**Congregation Rinat Yisrael**

**כ"א שבט תשע"ט**

**“Alexa – Can I use you on Shabbat?”(And other Queries)**

1. **מדוע השימוש בחשמל אסור בשבת?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **בונה ומכה בפטיש** | **חזון איש חלק או"ח סי' נ' אות ט' (1911)**  עוד יש בזה **משום תיקון מנא** כיון **שמעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות וקרוב הדבר דזה בונה מן התורה, כעושה כלי**, **וכל שכן כאן שכל החוטים מחוברין לבית והווה ליה כבונה במחובר,** …ובפתיחת החשמל שמכניסים הזרם בחוטים חשיב לעולם כתקע...אבל תיקון צורה להגשם ונעשה ע"י זה שימוש, ודאי חשיב בונה, **ואף אם השימוש הוא לשעות מיוחדות ואח"כ פוסקו, דהפסיקה היא מכאן ולהבא והצורה הראשונה אינה בת פירוד מן הגשם - ואחרי שההדלקה הוא בנין הכבוי הוא סותר".** | **שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן ט**  **וגם משמע מגמ' שבת ע"ה ב' ומכל דברי הפוסקים דמלאכת מכה בפטיש היינו דוקא בכי האי גוונא שהוא ממש גמר מלאכה,** וגם יותר נראה דהחשיבות של מעשה רב הוא לא בגלל התוצאות אם הן חשובות או לא כי אם מפני שהמעשה עצמו יש בו טורח גדול לעשותו או שהתיקון נשאר בו לעולם, וכאן בהכנסת זרם אף שהתוצאה מפעולה זו חשובה מאד, **מ"מ כיון שהוא כבר ערוך ומתוקן לכך ומצד עיקר המעשה הווה ליה רק מלתא זוטרתא** וגם לא מתקיים, ורגילין לעשותו תדיר בכל עת ובכל שעה מסתבר **שאין זה חשיב מכה בפטיש** |
| 1. **מוליד** | **בית יצחק השמטות ליורה דעה סי' לא (1889)**  אם רשאים לדבר בשבת על ידי מכונה הנקראת טעלעפון. והנה לפע"ד יש איסור בדבר,ושומר נפשו ירחק ממנו. כי מלבד מה שמוכרח למדבר במכונה כזאת להכות מקודם בפעמון עת ירצה לדבר, וזה איסור משום משמיע קול, יש **איסור עוד משום דע"י סגירת** **זרם העלעקטרי נולד כח עלעקטרי, וזה אסור בשבת. דכמו בסחופי אשיראי, דאמרינן** **בביצה כג דאסור משום דמוליד ריחא**, דאסור לעשות עלעקטרישע פערבינדונג [= חיבור חשמלי] בשבת. ומהאי טעמא לדעתי יש לאסור לעשות זאדא וואססער [=מי סודה] בשבת... | **שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן ט**  נתבאר לפי זה דלענ"ד נראה דבכה"ג דלא עשה כלל שום הדלקה או כיבוי כי אם מחבר רק את הטלפון עם הזרם אין לאסור בשבת ויו"ט לא משום מכה בפטיש ולא משום מוליד. **(אך חושבני שהמון העם אינו יודע כלל להבחין בכך ויכול לטעות ע"י זה לומר שמותר גם להדליק ולכבות את החשמל בשבת, ולכן אף לדידן אין להתיר דבר זה כי אם במקום צורך גדול** וכעין זה מצינו בשאילת-יעבץ, דאע"ג שסובר דעריכת שעון בשבת דומה לפתיחת וסגירת מנעול דשרי, אפילו הכי כתב שלמעשה נכון להחמיר,מפני שנראה בעיני הבריות כתיקון כלי, וכל שכן כאן...**אך מה אעשה שכבר הורה זקן**, והוא הגאון מוהר"י שמעלקיש ז"ל בשו"ת בית-יצחק יו"ד ח"ב סי' לא בהשמטות על דבר הטלפון לאסור משום מוליד...**והדבר צריך הכרעה.**  **שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן י**  **ואי אפשר לחדש מעצמנו שיש בהכנסת הזרם משום איסור "מוליד",** ועכ"פ איסור תורה ודאי ליתא, |
| **השלכות הנובעות מהשימוש**  **בחשמל** | **שו"ת מלמד להועיל חלק א (או"ח) סימן מט (1892)**  **שאלה:** אם יש חלול שבת בהדלקת נר שקורין עלעקטרישע גליה לאמפע /מנורה חשמלית/ ובכבויו או לא.  **תשובה:** כבר דיבר בזה בהשכל ודעת התורני המופלג מוהר"ר יוסף הלוי במכתב חדשי שלו שנת /אלף שמונה מאות תשעים ושתים/ עלה /ב'/ נגד חכם אחד שרצה לומר שבהדלקת נר עלעקטרישע גליהלאמפע /מנורה חשמלית/ אין בו משום הבערה משום דהעצם הבוער הוא פתילה עשויה מגחלת (קאהלען) /פחמים/ והיא מסוגרת בעגול זכוכית שנתרוקן מאויר שלו ועושין כל תחבולות אפשריות כדי שהפתילה לא תהי' נבערת ותעמוד ימים רבים. והרב מוהר"ר הלוי דחה דברים אלו בשתי ידים ובטוב טעם דהבערה בכל שהוא **… דהתורה אסרה ההבערה מכל וכל אפילו במקום דליכא אויר כלל, כי ההבערה שאסרה תורה היא עשיית האש (אנצינדען) /הדלקה/ דוקא ולא קיום האש (ברעננען) /לבעור/.** | **שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן י**  אולם בעיקר הדבר נראה לפי עניות דעתי **שאין איסור להפעיל הזרם בשבת אלא מחמת התוצאה שנעשה ע"י החשמל כמו בישול והדלקה** וכדומה, שמתיחס אליו ונחשב כאילו הוא מבשל או מדליק בידים, **משא"כ בנידון שלנו שכל התוצאה מהפעלת הזרם הוא רק שהגז מתרסס ומתאדה ומקרר,** אין אני יודע איזה איסור יש בדבר זה...  **שו"ת מנחת שלמה חלק סי' יט**  על עיקר אור החשמל היו כאלה שהתחילו לפקפק אם נקרא אש או לאו. אולם הדבר הוא פשוט וברור שהוא אש גמור, והחוט הדק שבתוך המנורה שמלבין ולוהט ומפיץ אור דינו כגחלת של מתכת.**...על כרחך דשטות הוא לומר שהחוט המלובן מחמת הזרם לא חשיב אש**. אלא פשוט הדבר דאין שום חילוק בין מנורות ליבון או תנורים חשמליים - הכל נקרא אש, בין לענין הבערה ובין לענין בישול |

