**השמיטה והיובל ושורשיהם בפרשת הבריאה וביציאת מצרים**

**ברוך קהת (baruhke@gmail.com)**

השמיטה ושבת הארץ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| הנושא | השמיטה (שמות כ"ג, י-יא) | שבת הארץ (ויקרא כ"ה, א-ז)  |
| איסור העבודה | וְשֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְרַע אֶת אַרְצֶךָ וְאָסַפְתָּ אֶת תְּבוּאָתָהּ: וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה  | וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה':שֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְרַע שָׂדֶךָ וְשֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְמֹר כַּרְמֶךָ וְאָסַפְתָּ אֶת תְּבוּאָתָהּ:וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ שַׁבָּת לַה' שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמֹר...שְׁנַת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ:  |
| דין היבול | וּנְטַשְׁתָּהּוְאָכְלוּ אֶבְיֹנֵי עַמֶּךָ וְיִתְרָם תֹּאכַל חַיַּת הַשָּׂדֶה כֵּן תַּעֲשֶׂה לְכַרְמְךָ לְזֵיתֶךָ: | וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ לָכֶם לְאָכְלָה לְךָ וּלְעַבְדְּךָ וְלַאֲמָתֶךָ וְלִשְׂכִירְךָ וּלְתוֹשָׁבְךָ הַגָּרִים עִמָּךְ:וְלִבְהֶמְתְּךָ וְלַחַיָּה אֲשֶׁר בְּאַרְצֶךָ תִּהְיֶה כָל תְּבוּאָתָהּ לֶאֱכֹל:  |

שבת הארץ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| פרשת הבריאה (בראשית א', כח-כט)  | 'שבת בראשית' | שבת הארץ (ויקרא כ"ה, א-ז)  |
| וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱ-לֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱ-לֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ וְכִבְשֻׁהָ וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבְכָל חַיָּה הָרֹמֶשֶׂת עַל הָאָרֶץ: (כח) | שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ שַׁבָּת הִוא לַה' בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם: (ויקרא כ"ג, ג) | וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה':שֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְרַע שָׂדֶךָ וְשֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְמֹר כַּרְמֶךָ וְאָסַפְתָּ אֶת תְּבוּאָתָהּ:וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ שַׁבָּת לַה' שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמֹר...שְׁנַת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ: (ב-ה) |
| וַיֹּאמֶר אֱ-לֹהִים הִנֵּה נָתַתִּי לָכֶם אֶת כָּל עֵשֶׂב זֹרֵעַ זֶרַע אֲשֶׁר עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ וְאֶת כָּל הָעֵץ אֲשֶׁר בּוֹ פְרִי עֵץ זֹרֵעַ זָרַע **לָכֶם יִהְיֶה לְאָכְלָה**: וּלְכָל חַיַּת הָאָרֶץ וּלְכָל עוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל רוֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ אֲשֶׁר בּוֹ נֶפֶשׁ חַיָּה אֶת **כָּל יֶרֶק עֵשֶׂב לְאָכְלָה**: (כט) | וַיִּרְאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל אָחִיו מָן הוּא כִּי לֹא יָדְעוּ מַה הוּא וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם הוּא הַלֶּחֶם אֲשֶׁר נָתַן ה' **לָכֶם לְאָכְלָה**...שֵׁשֶׁת יָמִים תִּלְקְטֻהוּ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לֹא יִהְיֶה בּוֹ: (שמות ט"ז, טו, כו) | וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ **לָכֶם לְאָכְלָה** לְךָ וּלְעַבְדְּךָ וְלַאֲמָתֶךָ וְלִשְׂכִירְךָ וּלְתוֹשָׁבְךָ הַגָּרִים עִמָּךְ:וְלִבְהֶמְתְּךָ וְלַחַיָּה אֲשֶׁר בְּאַרְצֶךָ תִּהְיֶה **כָל תְּבוּאָתָהּ לֶאֱכֹל**: (ו-ז) |

שנת היובל

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ברית האבות (בראשית י"ז, ז-ח) | בשורת הגאולה (שמות ו', ו-ח)  | היובל (ויקרא כ"ה, ח-נה) |
| וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶךָ וּבֵין זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ לְדֹרֹתָם לִבְרִית עוֹלָם **לִהְיוֹת לְךָ לֵא-לֹהִים** וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ: (ז): | אֱמֹר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי ה' **וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם** מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם... **וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי** לְעָם **וְהָיִיתִי לָכֶם לֵא-לֹהִים** וִידַעְתֶּם כִּי **אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם** **הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם** מִתַּחַת סִבְלוֹת מִצְרָיִם: (ו-ז) | וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ: (י)עבד הנמכר לישראל (לט-מו)עבד הנמכר לגוי (מז-נד)**כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל** עֲבָדִים עֲבָדַי הֵם אֲשֶׁר **הוֹצֵאתִי אוֹתָם** מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם **אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם** (נה) |
| **וְנָתַתִּי** לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֵת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ **אֵת כָּל אֶרֶץ כְּנַעַן לַאֲחֻזַּת עוֹלָם וְהָיִיתִי לָהֶם לֵא-לֹהִים**: (ח) | וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָשָׂאתִי אֶת יָדִי לָתֵת אֹתָהּ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב **וְנָתַתִּי אֹתָהּ לָכֶם** מוֹרָשָׁה אֲנִי ה': (ח) | וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ (י)וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת כִּי לִי הָאָרֶץ כִּי גֵרִים וְתוֹשָׁבִים אַתֶּם עִמָּדִי: (כג)גאולת שדה אחוזה (כה-כח)גאולת בתי ערי חומה (כט-לד)אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם **לָתֵת לָכֶם אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן לִהְיוֹת לָכֶם לֵא-לֹהִים**: (לח) |

רמב"ן ויקרא כ"ה, ה

והנה אמר הכתוב כי הספיח הנולד מאליו בשדה לא יקצור אותם, והענבים הצומחים בכרם מבלי עבודה לא יבצור אותן, ופירוש הלאוים, שלא תקצור אותן אתה לבדך לצורך עצמך ולא תבצור אותן לעצמך, אבל תהיה שנת שבתון לארץ מן הזריעה והזמירה, ותהיה "שבת הארץ" כל אשר תוציא בשביתתה מן הספיח והנזיר לכולכם יחד לאכלה, לך ולענייך ולחיה ולבהמה.