הוצאה - אב, הכנסה - תולדה. ומכדי, אהא מיחייב ואהא מיחייב, אמאי קרי לה האי אב ואמאי קרי לה האי תולדה? - נפקא מינה: דאי עביד שתי אבות בהדי הדדי, אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי - מיחייב תרתי, ואי עביד אב ותולדה דידיה - לא מיחייב אלא חדא. - ולרבי אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב, אמאי קרו לה אב ואמאי קרו לה תולדה? - הך דהואי במשכן חשיבא - קרי לה אב, הך דלא הואי במשכן חשיבא - לא קרי לה אב. אי נמי: הך דכתיבא - קרי אב, והאי דלא כתיבא - קרי תולדה.

תוספות מסכת שבת דף צו עמוד ב

הכנסה מנלן סברא הוא כו' - וא"ת מה צריך להאי סברא כיון דהוות במשכן כדאמר הם העלו קרשים לעגלה כו' דהא בסמוך משמע גבי זריקה דאם היתה במשכן הוה אתי ליה שפיר וי"ל דבזריקה נמי איכא סברא מה לי ע"י הוצאה מה לי ע"י זריקה דאי לאו סברא לא הוה מחשבינן לה תולדה דהוצאה ואי לא הוות נמי במשכן לא הוה מחייבינן עלה מסברא לפי שמלאכה גרועה היא.

תוספות הרא"ש מסכת שבת דף ב עמוד א

ויש מפרשים דלהכי אצטריכו תרי קראי דאי כתיב אל יצא ולא כתיב ויעבירו הוה אמינא דלית ביה כי אם מלקות להכי כתיב ויעבירו להודיענו דהוי מלאכה במשכן והיא בכלל שאר מלאכות כדמפרש בירושלמי דכתיב אל יעשו עוד מלאכה (למלאכת) [לתרומת] הקדש, ואי לא כתיב אלא ויעבירו הוה אמינא דלאו לענין איסור נקראת מלאכה אלא כמו והמלאכה היתה דים דמפרש בפרק במה טומנין דהכי קאמר דשלימא לה עיבידתא אבל השתא דכתיב אל יצא דאסר לן הוצאה מהשתא דרשינן אל יעשו עוד מלאכה דמלאכה גמורה היא.

וה"ר יחיאל מפריש הקשה לא ליכתוב אלא חד קרא ותיהוי אידך הוצאה תולדה דהך הוצאה, לאו מי אמרינן הכנסה תולדה דהוצאה היא כ"ש דליהוי הוצאה תולדה דהוצאה, וי"ל כי היכי דלהוו תרויהו אבות להתחייב עליהם שתים בהעלם אחד, ואף על גב דלא חשיב בהוצאה אלא אב אחד משום דשם הוצאה אחת היא.

What about ד אמות ברשות הרבים? How does that relate to the rest of הוצאה?

תלמוד בבלי מסכת שבת דף צו עמוד ב

מעביר ארבע אמות ברשות הרבים מנלן דמחייב? - אלא: כל ארבע אמות ברשות הרבים, גמרא גמירי לה.

