**Chol HaMoed: Isur Melacha or Isur Tircha?**

**משנה מסכת אבות פרק ג משנה יא**

רבי אלעזר המודעי אומר המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות והמלבין פני חברו ברבים והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא

**ר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק ג משנה יא**

והמבזה המועדות - ימים של חול המועד, עושה בהן מלאכה או נוהג בהן מנהג חול באכילה ושתיה:

**חגיגה דף יח עמוד א**

חולו של מועד אסור בעשיית מלאכה, מנהני מילי?

* את חג המצות תשמר שבעת ימים, …. דברי רבי יאשיה.
* ר' יונתן אומר: קל וחומר: ומה ראשון ושביעי שאין קדושה לפניהן ולאחריהן - אסור בעשיית מלאכה, חולו של מועד שיש קדושה לפניהן ולאחריהן - אינו דין שיהא אסור בעשיית מלאכה?
* … רבי עקיבא אומר: אלה מועדי ה' וגו'; במה הכתוב מדבר? אם בראשון - הרי כבר נאמר שבתון, אם בשביעי - הרי כבר נאמר שבתון. הא אין הכתוב מדבר אלא בחולו של מועד, ללמדך שאסור בעשיית מלאכה.
* תניא אידך: ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' ... וביום השביעי עצרת - השביעי עצור בכל מלאכה, ואין ששה ימים עצורין בכל מלאכה. הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים, לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת.

**רמב"ם הלכות יום טוב פרק זהלכה א**

חולו של מועד אף על פי שלא נאמר בו שבתון הואיל ונקרא מקרא קדש והרי הוא זמן חגיגה במקדש אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהן קדושה כלל, והעושה בו מלאכה האסורה מכין אותו מכת מרדות מפני שאיסורו מדברי סופרים

* **קרן אורה מסכת מועד קטן דף ב עמוד א**

ולענ"ד נראה מלשון הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה דהוי דאורייתא, וז"ל שם באה הקבלה כי חולו של מועד אסור בעשיית מלאכה, וזה ידוע כי לשון קבלה בדברי הרמב"ם הם דברים המקובלים למשה מסיני. והרמב"ם ז"ל קורא לדברים אלו גם כן בשם "דברי סופרים."

**מגיד משנה הלכות יום טוב פרק ז הלכה א**

אבל הרמב"ן ז"ל הטיל פשרה ואמר שכל מלאכה שאינה לצורך המועד ואינו דבר האבד אסורה מן התורה, ושהוא לצורך המועד מותר בין במלאכת אומן בין במלאכת הדיוט ...וכן כל שהוא דבר האבד מותרת אף על פי שאינה לצורך המועד...וחכמים מדבריהם אסרו קצת מלאכות אלו כמו שיתבאר.

**שו"ת רדב"ז חלק ב סימן תשכז**

**שאלת** -מלאכות שאין בהם צורך למועד ולא צורך האדם כגון הריגת זבובים ויתושים וכיוצא במלאכות אלו בחול המועד אם הם מותרים או אסורים?

**תשובה -** ...כבר ידעת דאיכא פלוגתא דרבוותא אם אסור מלאכה בחולו של מועד אי הוי מדאורייתא או מדרבנן -ולדעת האומרים שאין מלאכה בחול המועד מן התורה אם המלאכות האלו עושה אותם תדיר [i.e. Tircha/Uvdda D'chol/work related]... ודאי אסורים שעיקר המלאכות שנאסרו הוא כדי שלא יהא כיום חול לכל דבר.. ולדעת האומר שהמלאכות בחול המועד אסורות מן התורה יש להחמיר אף על פי שאינו עושה אותה תדיר.

* והריגת זבובים ויתושים אם הם מצערים את האדם פשיטא דמותר להרגן דאין לך צורך האדם גדול מזה, ואף על גב דמצי להבריחם מיד יחזרו עליו.

