## מתנות עניים (פרק כד, יט-כב)

יט כִּי תִקְצֹר קְצִירְךָ בְשָׂדֶךָ וְשָׁכַחְתָּ עֹמֶר בַּשָּׂדֶה לֹא תָשׁוּב לְקַחְתּוֹ לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה יִהְיֶה לְמַעַן יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ: כ כִּי תַחְבֹּט זֵיתְךָ לֹא תְפַאֵר אַחֲרֶיךָ לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה יִהְיֶה: כא כִּי תִבְצֹר כַּרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל אַחֲרֶיךָ לַגֵּר לַיָּתוֹם וְלָאַלְמָנָה יִהְיֶה: כב וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם עַל כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ לַעֲשׂוֹת אֶת הַדָּבָר הַזֶּה:

חומש דברים חוזר ומזכיר את מצוות מתנות העניים שנזכרו כבר בחומשים קודמים.

ראשית נתייחס לפסוקים ולשאלות העולות מהם:

* אלו מצוות נזכרות כאן, ומה נוכל ללמוד על כל אחת מהן?
* מתנות עניים נזכרו בחומשים קודמים (ויקרא יט, ט-י; ויקרא כג, כב) - איזו מצווה נוספה כאן? אלו פרטים נוספו כאן?
* לשם מה נישנו המצוות ומה התחדש בהופעתן טרם הכניסה לארץ?
* ומתוך כך - מה הן מלמדות אותנו על מערכת הקשר בין הנותן לבין המקבל?
* פסוק יט, העוסק במצוות שכחה, כולל הבטחה לברכה. מדוע נלווית ההבטחה דווקא למצוות שכחה, ולא מופיעה בסוף יחידת פסוקים?

עיון בפרשנים

רש"י [יט]:

**ושכחת עומר** - ולא גדיש. מכאן אמרו עומר שיש בו סאתיים ושכחו אינו שכחה:

**בשדה** - לרבות שכחת קמה ששכח מקצתה מלקצור:

**לא תשוב לקחתו** - מכאן אמרו, שלאחריו שכחה, שלפניו אינו שכחה, שאינו בבל תשוב:

**למען יברכך** - ואף על פי שבאת לידו שלא במתכוון, קל וחומר לעושה במתכוון.

אמור מעתה, נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס בה הרי הוא מתברך עליה:

רש"י [כ]:

**לא תפאר** - לא תיטול תפארתו ממנו. מכאן שמניחין פאה לאילן: [פארה - ענף]

**אחריך** - זו שכחה:

רש"י [כא]:

**לא תעולל** - אם מצאת בו עוללות לא תיקחנה. [עולל - אשכול צעיר]