**ב. שינוי בזרם חשמלי**

|  |
| --- |
| **4) שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן ט**  ועכ"פ לדעת הבית יצחק פשוט הוא שאפי' אם אחרים מצלצלים אליו ג"כ אסור להגביה את שפופרת הטלפון ולענות, כי תיכף עם הגבהתו נעשה חיבור עם הזרם ומוליד בו כח זרמי**. ברם נראה דאף אם נאמר דאסור משום מוליד, מ"מ מותר להגביר את הקול ע"י הגברת עוצמת הזרם ואין לחשוש בזה לאיסור מוליד, שהרי אמרו בגמ' ביצה כ"ג ע"א שמותר למלול עשבים שיש בהם ריח משום טעמא דריחא מיהו איתא ואוסופי הוא דקא מוסיף כך גם כאן....**  **5) יביע-אומר ח"א או"ח סי' יט**  דברתי בזה עם ידידי הרב הגאון המפורסם כמהר"ר שלמה זלמן אוירבך, ובבקיאותו הרבה בענינים אלו הודיעני באופן ברור...שאין הדיבור והבל הפה מעוררים זיקי אש וניצוצי אור חשמלי, **רק הגברת הזרם** **שאין בו שום חשש של הבערה וכבוי, וכל דברי המומחים בזה הוא רק על הגברת** **הזרם החשמלי, אבל אין האור מוסיף ומתמעט כלל, והזרם עצמו אינו אש, וממילא** **אין חשש בדיבור הטלפון לכלום** רק מצד הגבהת השפופרת). כמו כן הרם-קול אין בו חשש מצד זה כלל. מתוך זה יש ללמוד אודות אנשים שכבדה אזנם משמוע, ומניחים באזנם מכונה חשמלית הקולטת את הדיבור ועי"ז שומעים, לפי האמור יש להתיר אם מכינים אותה מע"ש, שאין לחוש בהגברת הזרם לכלום. |

