הרב שמואל דוב ווייס

**הזמה** (#11)

שעת חיובו של קנסות

**משנה** כתובות מא: ["נערה שנתפתתה... עד שבגרה הרי הן של עצמה"], ו**רש"י** שם

**גמ'** ב"מ צא. ["ת"ר החוסם את הפרה... בא על אמו"], ו**רש"י** שם

**גמ'** כתובות לג: ["לאו משום דלא מיחייב... מיניה"][[1]](#footnote-1), ו**רש"י** שם (ד"ה לאו משום)

**תוספות** שם (ד"ה לאו משום) [עד "...למרשיע עצמו"]

**תלמוד ירושלמי** שבועות (פרק ה' הלכה ו'), ו**פני משה** שם[[2]](#footnote-2)

**גמ'** ב"ק לג. ["מתני' שור שוה... איכ בינייהו"], **רש"י** שם

**תוספות** שם (ד"ה איכא בינייהו) ["ומכל מקום לר' עקיבא..." עד הסוף]

**גמ'** ב"ק עג: ["אמר רבא עדים שהוכחשו... שמע מינה הכחשה תחילת הזמה היא"], **רש"י** שם

**ריטב"א** מכות ה. (ד"ה דבעידנא) [עד "... גמגום גדול"]

**שיעורי רבי שמואל** (אות רל"ו) [ד"ה ולכאורה י"ל]

**חדושי ר' חיים הלוי** הל' אישות (פרק ב' הלכה ט')[[3]](#footnote-3)

תלמוד ירושלמי מסכת שבועות פרק ה הלכה ו

מהו שיאמר לו צא ידי שמים, נישמעינה מן הדא: מעשה ברבן גמליאל שהפיל שן טבי עבדו, אתא גבי רבי יהושע, א"ל טבי עבדי מצאתי עילה לשחררו, אמר לית בידך, ואין קנסות אלא בעדים ובבית דין! הדא אמרה שאין אומרים לו צא ידי שמים.

פני משה מסכת שבועות פרק ה הלכה ו

מהו שיאמר לו צא ידי שמים. על מודה בקנס קאי אף על גב דמדינא פטור הוא אם אומרין לו שישלם כדי לצאת ידי שמים:

נישמעינה מהדא. עובדא דרבן גמליאל:

מצאתי עילה לשחררו. היה שמח בדבר לפי שעבד כשר היה והיה מתאוה לשחררו:

לית בידך. לא הועלת כלום מפני שהודית מפי עצמך ואין קנסות להתחייב אלא בב"ד ובעדים:

הדא אמרה שאין אומרין לו צא ידי שמים. דא"כ אכתי היה ר"ג צריך לצאת ידי שמים והיה יכול לשחררו אלא ש"מ דאינו צריך:

חדושי ר' חיים הלוי הלכות אישות פרק ב הלכה ט

דהנה ביסוד הדין דמיאון, הרי תנן ביבמות דף ק"ח [ע"א] הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו, והטעם בזה מבואר ברמב"ם בפי"א מהל' גירושין הט"ז שכתב ז"ל הממאנת אינה מגורשת ממנו ודינה עם בעלה שמיאנה בו כדינה עם מי שלא קדשה מעולם היא מותרת בקרוביו והוא מותר בקרובותיה וכו', הרי דדין המיאון הוא שמפקיע הנישואין למפרע, ומ"מ הרי אמרינן ביבמות שם דקטנה שנישאת בעלה זכאי במציאתה ובמעשי ידיה ובהפרת נדריה, וגם לאחר המיאון ג"כ אין חוזרין כל הנך דינים למפרע. וביאור הדבר נראה, דודאי דין המיאון הוא הפקעה על עיקר הקידושין למפרע, אלא דמ"מ לא מהניא הפקעת המיאון לענין שנימא דגם בשעתה קודם המיאון לא היו הקידושין חלין וקיימין בה אז, כי אם רק דלאחר המיאון דיינינן לה מכאן ולהבא כאילו לא נתקדשה מעולם, וע"ז הוא דמהניא הפקעת המאון, ועל כן לענין איסור קרובים, שפיר אמרינן דכיון דהשתא ע"י המיאון הופקעו הקידושין למפרע, על כן שפיר היא מותרת בקרוביו והוא מותר בקרובותיה, כיון דדיינינן לה השתא כאילו לא נתקדשה מעולם, משא"כ לענין זכותו במציאתה ומעשי ידיה והפרת נדריה שקודם המיאון, בזה אמרינן דמאחר דהנישואין בשעתן היו חלים וקיימים אז, על כן שפיר זכה בהן בשעתן ולא מהניא ע"ז כלל הפקעת המיאון, וכמו שנתבאר דלענין דין הנישואין בשעתן לא מהניא הפקעת המיאון למפרע.

1. This is one line in the Gemara. No need to see the larger context of the Gemara. Note: the Gemara in this line is discussing a חיוב קנס of ד' וה' for טביחה ומכירה which is subject to קים ליה בדרבה מיניה when the טביחה also triggers a חיוב מיתה [ex: טביחה בשבת]. [↑](#footnote-ref-1)
2. See below [↑](#footnote-ref-2)
3. See below [↑](#footnote-ref-3)