מקורות למסכת הוריות – דף 8

(1) לסיים את המקורות מדף 7 חלק 4

(2) בענין עשה דהשלמה:

רש"י ד"ה ספק משחשכה נתכפר לו, תוס' ד"ה משהביא, תוס' רא"ש ד"ה סומכוס אומר תלוי

ר"ח "א"ר יוסי בר אבין ... בין תבין", מאירי ד"ה כבר ידעת, חי' רע"א על תוד"ה שהביא, חזון איש הוריות יד:יב על תוד"ה שהביא

האם עשה דהשלמה מעכבת את הקרבן? למה?

תוספתא פסחים ד:ב "... בקדשים לערב"

גמ' מנחות מט. – מט: "בעא מיניה ר' חייא בר אבין ... מצוה בעלמא הוא", [תוס' שם ד"ה תלמוד לומר]

תוס' עירובין ב. ד"ה שלמים, [תוס' יומא כט. ד"ה אלא]

רמב"ם תמידין ומוספין א:ג, [משנה למלך שם], [אבן האזל שם א:ד]

השגות הרמב"ן על ספר המצוות להרמב"ם שכחת העשיו עשה יא, מגילת אסתר שם. האם תוכל להציע הסבר אחר למה לא מנה הרמב"ם עשה זו? [עי' ביאור ריפ"פ על ספר המצוות לרס"ג לא-תעשה רסד "ובלא"ה נראה דבעיקר הדבר ... דהו"ל עשה ממש"]

רבי עקיבא איגר מסכת הוריות דף ד עמוד א

שם תד"ה שהביא כפרתו וכו' ושמא הכא איירי במחוסר כפורים בערב פסח, קשה לי כיון דס"ל דבעלמא אפילו דיעבד פסול מדאורייתא איך מחוסר כפורים דע"פ מביא דעשה דפסח דכרת דוחה עשה דהשלמה הא הקרבן בעצמותו פסול, וזהו נראה כוונת רש"י מ"ש דהכי אמר בפ' תמיד נשחט, והיינו כנ"ל. ועיין בתוס' ערובין ד' ע"א דכתבו לחד תירוצא דהתוספתא פסולין היינו מדרבנן, וגם בזה קשה אמאי לא הוכיחו כן בחזקה מההיא דמח"כ בע"פ דאם מדאורייתא פסול אם כן הפסול [בעצם] הקרבן. וצ"ע.

בא"ד וקשה בתוספתא משמע וכו' ולא משני הא לכתחלה, ותמוה לי דהא בדיעבד אף אם הקטירם אחר בוקר מה שייך פסול, הא ההקטרה אינו מעכב כלל, ואיך שייך לומר בזה ענין פסול דיעבד.

ובאמת בעיקר דינא דתוספתא דקתני כל הזבחים שהקריבן קודם לתמיד של שחר או עיכבן אחר תמיד של בין ערבים פסולים דס"ל לתוס' בהוריות דמדאורייתא הוא, [ודלא כתוס' ריש עירובין ד"ה שלמים] קשה גם כן הא הזריקה ליכא איסור מדאורייתא כדאמרי' בפסחים (דף נט) הכא בחטאת עוף דאין למזבח אלא דמה, ומצד ההקטרה דעבר על עליה השלם מאי נפקא מניה דבדיעבד פסול, הא בלא הקטיר כלל ג"כ הקרבן כשר ואיך שייך ענין פסול מחמת ההקרבה. ולתוס' עירובין י"ל דכיון דמ"מ אסור ג"כ לזרוק מדרבנן דשמא יקטיר כמ"ש תוס' שם י"ל דקאמר התוספתא דבזרקן אפילו דיעבד פסול הזריקה ואם הוא נדר צריך להביא קרבן אחר, אבל לתוס' מנחות דפסולין היינו מדאורייתא קשה כנ"ל, וצע"ג.

ביאור על ספר המצוות לרס"ג (הרב פערלא) לאוין ל"ת רסד רסה

ובלא"ה נראה דבעיקר הדבר אף על פי שהרמב"ן ז"ל כתב דעשה דהשלמה הו"ל לאו הבא מכלל עשה. מ"מ לא אשכחן הכי בשום דוכתא. ואינו מוכרח. דשפיר אפשר לומר דעשה ממש היא. להשלים כל הקרבנות שיש. להקריב בין שני התמידין. ואם עבר והקדים להקריב קודם לתמיד של שחר או שאיחר להקריב אחר תמיד של בין הערבים עובר בעשה זו. ומאי דקאמר אביי עליה שלמים ולא על חבירתה שלמים. היינו רק לומר דהמצוה היא להקריב עליה דוקא. וכשמקריב על חבירתה הרי זה מבטל עשה זו. וכבר כתבו קצת אחרונים ז"ל דמה שלא מנה הרמב"ם ז"ל עשה דהשלמה. היינו משום דס"ל דאינה אלא אחד מחלקי עשה דהקרבת התמיד. דמצותו היא להקריבו בענין שלא יהא שום דבר קרב לא קודם לתמיד של שחר ולא אחר תמיד של בין הערבים. רק בבוקר ובערב שני תמידין כהילכתן כמש"כ הר"ב ד"א בקונטרסו שם עיין שם. ודבריו נכונים. וא"כ כשעובר ומקריב קודם לתמיד של שחר או אחר של בין הערבים הרי זה עובר על מ"ע דתמיד דהו"ל עשה ממש.

חזון איש מסכת הוריות סימן יד סעיף יב