בית הבחירה למאירי מסכת שבת דף צו עמוד ב

(כבר ביארנו בראש המסכתא שההוצאה אב מלאכה ושבפרק זה הוצרכו לשאול מהיכן נאסרה ואף על פי שהוא פשוט שבמשכן היתה מ"מ יש לפקפק בה שתהא מלאכה ומה לי מזוית לזוית מה לי מרשות לרשות והוצרכנו להוציא איסורה ממה שנ' איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה ופירש לשעתו ויכלא העם מהביא ואין גורסין בסוגיא זו וממאי דבשבת קאי שאף אם לא היה אלא בחול מ"מ הוא מכניס הבאה בכלל מלאכה ואף בתלמוד המערב אמרוה כן מנין שהוצאה קרויה מלאכה שנ' אל יעשו עוד מלאכה ויכלא העם מהביא ומ"מ יש גורסין כאן ממאי דבשבת קאי והביאוהו העברה העברה מיום הכפרים ומ"מ הזריקה לא מצאנוה במשכן שאם אתה מביאה ממה שאורגי יריעות זורקין בוכיאר ביריעה וענין בוכיאר ביריעה הוא כלי שקנה של ערב נתון בתוכו והוא זורקו בין שני דפני היריעה הרי אגדו בידו ר"ל שחוט של ערב נאחז בידו ואינו נשמט ממנו ואפי' אם תפרשה בניסכא בתראה ר"ל בחוט אחרון שהכל נשמט ממנו והבוכיאר נופל לצד האחר הרי תוך דפני היריעה מקום פטור הוא שהרי אין רחבן ארבעה ואם מפני שאורגי יריעות זורקין אותו [לשואליהן או לשולייהן ר"ל] לתלמידיהם מלשון שוליא דנגרי כלומר שהיו אלו צריכים לכליהם של אלו הרי אמרו איש איש ממלאכתו ממלאכתו הוא עושה ולא ממלאכת חברו שלא היו שואלין זה מזה כלל)
ועוד הרי מ"מ העברה ברה"ר לא מצינו אלא כל העברת ארבע אמות ברה"ר וכל זריקה קבלה היתה בידם להיותם תולדת הוצאה ואף ההושטה אף על פי שהיתה במשכן ממין הוצאה היא ותולדה שלה והוא שאמרו גמרא גמירי לה ויש גורסין הלכתא גמירי לה ר"ל הלכה למשה מסיני עד שפרשו מתוכה שהזורק או המעביר והמוציא בהעלם אחד חייב שתים ואין זה כלום שהרי בפרק זה אמרו בזו רבי יהודה מחייב שתים אחת משום הוצאה ואחת משום העברה ולא אמרה אלא שהיה מחייב על התולדה במקום אב ולמדת לפי דרכך שההעברה תולדה היא וכבר ביארנו שכל שעושה שתי תולדות היוצאות מאב אחד או כל שעושה אב ותולדה שלו אינו חייב אלא אחת:

רמב"ם הלכות שבת פרק יב הלכה ח

הוצאה מרשות לרשות מלאכה מאבות מלאכות היא, ואף על פי שדבר זה עם כל גופי תורה מפי משה מסיני נאמרו, הרי הוא אומר בתורה +שמות ל"ו+ איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא, הא למדת שההבאה מלאכה קורא אותה, וכן למדו מפי השמועה שהמעביר ברשות הרבים מתחלת ארבע לסוף ארבע הרי הוא כמוציא מרשות לרשות וחייב.

חידושי הרמב"ן מסכת שבת דף עג עמוד א

ירושלמי גבי אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ולמה לא תנינן הושטה עמהון רבי סימון בשם ר' יהושע בן לוי מפני המחלוקת ר"ע וחכמים רבי יהודה בן לוי ר' יהושע בן לוי בשם רבי יתר עליהון הושטה ולמה לא תניתוה עמהון שכל המלאכות באחד וזו בשנים שכל המלאכות יש להן תולדות וזו אין לה תולדות ע"כ, וטעם נכון הוא זה, ומעביר ארבע אמות ברה"ר היינו טעמא דלא תני ליה משום דתולדה דמוציא הוא, דכל ארבע אמות של אדם רשותו הוא וכשהוא מוציא חוץ לד"א שלו מוציא מיקרי, והאי הוא גמרא דגמירי לה לחייבו משום מוציא (לק' צ"ו ב'), תדע דאלו לא סמכו ליה אמוציא אינו חייב מיתה שאין עונשין מהלכה למשה מסיני אלא א"כ נסמכה לתורה שבכתב.

)חידושי הריטב"א מסכת שבת דף עג עמוד א

והמוציא מרשות לרשות. פירוש והכנסה בכלל כדאיתא בשמעתא קמייתא (לעיל ב' ב') דכל עקירת חפץ ממקומו תנא הוצאה קרי ליה, והיינו נמי דלא קתני המעביר ארבע אמות דההיא נמי עקירת חפץ ממקומו היא, כי המקום ארבע אמות מן הסתם, ואפשר דמעביר תולדה היא, והיינו דאמרינן בפרק הזורק (לק' צ"ו ב') מעביר ארבע אמות ברשות הרבים הלכתא גמירי לה לחייבו משום מוציא, דאי לא אין עונשים מהלכה למשה מסיני.(

המאור הקטן מסכת שבת לו עמוד ב (בדפי הרי"ף)

אלא כל ד' אמות בר"ה גמרא גמירי לה וכולהו תולדות דרה"י לר"ה נינהו לפי שד' אמות של אדם בכל מקום קונות לו וכרשותו דמיין וכשמוציא חוצה להן בזורק או במעביר כמוציא מרה"י לר"ה דמי.

