1. **תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף ב עמוד ב**

תנן: משקין בית השלחין במועד ובשביעית. בשלמא מועד משום טירחא הוא, ובמקום פסידא שרו רבנן. אלא שביעית, בין למאן דאמר משום זורע, ובין למאן דאמר משום חורש - זריעה וחרישה בשביעית מי שרי? - אמר אביי: בשביעית בזמן הזה, ורבי היא. דתניא, רבי אומר: +דברים ט"ו+ וזה דבר השמטה שמוט - בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע - אתה משמט כספים, ובזמן שאי אתה משמט קרקע - אי אתה משמט כספים. רבא אמר: אפילו תימא רבנן, אבות אסר רחמנא,

1. **תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף ג עמוד א**

תולדות לא אסר רחמנא, דכתיב +ויקרא כ"ה+ ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שדך לא תזרע וגו'. מכדי, זמירה בכלל זריעה, ובצירה בכלל קצירה, למאי הלכתא כתבינהו רחמנא? למימרא: דאהני תולדות - מיחייב, אאחרנייתא - לא מיחייב. - ולא? והתניא: שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר, אין לי אלא זירוע וזימור, מנין לניכוש ולעידור ולכיסוח? תלמוד לומר: שדך לא כרמך לא. לא כל מלאכה שבשדך, ולא כל מלאכה שבכרמך. מנין שאין מקרסמין, ואין מזרדין, ואין מפסגין באילן - תלמוד לומר: שדך לא כרמך לא, לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך. מנין שאין מזבלין, ואין מפרקין, ואין מאבקין, ואין מעשנין באילן - תלמוד לומר: שדך לא כרמך לא, כל מלאכה שבשדך לא, וכל מלאכה שבכרמך לא. יכול לא יקשקש תחת הזיתים, ולא יעדר תחת הגפנים, ולא ימלא נקעים מים, ולא יעשה עוגיות לגפנים - תלמוד לומר: שדך לא תזרע זריעה בכלל היתה, ולמה יצתה - להקיש אליה, לומר לך: מה זריעה מיוחדת, עבודה שבשדה ושבכרם - אף כל שהיא עבודה שבשדה ושבכרם! - מדרבנן, וקרא - אסמכתא בעלמא. וקשקוש בשביעית מי שרי? והא כתיב +שמות כ"ג+ והשביעית תשמטנה ונטשתה. תשמטנה - מלקשקש, ונטשתה - מלסקל! - אמר רב עוקבא בר חמא: תרי קשקושי הוו; חד - אברויי אילני, וחד - סתומי פילי. אברויי אילן - אסור, סתומי פילי - שרי.

1. **רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א הלכה ג**

וזמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה, ולמה פרטן הכתוב לומר לך על שתי תולדות אלו בלבד הוא חייב ועל שאר התולדות שבעבודת הארץ עם שאר האבות שלא נתפרשו בענין זה אינו לוקה עליהן, אבל מכין אותו מכת מרדות.

1. **רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א**

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.

1. **חזון איש סימן כב םעיף יז**

 ולכן במקום הפסד שימות כל עץ [או שיפסדו כל הפירות] יש לסמוך להקל בכל אלו

חשש שימית העץ וכל שאינו אלא הרוחה אך צריך לשקול כל עבודה ועבודה אם יש בזה

לעשות שתי פעמים, וכן חייבים לזבל ולנכש אסור, ואם אפשר להסתפק בפעם אחת אסור

 בשביעית ואף אם לא יספיק לכל השנה כל קודם ר״ה תשי״ב שלא יצטרכו לזבל ולנכש

דאפשר לאחר ר״ה תשי״ג חייב לאחר ואסור מאי דאפשר למעוטי.חייב למעט וכן מאי

 בשביעית עכל״ק השייך לעניניו.

1. **תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף ו עמוד ב**

משנה. רבי אליעזר בן יעקב אומר: מושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. זרעים שלא שתו לפני המועד - לא ישקם במועד. וחכמים מתירין בזה ובזה.

 *תנו רבנן:* מרביצין שדה לבן בשביעית, אבל לא במועד. והא תניא: מרביצין בין במועד בין בשביעית! - אמר רב הונא: לא קשיא: הא - רבי אליעזר בן יעקב, הא - רבנן. תניא אידך: מרביצין שדה לבן ערב שביעית כדי שיצאו ירקות בשביעית, ולא עוד אלא שמרביצין שדה לבן בשביעית כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית.

1. **. רש"י מסכת מועד קטן דף ב עמוד א**

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, כמו שאנו מוצאין במסכת חגיגה (יח, א), דכתיב (דברים טז): ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלהיך מה שביעי עצור בעשיית מלאכה - אף ששה עצורים בעשיית מלאכה, אי מה שביעי עצור בכל מלאכה - אף ששה עצורין בכל מלאכה, 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 אם אינו עושה אותה, כגון להשקות בית השלחין - התירו חכמים

1. **תוספות מסכת מועד קטן דף ו עמוד ב**

מרביצין שדה לבן בשביעית - לגבי שביעית פי' הקונטרס השקאה פורתא ונראה שחזר בו ממה שפירש במשנה משקין בית השלחין במועד ולגבי שביעית שרי אפילו בית הבעל ואני פירשתי במשנה דשביעית נמי לא שרי אלא בבית השלחין כדפי' בקונטרס כאן אבל ק"ל שמא הכא איירי בהשקאה גמורה דפליגי לגבי מועד ראב"י ורבנן ופלוגתייהו הוי בהשקאה מרובה ואדרבה נראה לי דמיירי בהשקאה גמורה אלא לגבי שלחין שצריך השקאה נקט משקין וגבי בית הבעל קרוי הרבצה לכן נראה יותר פי' הקונטרס שבמשנה ולפי' דהכא צ"ל דהשקאה גמורה אסורה בבית הבעל והרבצה מועטת שרי בשביעית ובמועד אסור אפילו הרבצה מועטת לר"א בן יעקב ולרבנן שרי אפי' השקאה גמורה.