**מועד קטן דף ב עמוד א**

**משנה.** משקין בית השלחין במועד ובשביעית...ממעיין... אבל אין משקין לא ממי הגשמים

***משקין בית השלחין במועד*** *- שדה שהיא עומדת בהר, וצריך להשקותה תמיד - משקין אותה, אפילו בחולו של מועד, לפי שהוא לו הפסד גדול אם אינו משקה אותה, ודבר של הפסד התירו חכמים לטרוח בו בחולו של מועד…*

*דכתיב: ...תלמוד לומר: השביעי - שביעי עצור בכל מלאכה, ואין ששה עצורין בכל מלאכה, הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים, לומר לך איזו מלאכה אסורה בחולו של מועד ואי זו מותרת, ומלאכה שיש בה הפסד..., כגון להשקות בית השלחין - התירו חכמים.*

**מועד קטן דף ב עמוד ב**

בשלמא מועד משום טירחא הוא, ובמקום פסידא שרו רבנן.

*בשלמא מועד - משום הכי שרי, דלא אסיר בשום מלאכה, אלא משום טירחא.*

*וכל מקום פסידא שרו רבנן - למיטרח בחולו של מועד במקום פסידא, כדפרשינן לעיל.*

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

מנין שאין נושאין נשים במועד - שנאמר ושמחת בחגך, בחגך - ולא באשתך. עולא אמר: מפני הטורח.

*מפני הטורח - ליטרח לצורך נישואין, וטירחא במועד אסור.*

**תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף יג עמוד א-** re- a teetering wall

מועד אארבעה עשר *(דניסן)* קא רמית? מועד - משום טירחא הוא, ובמקום פסידא - שרו רבנן. ארבעה עשר - משום צורך יום טוב הוא, מידי דצורך יום טוב - שרו רבנן, מידי דלאו צורך יום טוב - לא שרו רבנן.

**חידושי הריטב"א מסכת מועד קטן דף יג עמוד א**

ונראה שכך יישוב לשון הגמ' כי היאך ס"ד לתלות ענין י"ד בענין המועד שהרי אין טעם איסורן שוה כי טעם איסור מלאכות במועד הוא משום טרחא ושלא למעט בשמחת הרגל ולפיכך התירו חכמים כל שהוא צורך המועד וכל שהוא דבר האבד כדי שלא יהא דואג על אבדתו ונמנע משמחת יום טוב, וכן התירו שכר פעולה שאין לו מה יאכל, אבל איסור מלאכות בי"ד אינו למעט טורח ועמל דהא חול גמור הוא, ואין הטעם אלא כדי להכין צרכי יום טוב או שיתעסק בצרכי פסחו בזמן בית המקדש, או בזמן הזה בצרכי מצה ומרור והכשר כליו וביעור חמץ.

**ספר יראים סימן שד [דפוס ישן - קיג]**

וגזרו חכמים על חולו של מועד ואסרו בו מלאכה שיש בו טורח ואין דבר האבד ...כל אלה המקראות אסמכתא שכל איסור חוש"מ מדרבנן … מדתלי תלמודא איסור מלאכה חולו של מועד בטרחא למדנו דלא מיתסרא אלא מלאכת טורח הלכך הלואות ומלאכה מועטה בביתו מותרת והא דאמר רבא במוע"ק שלהי פ"א [י' ב'] פרגמטיא כל שהיא אסורא היינו להוליך בשוק, דאיכא טרחא, אבל בביתו דליכא טרחא נראה שמותר. *[Like Radvaz]*

**ספר שבולי הלקט סדר פסח סימן רכה**

יש מפרשים איגרות של רשות זו שאלת שלום דכיון דאינו כותב צרכיו כלל אלא שאילת שלום גרידא ליכא טירחא בהך כתיבה ולא דמיא למלאכה כלל הלכך מותר דלא הוי אלא כמטייל בעלמא.

**תרומת הדשן סימן קנג**

דבחוה"מ איסור מלאכה משום שביתה הוא, שרו רבנן כל מלאכת הדיוט ושאינו של טורח, וכן מה שהוא לצורך שמחת המועד.