חידושי הגר"ח כתובות דף לא עמוד א

בדין עקירה צורך הנחה

{מדובר על מקרה של חילול שבת דרך הוצאה תוך כדי עשיית נזק. השאילה היא האם אומרים קים ליה בדרבה מיניה, ופוטרים אותו מתשלומי נזק.}

(הרמב"ם (בפ"ג מהל' גניבה ה"ב) פסק כרבי אבין דעקירה צורך הנחה היא ופטור מתשלומין. והקשה השעה"מ מהא דמבואר בב"ק (דף ע' ע"ב) גבי גנב ומכר בשבת דאוקמי ר"פ שם באומר זרוק גניבותיך לחצרי ותיקני לי גניבותיך. ופריך דלרבנן דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא כיון דמטיא לאויר חצירו קונה, ומתחייב בנפשו לא הוי עד דמטיא לארץ, ומוקי שם באומר לא תקני לי גניבותיך עד שתנוח, ופסק כן הרמב"ם (שם בה"ה). והנה בתוס' שם (ד"ה לענין) הקשו דלמה צריך לזה הא עקירה צורך הנחה, ותירצו בשם ר"ת דרבי ירמיה פליג על רבי אבין והכא פריך אליבא דר' ירמיה, ור"י תירץ דאיה"נ דהוי מצי לשנויי הכי. וא"כ קשה על הרמב"ם דפסק כרבי אבין למה הוצרך לכתוב כגון שלא הקנה לו עד שתנוח בחצר. ובשם המאירי כתוב בשיטה מקובצת וז"ל ואין אומרים בזו עקירה צורך הנחה היא כמו שביארנו בזרק חץ מתחילת ד' לסוף ד' וקרע שיראין בהליכתו שפטור, שאין אומרים כן אלא לנזקין אבל לענין מכירה לא עכ"ל. והנה לא ביאר טעמו של דבר.)

ואמר הגר"ח זצ"ל בזה ליישב הקושיא וחילק בין זורק ד"א ברה"ר למוציא מרשות לרשות, דבזורק ד"א ברה"ר כל הד"א הם גורמי החיוב, ולכן מיפטר משום קלב"מ בזרק וקרע שיראין בהליכתו [וכמו באדם שאוכל חלב ובאמצע אכילתו קרע שיראין של חבירו דפטור משום קלב"מ, כיון שהחיוב ממון וחיוב מיתה באין כאחד, וזה שייך רק בד' אמות ברה"ר שכל אמה ואמה גורם החיוב], אבל במוציא מרשות לרשות אין עיקר גורמי החיוב אלא ההוצאה מרשות לרשות ואינו חייב אלא בעקירה והנחה, והם עצם גורמי החיוב, אבל מה שנגמרה המכירה מכי מטא לאויר חצירו הרגע הזה אינו מעיקר גורמי החיוב, ולכן לא דמי להא דפריך בכתובות על רבי אבין מברייתא דגנב כיס, דהתם שעת הגבהת הכיס זהו עיקר גורם החיוב. [א"ה, ע"ע בגנזי הגר"ח סי' מ ובשיעורי רבנו חיים הלוי ב"ק דף ע ע"ב שהאריך בזה].

What matters most in the מלאכה of הוצאה?

Within מושיט\ד אמות\הוצאה there is obvious room to distinguish

* הוצאה- emphasizes the transfer of רשות to a new location.
* ד אמות- emphasizes the actual act of transportation without necessarily requiring accomplishing the purpose of getting it to somewhere new. It’s sufficient to make progress
	+ Except according the בעל המאור who says that it’s a whole new רשות.
* מושיט is very strange, but on some level it’s a combination of both
	+ There is a transfer to a new רשות היחיד, and that transfer must be simultaneous to making progress through the רשות הרבים. So it has elements of both.

Even within הוצאה מרשות לרשות there are important מחלוקתים whether we should distinguish between different cases.