**ג. מלאכת מחשבת**

|  |  |
| --- | --- |
| **6)**  **R. Ike Sultan**, “**Wearing a Smart Watch on Shabbat”;**  **The Lehrhaus January 20,2019**  **Rav Ovadia Yosef (*Yabia Omer* O.C. 9:35)** explains that walking in front of a security camera is permitted because of the confluence of two factors:  **1.** Creating a temporary drawing is only **rabbinic.**  **2.** **Since one does not intend to produce the drawing, it is considered a *pesik reisha de-lo niha leih* ,** where the prohibited consequence is unintended and non-beneficial*.* Generally, a case of *pesik reisha* occurs when one does a permitted act that is inevitably accompanied by a *melakhah*. The influential opinion of the *Arukh*, the Italian eleventh century lexicographer and Talmudist, is that *pesik reisha* is only forbidden if it is beneficial to a person; otherwise it is permitted. While *Tosafot* disagree with the  opinion of *Arukh*, they do agree in certain cases where the gravity of the prohibition is only rabbinic. **Therefore, Rav Yosef concludes that we can rely on those who permit a *pesik* *reisha de-lo niha leih* for a rabbinic prohibition to walk in front of a security camera on Shabbat.** | **7) שו"ת שבט הלוי חלק ט סימן סח (1993)**  …בענין עין אלקטרי בכלל, אעפ"י שכתבתי בעניי בכמה מקומות יסוד מלאכה דאורייתא ע"י ב' דברים דהיינו מלאכת מחשבת, פעולה ומחשבה **אבל מה שאדם הולך כדרכו ברחוב ואינו עושה שום מעשה מלאכה ותוספת פעולה ועי"ז נדלק באיזה בית אור האלקטרי, אין זה בגדר מלאכה דאורייתא ואינו דומה למלאכת המשכן, אלא דאם הוא מכוין לכך ורצונו בזה בודאי עכ"פ אסור מדרבנן, אבל אם אין רצונו בזה כלל גרע אפילו מאיסור פסיק רישיה בדרבנן ... דיש מלאכות דאם אין מכוין להדיא אינו בגדר מלאכה כלל.**  **שו"ת שבט הלוי חלק ט סימן סט**  אבל לא כן כשאדם אינו עושה כלום ממש והולך לדרכו לפי תומו ואינו מוסיף אף תנועה אחת למען מלאכה אף שבגרמתו נדלק אור או דבר כיו"ב בזה **פשיטא שכל זמן שאינו חושב ממש ללכת למען הדליק וכיו"ב שאין אנו מצרפים הליכתו הרגילה להתוצאה הנ"ל,** ואין כאן פעולה של מלאכה, ודבר זה בכלל מש"כ הפוסקים כעין זה לענין מלאכת מכה בפטיש דישנם פרטים דכל זמן שאין מכוונים בפי' אינו בגדר אינו מתכוין אלא שאינו בגדר מלאכה כלל כמבואר בהה"מ פי"ב מהל' שבת ה"ב ובמג"א סי' שי"ח ס"ק ל"ו, ודידן ק"ו משם ומובן דאין זה דומה לנדון השכיח היום שדלתות בית נפתחות ע"י עין אלקטרי ע"י הנכנס לתוכו דבזה ודאי איכפת לי' בתוצאה של כניסתו ואסור, משא"כ העובר ברחוב גרידא בלי שום ניחותא הנ"ל.  היותי איש עמוס אין פנאי להאריך עוד, וגם אין פנאי לוכוחים הלוך וחזור. |

**ד. שבתון**

1. **התפתחות השבת בפרשיות בספר שמות**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **שמות פרק טז** | **שמות פרק כ** | **שמות פרק לא** |
| (כב) ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה:  ויאמר אלהם הוא **אשר דבר ידוד שבתון שבת קדש לידוד מחר** את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העדף הניחו לכם למשמרת עד הבקר: | (ח) זָ **זכור את יוֹם השבת לקדשו**  ט) ששת ימים תַּעֲבֹד וְעָשִׂיתָ כָּל מְלַאכְתֶּךָ:  (י) וְיוו וביו ֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לַה' אֱ-לֹקיךָ **לֹא תַעֲשֶׂה**  **שכל כָל מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ** | ( יד) וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַשַּׁבָּת כִּי קֹדֶשׁ הִוא לָכֶם **מְחַלֲלֶיהָ**  **מוֹת יוּמָת כִּי כָּל הָעֹשֶׂה בָהּ מְלָאכָה וְנִכְרְתָה**  **הַנֶּפֶשׁ הַהִוא** מִקֶּרֶב עַמֶּיהָ: |

1. **שמות פרק כג**

(יב) שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲשֶׂה מַעֲשֶׂיךָ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תִּשְׁבֹּת **לְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְךָ וַחֲמֹרֶךָ וְיִנָּפֵשׁ בֶּן אֲמָתְךָ וְהַגֵּר:**

**10) העמק דבר על שמות פרק טז פסוק כג**

**ויאמר אלהם.** לזקנים שיגידו לישראל ... והיינו משום שמשה חשב גם עתה שעדיין לא הגיע זמן אזהרה לישראל על שבת עד בואם להר סיני וכאן אינו אלא משום קדושת היום לה' מששת ימי בראשית...

