The “Kosher” Switch

בענין מעשה וגרמא בשבת

# שבת קכ.:

משנה: רבי שמעון בן ננס אומר: פורסין עור של גדי על גבי שידה תיבה ומגדל שאחז בהן את האור, מפני שהוא מחרך. ועושין מחיצה בכל הכלים, בין מלאין בין ריקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה. רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאין מים, לפי שאין יכולין לקבל את האור, והן מתבקעין ומכבין את הדליקה. גמרא:... דרבנן סברי: גרם כבוי מותר, ורבי יוסי סבר: גרם כבוי אסור (ע"ש)

# שלטי הגיבורים שם

# מרדכי מסכת שבת פרק כל כתבי רמז שצט

...דגרם כיבוי מותר כדאמרינן בגמרא... ופר"ת וראבי"ה דאין הלכה כרבי יוסי דאמר גרם כיבוי אסור... מיהו קרובי כיבוי אסור כדפרישית בסוף כירה וה"ר קלונימוס בר' עובדיה משום ה"ר יו"ט התיר ביו"ט לתת סכין או כלי או דבר הניטל על נר של שעוה שלא במקום הדלקתה שאינו אלא גרם כיבוי **אבל רבינו יואל פי' דאפילו ביו"ט לא שרינן גרם כיבוי לכתחלה אלא במקום היזק דוקא** וה"ק בביצה אין (\*מבקעין) [\*מכבין] הבקעת כדי לחוס עליה [\*ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הקדירה מותר] וכן רב יהודה לא שרי הכא אלא במקום היזק:

# שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלד:כב

תיבה שאחז בה האור, יכול לפרוס עור של גדי מצדה האחר שלא תשרף; ועושים מחיצה בכל הכלים להפסיק בין הדליקה, אפילו כלי חרס חדשים מלאים מים שודאי יתבקעו כשתגיע להם הדליקה, דגרם כיבוי מותר. הגה: במקום פסידא (מרדכי פרק כ"כ).

# ביאור הלכה סימן שלד ד"ה לאו דוקא כיבוי דהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה דאפילו בכל מלאכות הדין כן

# ביצה יא., מנחות סד., רשב"א ור"ן ביצה יט – מרבה בשיעורים בשבת ויו"ט

אור שמח הלכות שבת פרק יח:א

ולולא דמסתפנא לחלק מסברא הו"א דשאני בשול ואפיה מקצירה, דיש מלאכות הנגמרות על ידי האדם עצמו, ויש מלאכות הנגמרות מאליהם, כמו אפיה ובישול, שאינו חייב רק עד שיאפו ויבשלו כמאכל בן דרוסאי, ובעי גמרא (שבת ג, ב) אם התירו לו לרדות קודם שיאפה, כי היכי דלא לבא לידי חיוב, שכל מלאכה כפי דרכה של אותה מלאכה היא, ולכן בקצירה שהגמר שלה בא על ידי האדם אם מרבה בעשית הדבר הנקצר חייב, אבל באפיה ובשול שגמר שלהן בא מאליו, אלא שהאדם הוא הגורם, לכן אם בא הגרם ברבוי, שהוא מרבה יתר מכפי מה שצריך לחולה פטור, ולית כאן איסורא אלא מדברי סופרים

# ארץ הצבי[[1]](#footnote-1) עמ' רנו – בעניני מעשה וגרמא

# נפש הרב עמ' קנו חשמל בשבת, קסט הגדרת גרמא לדעת הגרי"ד

# בעקבי הצאן עמ' מג עוד בענין מעשה וגרמא בשבת

# חידושי ר' חיים הלוי הלכות שכנים פרק יא:א הגדרת גרמא

# ביצה לד.

תניא, אחד מביא את האור, ואחד מביא את העצים, ואחד שופת את הקדרה, ואחד מביא את המים, ואחד נותן בתוכו תבלין, ואחד מגיס - כולן חייבין. והתניא: אחרון חייב וכולן פטורין! - לא קשיא: הא - דאייתי אור מעיקרא, הא - דאייתי אור לבסוף. בשלמא כולהו קא עבדי מעשה, אלא שופת את הקדרה מאי קא עביד? - אמר רבי שמעון בן לקיש: הכא בקדרה חדשה עסקינן, ומשום לבון רעפים נגעו בה.

# תוספות ביצה כב. ד"ה והמסתפק ממנו חייב משום מכבה[[2]](#footnote-2)

אינו ר"ל מפני שממהר כבוי דלא הוי אלא גרם כבוי וגרם כבוי ביום טוב שרי אע"פ שממהר כבויה ובשבת נמי אינו חייב אלא היינו טעמא הואיל דבאותה שעה שהוא מסתפק ממנה מכבה קצת ומכסה אורו דלא יכול לאנהורי כולי האי כי איכא שמן מועט בנר ולכך נראה ככבוי ומכאן יש להתיר קנדיל"א של שעוה גדולה לחתוך למטה ממנה כיון דבשעה שחותך אותה אינו מכחיש מאור שלה כלל אע"ג שהוא גורם לגרום כבויה שרי ודוקא לחתוך אותה באור אבל בסכין אסור אליבא דכולי עלמא דאמר לקמן במתני' (דף לב.) חותכה באור בפי שתי נרות.

# שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן תקיד:ג[[3]](#footnote-3)

נר של שעוה שרוצה להדליקו בי"ט וחס עליו שלא ישרף כולו, יכול ליתן סביבו קודם שידליקנו דבר המונע מלישרף, בענין שיכבה כשיגיע שם. הגה: ויש מתירין לחתוך נר של שעוה באור, דהיינו שמדליקים גם למטה כדי לקצרה, וכן נוהגין; אבל ע"י סכין, אסור, (הגהות מיימוני פ"ז והגהות אשירי ומרדכי ותוספות פ"ק דביצה). ומותר להעמיד נר במקום שהרוח שולט, כדי שיכבה; אבל אסור להעמידו שם, אם כבר הרוח מנשב (מהרי"ל).

1. Note, Eretz HaTzvi, BeIkvei HaTzon, and Nefesh HaRav are Rav Schachter’s own Sefarim and can be found on Otzar haChochmah (otzar.org) or a Jewish Bookstore. [↑](#footnote-ref-1)
2. ע"ש ברא"ש שם ובתוס' שבת מז: [↑](#footnote-ref-2)
3. ע"ש במג"א ס"ק ה' ז' וי' (וכן בקרבן נתנאל שבת פרק כל כתבי אות ר'), ט"ז ס"ק ו', משנה ברורה ובשער הציון שם, מאמר מרדכי ס"ק י' ובהג"ה ס"ק ט', וכף החיים אות זן

   ובכל זה ע' בשו"ת יביע אומר ח"א או"ח סימן יט וכא וע"ע בחזון עובדיה שבת ח"א עמ' צ וח"ו עמ' קיז [↑](#footnote-ref-3)