מקורות למסכת גיטין – דף 27

1. משנה דף סה: "בראשונה היו אומרים" וגמרא עד המשנה הבאה, רש"י, תוס', [ריטב"א]

למה אין היוצא בקולר וחביריו צריכים לומר תנו? רש"י רי"ד רמב"ם וחי' מכתב-יד על המשנה, רמב"ם גירושין ב:יב

האם המפרש והיוצא בשיירא צריכים קנין?

רי"ף כאן, ר"ן ד"ה וכתב הרי"ף ז"ל

רמב"ם זכיה ומתנה ח:כד, מ"מ שם

רא"ש סימן טו, רא"ש ב"ב ט:יח

רבינו יונה ב"ב קמו: ד"ה כתב הרב אלפסי זצ"ל

מרדכי סי' תכד "אמר רב הונא (השני) ... וה"ה היכא דלא קני מיניה"

למה אמרו שדברי שכיב מרע ככתובים ומסורים? האם טעם זה שייך ליוצא בקולר?

גמרא ב"ב קמז. "אמר רב מנין למתנת שכיב מרע ... ויחנק בצואה בעלמא", תוס' שם ד"ה מנין

גמרא שם קמז: "ורבא אמר רב נחמן ... שמא תטרף דעתו עליו", רבינו גרשום רשב"ם יד רמ"ה ורבינו יונה שם

רמב"ם זכיה ומתנה ח:ב, הגהות מיימוניות שם ס"ק ג

רשב"א כאן ד"ה הא דאמרי' דרא ר' אבינא לסילתיה

1. בענין תוס' ריש ד"ה כדי – רמב"ן ורשב"א ד"ה שלחו מתם, רא"ש סי' טז וקרבן נתנאל שם ס"ק כ

[בענין תוד"ה דמי – עי' מרדכי סי' תטו (עד "קיימין הכא מ"ר)]

חידושים מכתב-יד מסכת גיטין דף סה עמוד ב



עליות דרבינו יונה מסכת בבא בתרא דף קמו עמוד ב

כתב הרב אלפסי זצ"ל דהיינו ארבעה דאינון יוצא בקולר ומפרש בים ויוצא בשיירא ומסוכן, כולהו בצואה דידהו כמצוה מחמת מיתה. ונראה בעיני דוקא ביוצא בקולר ובמסוכן, ואעפ"י שאינו מחלק כל נכסיו וחוזר במתנתו ואפי' בקנין, שלא היה קנין אלא מחמת מיתה, ואם מת מתנתו קיימת בדברים כמצוה מחמת מיתה ולא בעי קנין אפי' במקצת, דכיון שהוא מסוכן וקרוב למיתה יותר מן החיים תלינן שהוא מצוה מחמת מיתה אף על גב דלא שמעינן דאמר דקא מית. וכן מוכח בגיטין פ' התקבל דאמר רב הונא גטו כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר ומה גיטו כיון שאמר כתבו אף על גב דלא אמר תנו אף מתנתו כיון שאמר תנו אעפ"י שלא קנו ממנו, והא ודאי לא איצטריכא ליה לרב הונא לאשמועי' במחלק כל נכסיו מתנתו קיימת אף על גב דלא קנו מיניה, דמתני' היא דתנן בפירקין המחלק נכסיו על פיו, ודאי אף על גב דלא שמעיניה בהדיא שהוא מצוה מחמת מיתה קאמר, ואמסוכן קאי דאיירי בה בההיא פיסקא [ו]קמ"ל דכמצוה מחמת מיתה נינהו ומתנתו קיימת בדברים, ולא בעי קנין אפי' במקצת.