**שבתון שבת קדש לה'**. שהוא כביכול מקדש השבת....

**את אשר תאפו אפו**. ...אמנם יש להבין למאי אמר משה כך. אם ללמדנו שאסור לאפות בשבת. אי אפשר לומר כן. חדא שהרי לא ביאר איסור מלאכות השבת. ותו שכבר ביארנו שכאן לא היו אזהרות אלא מה שנוגע לענין. וגם מה שסיים משה אות כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר, אינו מובן למאי סיים עד הבוקר ... ומיבעי לומר הניחו לכם על מחר.

**אלא כך אמר משה שאי אפשר לאכול בשבת אלא מה שהוכן על שבת קודש. אבל אם לא הוכן ... של ע"ש הוא; א"א להניחו על מחר - ויהי כמו בכל יום שמתקלקל הנותר למחר ולמד זה משה ממה שאמר ה' והכינו את אשר יביאו דווקא אם יכינו...**

**11) רמב"ם הלכות שבת-הקדמה**

הלכות שבת. יש בכללן חמש מצות, שתי מצות עשה, ושלש מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן:

(א) **לשבות בשביעי. (ב) שלא לעשות בו מלאכה.** (ג) שלא לענוש בשבת. (ד) שלא לצאת חוץ לגבול בשבת. (ה) לקדש היום בזכירה. וביאור מצות אלו בפרקים אלו.

**12) ויקרא פרק כג פסוק כד**

דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה מִקְרָא קֹדֶשׁ:

**13) רמב"ן ויקרא פרק כג פסוק כד**

…ונראה לי שהמדרש הזה לומר **שנצטוינו מן התורה להיות לנו מנוחה בי"ט אפילו מדברים שאינן מלאכה, לא שיטרח כל היום למדוד התבואות ולשקול הפירות והמתנות ולמלא החביות יין, ולפנות הכלים וגם האבנים מבית לבית וממקום למקום, ואם היתה עיר מוקפת חומה ודלתות נעולות בלילה יהיו עומסים על החמורים ואף יין וענבים ותאנים וכל משא יביאו בי"ט ויהיה השוק מלא לכל מקח וממכר, ותהיה החנות פתוחה והחנוני מקיף והשלחנים על שלחנם והזהובים לפניהם,** ויהיו הפועלים משכימין למלאכתן ומשכירין עצמם כחול לדברים אלו וכיוצא בהן, והותרו הימים הטובים האלו ואפילו השבת עצמה שבכל זה אין בהם משום מלאכה, **לכך אמרה תורה "שבתון" שיהיה יום שביתה ומנוחה לא יום טורח. וזהו פירוש טוב ויפה…**

והנה הוזהרו על המלאכות בשבת בלאו ועונש כרת ומיתה והטרחים והעמל בעשה הזה, ובי"ט המלאכה בלאו והטורח בעשה. וממנו אמר הנביא (ישעיה נח יג) מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר. וכן שבת שבתון יהיה לארץ (להלן כה ד), שבת של מנוחה, שלא יחרוש ולא יעבוד אותה כלל. וזהו מה שדרשו שאין בחולו של מועד משום שבות. וזה מן התורה, שאלו מדבריהם כל דבר שאינו עושה אינו אומר לגוי ועושה (מו"ק יב א), שאפילו בשבות דאמירה החמירו בה:

**14) רמב"ן ויקרא פרק יט פסוק ב**

...**וזה דרך התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בזה**, כי אחרי אזהרת **פרטי הדינין בכל משא ומתן** שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות**, אמר בכלל ועשית הישר והטוב** (דברים ו יח), שיכניס בעשה היושר וההשויה וכל לפנים משורת הדין לרצון חבריו, כאשר אפרש (שם) בהגיעי למקומו ברצון הקב"ה. **וכן בענין השבת, אסר המלאכות בלאו והטרחים בעשה כללי שנאמר תשבות, ועוד אפרש זה (להלן כג כד) בע"ה:**

**ה. Conclusions**