גרות 21#

לע"נ משה זלמן בן לבוש ראובן

**הקדמה לגר קטן**

כתובות יא. ורש"י ותוס'

רש"י ד"ה גר קטן, על דעת ב"ד

שיטה מקובצת ד"ה ובפרושי רש"י

ריטב"א ד"ה אמר רב נחמן

רשב"א ד"ה אמר רב הונא

תוספות רי"ד

רמב"ם הל' עבדים ח:כ ואור שמח שם

שיטה מקובצת מסכת כתובות דף יא עמוד א

ובפירושי רש"י ז"ל אין הלשון כן אלא ככתוב ע"ד בית דין. אם אין לו אביו ואמו הביאתו להתגייר. וקשה מה נפשך אם אמו נתגיירה עמו למה לי דעת בית דין דהא דחינן בגמר' לקמן בגר שנתגיירו בניו עמו ומה לי אב או אם לענין זה הכי נמי נגררים הבנים אחר האם כמו אחר האב ויותר ואם לא נתגיירה אמו עמו למה ליה למימר דאין לו אב אפילו שהיה לו אב כיון דאינו מתגייר עמו בעי' דעת בית דין. ואפשר דכל שיש לו אב ואם ומביאין אותו להתגייר אף על גב דאינם מתגיירים עמו ניחא ליה במאי דעבדי ליה אביו ואמו ואינו צריך דעת בית דין.

חידושי הריטב"א מסכת כתובות דף יא עמוד א

גמ' אמר רב נחמן אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין. פרש"י ז"ל שהביאו אותו אביו ואמו לבית דין לגיירו אף על פי שלא נתגיירו הם, ואף על פי שהוא אין בו דעת כלל מטבילין אותו על דעת ב"ד, וכל שכן כשיש לו דעת והוא בא מעצמו להתגייר, ולאפוקי כל שאין בו דעת ואין אביו ואמו מביאו לבית דין שאין מטבילין אותו.

חידושי הרשב"א מסכת כתובות דף יא עמוד א

אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד. פרש"י ז"ל שהביאתו אמו, ולאו למימרא דבלאו הכי לא מטבילינן ליה אלא לומר דאין ב"ד מחזרין למול ולטבול את העכו"ם הקטנים [נ"א: הגרים] מעצמן, ואף על גב דאתי לסיועי' ממתני' ודחינן מתני' בגר שנתגיירו בניו ובנותיו עמו לא שיהא חלוק בדבר זה בין אב ואם שהבנים ג"כ נגררין אחר האם אלא כאן שהביאתו ולא נתגיירה והתם שהביאו ונתגייר עמו וה"ה לאם דניחא להו למעבד מאי דעבד אבוהון או אמן, כן נראה.

רמב"ם הלכות עבדים פרק ח הלכה כ

ישראל שתקף עכו"ם קטן או מצא תינוק עכו"ם והטבילו לשם גר הרי זה גר, לשם עבד הרי זה עבד, לשם בן חורין הרי זה בן חורין.

אור שמח הלכות עבדים פרק ח הלכה כ

[כ] ישראל שתקף בעובד גלולים קטן או מצא תינוק עו"ג כו' (בזמן הבית):

מפורש הוא בירושלמי פרק הערל (יבמות פ"ח) הלכה א', בן איש אי את מוהלו בע"כ, ר' יוחנן בעי הא בן קטן את מוהלו בע"כ, ואפילו כבנו של ארכינוס, ר' חזקיה בשם ר' בא הא כיני מצא תינוק מושלך, הטבילו לשם עבד הרי את מוהלו לשום עבד, הטבילו לשום בן חורין את מוהלו לשום בן חורין כו', ולכן פירש רבינו או במצא תינוק מושלך, או בתקף עו"ג קטן שבידו לתקוף בו ומסור בידו לעבוד בו, לכן יכול לטובלו לשם גר, אבל מי שאינו תחת ידו כבנו של ארכינוס אינו מוהלו ומטבילו בלא דעת האב, ובמקום אחר הארכתי דהוי טבילה קודם מילה, ואנן קיי"ל דאינו גר עד שימול ואח"כ יטבול (יבמות מ"ו ע"א), לכן שינה רבינו לשון הירושלמי, ויעוין לחם משנה, ודוק:

פסקי רי"ד מסכת כתובות דף יא עמוד א

אמ' רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין. פי' אף על פי שאין לו אב ואם, כגון תינוק שנמצא מושלך, או ששבו יש' קטני גוים299, בית דין מלין אותן300, והם כיש' לכל דבר301. מאי קמ"ל302 דזכין לאדם שלא בפניו, תנינא זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו303 אלא בפניו304, מהו דתימ' גוי בהיפקירא ניחא ליה וחוב הוא לו305, קמ"ל דהני מילי גדול דטעים טעמ' דאיסורא אבל קטן זכות הוא לו. אמ' רב יוסף ואם306 הגדילו307 יכולין למחות. פי' יכולין לומ' אי איפשינו להיות גרים, וחוזרין לשיאורן308, ואין לנו לעונשן בב"ד ואפילו ידינו תקיפה, ואם קידש אשה משמיחה אינה צריכה גט להיות כיש' משומד309. ודוקא שלא הגיעו לכלל שתי שערות, אבל אם הגדילו ולא מיחו שוב אין יכולין למחות, ואם מיחו הרי הם כישר' משומד וקידושיו קידושין. והגדילו דרב יוסף לאו דוקא שבאו לכלל עונשין אלא שבאו לכלל דעת ועדין לא באו לכלל עונשין310.