ואין לפרש דדוקא ביוצא בקולר מיירי ולא במסוכן, [ד]כיון (דמודה) [דמדייק] ליה רב הונא מהשואה מתנה לגט ודאי בין ביוצא בקולר בין במסוכן קאמר. אבל מפרש ויוצא בשיירא דלא שייך לדמויי בהו מתנה לגט, דלענין גט הוא דאמר אינו רוצה לעגן את אשתו וכתבו ותנו קאמר ולפי שאינו יודע עד מתי יהיה מהלכו ומתי ישוב, אבל לענין מתנה מתנתו בקנין קיימא אעפ"י שיחזור הרי סתמן של היוצאין בשיירא לסחורה דעתן לחזור, ולענין מסוכן דוקא שייך לדמויי מתנה לגט, והכי מדמי כיון דא"ר שמעון שזורי אעפ"י שיש לו שהות לדבר דבריו אמרי' החולי טורדו וכתבו ותנו קא בעי למימר, הכי נמי לענין מתנה החולי טורדו מלהקנות בקנין אף על גב דלא שמעיניה בהדיא שהוא מצוה מחמת מיתה ולפי' מתנתו קיימת בדברים. והא דאמרי' לקמן מתנת ש"מ מדרבנן בעלמא היא גזירה שמא תטרף דעתו עליו, פי' או שמא לא יספיק להקנות קנין, להכי תקינו רבנן שיהו דבריו ככתובין וכמסורין דמו, וכי היכי דאמרי' במסוכן דמתנתו קיימת בלא קנין אם מת, בקנין נמי אזלי' בתר אומדנא, ואם עמד חוזר.

ויש לפרש הא דאמר רב הונא מה גטו כיון דאמר כתבו אף על גב דלא אמר תנו וכו', לענין מצוה מחמת מיתה (ו)קמ"ל אעפ"י שאינו מחלק כל נכסיו דבריו ככתובין וכמסורין דמו, ואינו מחוור דמצוה מחמת מיתה מאן דכר שמיה בההיא שמעתתא, וממה שכתב שם הרב אלפסי זצ"ל שמעי' מיניה דהני ארבעה כש"מ דמצוה מחמת מיתה נינהו אתה למד דהוה מפרש לה לדרב הונא למתני', אעפ"י שאין דבריו מחוורין, לענין מפרש ויוצא בשיירא שדעתו להשתקע במקום שהולך שם ולא איתדר ליה וחזר ואזלי' בתר אומדנא לבטל מתנתו אף על גב דקנו מיניה, מיהו לא אשכחן דתקי' בכי האי גוונא שיהו דבריו ככתובין וכמסורים.

גרסי' בירושלמי איזה מסוכן כל שקפץ עליו ג' ימים, פי' משעה שנפל למשכב קפץ עליו החולי פתאום, לפי' חשבינן ליה מסוכן, לאחר ג' ימים, דרך ארץ הקרובים נכנסים אצלו יום ראשון והרחוקים לאחר ג' ימים, וזה אלו ואלו נכנסים מיד.

יד רמ"ה מסכת בבא בתרא דף קמז עמוד ב

ואסיקנא אמר רבא אמר ר"נ מתנת שכיב מרע באמירה בעלמא מדרבנן בעלמא הוא דתקינו ליה הכי גזירה שמא תטרף דעתו עליו. כלומר דאי מצרכת ליה קנין אי נמי חדא מאנפי הקנאות, אדהכי והכי מיטרפא דעתיה ולא מפקיד. דבר אחר תטרף דעתו עליו מתוך שאתה מטריחו לעשות דבר אחד יתר על דבורו.

עליות דרבינו יונה מסכת בבא בתרא דף קמז עמוד ב

ורב נחמן אמר מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא גזרה שמא תטרף דעתו. פי' שמא תטרף דעתו ולא יספיק ליתן בקנין מה שהוא רוצה ליתן, אי נמי אם יודע שאין מתקיימין שמא יצטער ותטרף דעתו עליו ובדרכי הקנאות אין לו פנאי, גם יש לפרש שמא תטרף דעתו עליו אם יטרידוהו ליתן בקנין.