רב שמואל דוב ווייס

**סוגיא ו' - שביעית בזמן הזה**

גמרא רש"י: משנה כד:, גמ' כו. ["אמר ר' שמעון... מאי אמינא ליה"]

תוס': ד"ה משרבו האנסים, ד"ה אגיסתון אני בתוכה, ד"ה לעקל בית הבד, ד"ה ימכרו

מקורות לעיון:

יד רמ"ה כד: (ד"ה מתני' ואלו), רש"י כד: (ד"ה סוחרי שביעית), מרגליות הים שם (אות ח')

תוס' כד: (ד"ה ואלו הן), חי' הר"ן שם (ד"ה מתני')

תוס' כו. (ד"ה משרבו), חי' הר"ן (ד"ה פוקו)

רמב"ם (הל' שמיטה ויובל א:י"א), ראב"ד שם, רדב"ז (הל' שמיטה ויובל א:י"א), ומרכבת המשנה שם

רש"י כו. (ד"ה פוקו), יד רמ"ה שם (ד"ה הוו בה), מנחת חינוך שכ"ט:י"ב

רש"י כו. (ד"ה אגיסתון), תוס' שם (ד"ה אגיסתון), תוס' גיטין סב. (ד"ה אין)

רש"י כו. (ד"ה פוקו), ת' בית הלוי (חלק ג' סי' א' אות ו')

רמב"ם הל' תרומות א:כו, הל' שמיטה ויובל י:ט, וכסף משנה שם

גיטין לו. ["אמר אביי"] - לו: [עד "זכר לשביעית"], רש"י שם (ד"ה בשביעית), תוס' שם (ד"ה בזמן)

ספר החינוך (מצוה פ"ד), מנחת חינוך (שכ"ט:ח')

גיטין מז. ["אמר רבה... שנאמר לה' הארץ"], ש"ע יו"ד של"א:י"א, ביאור הגר"א שם:כ"ח

רמב"ם הל' תרומות א:א,כ"ו, וראב"ד שם:כ"ו

שו"ת בית הלוי חלק ג סימן א

והנה בטעמם של המקילים וסוברים שהוא מדרבנן מצינו בו ג"כ מחלוקת ושני סברות מחולקים בספר התרומה כתב דהוא דרבנן משום דגם קדושה שניה דעזרה לא קידשה לע"ל ובטלה בעת החורבן אמנם בספר יראים והחינוך כתבו הטעם משום דקיי"ל כרבי דשמיטה תלוי ביובל וכל שאין יובל אין שמיטה וגם הסמ"ג כתב משום דאין יובל, ולפי מה שהסברנו לעיל דעת הרמב"ם יש עוד טעם דחסר כיבוש וחילוק. ונפקא מינה טובא בין הני שני הטעמים, אחד בשדה של נכרי דבמס' גיטין אמר רבה דאין קנין לנכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר ואמרינן שם דבסוריא יש קנין דכיבוש יחיד לא שמי' כיבוש וכ' רש"י דכיון דהחיוב הוא מדרבנן יש לו קנין להפקיע וא"כ לדעת רוב הפוסקים דס"ל דקדושה שניה לא בטלה ורק משום דאין יובל, הא פשיטא דאין לו קנין דהרי האי דינא דיש קנין ואין קנין תלוי בקדושת הארץ דאם קדושתה מדאורייתא אין כח להנכרי להפקיע מקדושתה וממילא חייבת גם במצות שהם מדרבנן, והרי להדי' תניא במס' גיטין דף ע"ה אין עודרין עם העכו"ם בשביעית והרי עידור הוא תולדה דחורש ובשביעית אינו רק מדרבנן וכמבואר כל זה להדיא במס' מו"ק דף ג' הרי דגם מלאכה דרבנן אסור לישראל לעשות גם בשדה שהיא בעצם של הנכרי, וכן פסק הרמב"ם והסמ"ג דאע"ג דגם הם ס"ל דשביעית בזה"ז דרבנן מ"מ פסק הסמ"ג להך דאין עודרין וכ' שם בדרך כלל דאסור לישראל לסייע לנכרי בידים וכל המלאכות בכלל אמנם לפי הטעם שכתב בספר התרומה דלהלכה קיי"ל דלא קידשה לע"ל נסתפק שם בעצמו וכ' דאפשר דלפי"ז מותר לישראל לחרוש בשדה של נכרי ונאמר דהברייתא דאין עודרין ס"ל דקדשה לע"ל, ולהלכה הרי כיון דהרמב"ם והסמ"ע כתבו לאיסור וגם ספר התרומה בעצמו כ' דאם נאמר דקידשה לע"ל ודאי דאסור ורק אם נאמר דלא קידשה לע"ל יש להסתפק דלמא מותר ובודאי דקשה להתיר ובפרט דרוב הפוסקים סבירא ליה דקידשה לע"ל.