מקורות למסכת גיטין – דף 36

(1) לסיים את המקורות מדף 35

(2) גמ' יח. "איתמר מאימתי כתובה ... משעת העמדה בדין", רש"י, תוס', תוס' רי"ד, [ר"ן]

למה אין כתובה משמטת? תוד"ה מאימתי, רש"י כתובות נה. ד"ה ולשביעית, מש' שביעית י:א, רמב"ם פירוש המשנה שם ד"ה והקפת החנות, כסף משנה הל' שמיטה ויובל ט:יא, שטמ"ק כתובות נה. ד"ה לשביעית בשם ר"י מיגש

האם ולמה שונה דין כתובה מדין הקפת חנות ושכר שכיר – לפי רב ולפי שמואל? מאירי ד"ה הכתובה, רמב"ם שמיטה ויובל ט:יא-יג, רדב"ז שם הלכה יג, ספר הפלאה קונטרוס אחרון סי' קא ס"ק ג

[שיעורי הרב בענין שמיטת כספים]

[בענין פסק ההלכה – כסף משנה שמיטה ויובל ט:יג, בית יוסף חו"מ סי' סז אות יג (סעיף י), שם אות כב (סעיף יט), אה"ע ריש סי' קא ד"ה ומ"ש ואפילו עברה עליה שמטה. ואכמ"ל]

(3) גמ' יח. "אמר שמואל כתובה ... עסוקין באותו ענין כשר", רש"י, תוס', תוס' רי"ד, רמב"ן, מאירי, ר"ן

מה סברת מ"ד כתובה לאו כמעשה ב"ד? עי' רש"י כתובות נז. ד"ה אי הכי זיל כתוב לה, ים של שלמה כתובות ד:לא, [וע"ע בית שמואל סז:יא, ט"ז שם ס"ק יב]

בענין עסוקין באותו ענין - רמב"ם מלוה ולוה כג:ג, [תומים מג:כג]

בדין עסוקין באותו ענין בגט - רמב"ם גירושין א:כה, כס"מ שם "ומה שכתב או שנכתב ביום ונחתם בלילה ..."

שיטה מקובצת מסכת כתובות דף נה עמוד א

וז"ל ה"ר יוסף הלוי ן' מיגאש ולשביעי' שאם פגמה כתובתה וזקפה השאר על בעלה בתורת חוב דהויא לה כהלואה דעלמא כשם שמשמטת העיקר כך משמטת התוספ'. ועיקר דבר זה מפורש במס' שביעית דתניא כתובת אשה פגמה וזקפה וכו' וגרסינן נמי בגטין אתמר מאימתי כתובה משמטת וכו' והיינו טעמא דלא משמט אלא עד דפגמה וזקפה משום דכתובה מעשה ב"ד כלומר אינה חוב שעשאה על עצמו אלא הדין הוא שעשאו עליו והלכך כי לא פגמה וזקפה עדיין לאו חוב הוא כי היכי דשמיט ליה אלא מעשה ב"ד הוא ומעשה ב"ד אינו נשמט כדתנן האונס והמפתה וכל מעשה ב"ד אינן נשמטין אבל כי פגמה וזקפה נפקא לה מתורת מעשה ב"ד והויא כחוב דעלמא ומחייבה בשמיטה וראיה לדבר דכתובה מעשה ב"ד מיקרייא הא דגרסינן בפ' שנים אוחזין אמר רבה בר בר חנה הטוען אחר מעשה ב"ד לא עשה כלום אמר לפניו לא משנתנו היא זו הוציאה גט ואין עמה כתובה וכו' אלמא כתובה מעשה ב"ד היא ויש לפרש ובשביעית שאם לא פגמה וזקפה כשם שאינה משמטת העיקר כך אינה משמטת התוספ' שלא תאמר העיקר הוא שאינה משמטת לפי שהוא מעשה ב"ד אבל התוס' כיון שאינו מעשה ב"ד שהרי לא היה מחוייב בו מן הדין אלא הוא כתבו על עצמו לשמוט כשאר כל החובין שבעולם קא משמע לן דכיון דתנאי כתובה ככתובה דמו הויא לה כעיקר ואינה משמטת. ע"כ.

הפלאה קונטרס אחרון סימן קא

(ג) שם אלא א"כ פגמה אותה שגבתה מקצת או שזקפה במלוה וכו'. הטור כתב הטעם משום דהו"ל מעשה ב"ד. וכתב הב"י דהיינו כפירש"י דלפי' התוס' [גיטין יח א ד"ה מאימתי] הטעם הוא משום דהוי כהקפת חנות. ובאמת מדברי רש"י אין ראי', דיש לומר דרש"י פי' כן ב(השולח) [גיטין שם] אליבא דרב דס"ל שם משתפגום ותזקוף, ולרב ע"כ צ"ל משום תנאי ב"ד, דודאי לא פליג רב אמתני' להדיא בשביעית [פ"י מ"א] בהקפת חנות דאם עשאה מלוה משמט, הרי דזקפה לחוד מהני, צ"ל דהכא שאני משום דהוא מעשה ב"ד. מיהו יותר נר' דס"ל לרש"י ז"ל דאפי' לשמואל צ"ל דהטעם הוא משום תנאי ב"ד מדלא נקט במתני' גבי הקפת חנות דפגימה מועיל. וכן משמעות הפוסקים דפגימה לא מהני בהקפת חנות אלא דהכא לא הוי כהקפת חנות אלא כמחייב עצמו מנה בשטר וע"כ עיקר הטעם משום דהוי תנאי ב"ד ועיין שם בחידושינו.

ים של שלמה מסכת כתובות פרק ד סימן לא

... ומן פי' הרמב"ם (בפירוש המשניות) יראה, היכא דלא כתב לה כתובה, שהיא גובה כתובתה מנכסים משועבדים. ולא נהירא, בשלמא באתרא דלא כתבי כתובה, שפיר, אם כן אית לה כתובה בתנאי בית דין, והוה ככתובה ממש, אבל באתרי דכתבי, והוא לא כתב, נהי דאית לה כתובה מכח תנאי בית דין, אבל להוציא מיד הלקוחות, במאי תוציא, שאין שייך לומר כאן אחריות טעות סופר, ואין לומר, שמכח תנאי בית דין גובה ממשעבדי, א"כ אמאי פריך מסיפא, ומוקי כר"י, נימא נמי משום תנאי בית דין גובה ממשעבדי, וא"ל, מאחר שכתב כתובה, ולא כתב בה אחריות, א"כ ש"מ דלא סמכה אתנאי בית דין, ומשום הכי אי לאו דאמרינן אחריות ט"ס אינה גובה ממשעבדי, אי הכי אמאי חייב לשלם לה כל הכתובה, אפילו מבני חורי, שהרי להדיא כתב לה שדה שוה מאה, תחת מאתים, ולא יצטרך ליתן לה יותר מאותה שדה, אלא דאמרינן תנאי בית דין הוא, ה"ה לענין אחריות, אלא בודאי לא שייך לומר תנאי בית דין לגבי לקוחות, אם לא דכתב בשטר, ומשום הכי נראה, באתרא דכתבי כתובה, ולא כתב, אינה נגבית אלא מבני חורי...