1. **תוספות מסכת גיטין דף ח עמוד ב**

ונראה דלא יתכן לומר דנחים ליה ע"י ישראל דע"י ישראל היה אסור להרבות בשביל קטן כדאמר בפ"ק דחולין (ד' טו:) המבשל לחולה בשבת אסור לבריא גזירה שמא ירבה בשבילו אבל ע"י עובד כוכבים ניחא דשרי להרבות ושמא דוקא לצורך המילה הוא דשרי אבל לצורך דבר אחר אפילו ע"י עובד כוכבים אסור להרבות והא דתנן בפ"ב דביצה (דף כא:) לא יחם אדם חמין לרגליו אלא א"כ ראויין לשתיה ואמרי' נמי בגמרא דביצה (ד' יז.) ממלאה אשה קדירה בשר אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת וכן ממלא נחתום חבית של מים אף על פי שאינו צריך אלא לקיתון אחד משום שמחת יום טוב התירו חכמים להרבות.

1. **רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק א**

הלכה ח

משקין בית השלחין בשביעית והיא שדה הזריעה שצמאה ביותר, וכן שדה האילנות אם היו מרוחקין זה מזה יתר מעשר לבית סאה מושכין את המים מאילן לאילן, אבל לא ישקו את כל השדה, ואם היו מקורבין זה לזה עשר לבית סאה משקין כל השדה בשבילן, וכן עפר הלבן מרביצין אותו במים בשביעית בשביל האילנות שלא יפסדו.

1. **במקום אחר (שם סי׳ כ״א ס״ק י״ד) מתרץ החזון איש את דברי הרמב״ם:**

 ״הא דכתב רבינו, ותעשה הארץ מליחה וימות כל עץ, אין הכוונה דתיבש העץ ולא תעשה פרי לעולם, אלא ימות בשנה זו ולא יבשיל פירותיו. ומצינו באיוב פי״ד ימות בארץ גזעו מריח מים יפריח וגו׳. ומה שכתב תיעשה

 הארץ מליחה, הוא טעם למה שסיים, וימות כל עץ, אבל אין כאן הפסד הארץ לשנה הבאה, ועל הפסד הפירות יאמרו הפסד האילנות״

ספק הפסד

כתב החזון איש (שם ס״ס ט״ז): ״ספק שיאבד הוי כדבר האבוד ודאי,

 כיון דשקדו לחוס על ממונן של ישראל. והרי מצות השבת אבידה על זה

שעומד במקום התורף ואין קיומו מובטח״.

שיעור ההפסד

 איתא בשו״ת מבי״ט (ח״ב ס״ס ס״ד): ״ולענין השקאת ירקות ועשבים

 כמו חבצלת השרון ודומיהם (עשבי בשם), הא תנן ריש מו״ק, משקין בית

 השלחין במועד ובשביעית. וכיון דתני להו בהדי הדדי, משמע דכל מה

וכל הני מותר להשקות שמותר להשקות במועד, מותר להשקות בשביעית

 בחוה״מ, דאיכא בהו פסידא, וכן בשביעית, ולא שני לן בין פסידא רבה

 לפסידא זוטא. דכל מה שיפסד אם לא ישקנו הוי פסידא. דהא לא חילקו בין

 פסידת ירקות דהוי דבר מועט, לפסידת אילנות דהוי הפסד מרובה. דכיון

 דיפסד הכל אם לא ישקנו, לא מפלגינן בינייהו״.

 מדברי המבי״ט למדנו, שההיתר לעשות מלאכות דרבנן משום פסידא

 נאמר גם לענין ירקות שערכם מועט, וגם לענין ירקות שעומדים רק לריח

 ולא למאכל.

 בסדר השביעית (פסקי החזון איש אות י״ד) מוסיף: ״גם גינות נוי ופרחים

 מותר המתקיימים משנה לשנה, מותר להשקותם ולעבדם כדי קיומם״.

 מדברי המבי״ט שכתב ״דכיון שיפסד הכל אם לא ישקנו״, משמע קצת

 שההיתר משום פסידא קיים רק כשיש הפסד מוחלט של הצמח או הפרי.

אבל במשנה (שביעית פ״ב מ״י) איתא: ״ממרסין באורז בשביעית״. מפרש

 הר״ש: ״שמשקין עפר האורז ומערבבין המים בעפר״. וכתב החזון איש (שם

 סי׳ ט״ז ס״ק ד׳ ד״ה ודין): ״הנה למדנו ממשנתנו דאורז, נפסד בלא השקאה.

ונראה דאינו נפסד לגמרי כשאר תבואת בית השלחין ממש, אלא שחכמים

 הכריעו דשיעור שהוא מפסיד מקרי פסידא, בזמן שהוא צמא ואינו שותה

 הוא נפסד יותר משאר מין״.

 למדנו מדברי החזון איש, שאפילו אם אין הפרי מתקלקל לגמרי, אלא

 שנפסד הרבה, ג״כ נחשב הפסד לענין זה.