**ראבי"ה חלק ג - מועד קטן סימן תתלה**

ונראה לי דהא דאמרי רבנן ...לא מסרך הכתוב אלא לחכמים לידע איזה מלאכה אסורה ואיזה מותרת הכל תלוי כדי שישמח במועד, כדמפרש בירושלמי ומתוך שמחה נוח לו ללמוד ולהבין בהלכות הרגל, כדאמרינן אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכו'. הילכך היכא דאיכא טורחא יתירא אסור, שלבו עצוב מפני הטורח. וכן התירו לעשות מלאכה בדבר האבד או בשאין לו מה לאכול כדי שיהא שמח במועד ועל דרך זו הולכים כולם…

א'עג דאסור ללכת ממקום למקום על לא דבר במועד משום טורחא [כ]הא דאין יוצאין מדירה לדירה וכל שכן למרחקים, אם אינו לצורך מזונות או לעשות פרקמטיא בדבר האבוד...

**שולחן ערוך הלכות חול המועד סימן תקמ סעיף ב**

מותר ליטול גבשושית שבבית

**משנה ברורה**

גבשושית שבבית - שלא יתקל בם ומותר ליטול אפי' כדרכו דאע"ג דמלאכה גמורה היא [ובשבת חייב ע"ז משום בונה] ואינו דבר האבד ולצורך המועד בעלמא אינו שרי כ"א בשינוי אפ"ה מתירינן אפילו כדרכו משום דנטילת גבשושית לית בה טורח:

**פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן תקמ**

גבשושית אף על פי דחייב משום בונה, כל לצורך המועד שלא יתקל בה שרי, אע"ג דכל שאין לצורך מכשירי אוכל נפש בעי שינוי, זה בטורח, אבל ליטול גבשושית לאו טורח הוא אין צריך שינוי.

**פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן תקלז**

ולפי זה דבר האבד מקרן מותר בטורח, אבל טורח רב לא. ועבורי רווחא אף על ידי קצת טורח אסור, אבל בלא טורח כלל שרי אף עבורי רווחא, י"ל הוי פסידא, והיינו באין מלאכה גמורה רק איסור דרבנן כמקח וממכר וכדומה, אבל מלאכה גמורה י"ל אף בלא טורח כלל עבורי רווחא אסור.

**שולחן ערוך הלכות חול המועד סימן תקמז סעיף יב**

(כה) אין לתלוש עשבים ועפר בחול המועד בבית הקברות כמו שנוהגים לעשות בחול.

**עמק ברכה – ערך חול המועד (א)**

ופירש"י: דלא אסור בשום מלאכה אלא משום טרחא... והא דתנן לקמן י"ח, דאפי' להגיה אות אחת בס"ת אסור בחוה"מ, וכן ...דאסור לתלוש עשבים ועפר כשחוזרין מבית הקברות כנהוג לעשות כן בחול זכר לתחי', ואיזה טרחה איכא בהגהת אות אחת או בתלישת עשבים אחדים?

צ"ל דמ"מ הרי מלאכת הכתיבה ותלישת העשבים היא מלאכת טורח, וע"כ אף שאינו עושה אלא מעט אסור דגם זה נכלל בגדרי מלאכה. אבל כל שאינו עושה דרך מלאכה כלל, כגון להדליק גפרור, או להדליק נר מנר, אפי' כשאינו צורך המועד, נראה דמותר.

וכן כתב הגהמ"י שם דמותר להסיר גבשושית שבבית, וכתב הב"י בסי' תק"מ ע"ז דאע"ג דמלאכה גמורה היא ואינה דבר האבד שרי בחוה"מ כיון שאינה דבר האבד שרי בחוה"מ כיון שאינה מלאכה של טורח, עכ"ל, ור"ל דאין זה טורח משום דאינו דרך מלאכה אלא דרך כיבוד הבית.

**חיי אדם – כלל קי סעיף יא**

הקושר והמתיר לא נזכר מה דינו. ונ"ל דמה שאינו לצורך המועד אסור לכו"ע.