בענין מכירת ספר תורה ושאר תשמישי קדושה

\* גמ' מגילה כז. "אבל מכרו תורה" עד "ובן במותריהן" עם רש"י

\* חידושי הרשב"א מסכת מגילה דף כו עמוד א – הא דקתני בכולה מתני' מכרו ולא קתני מוכרין דמשמע דיעבד אין לכתחלה לא, נ"ל משום דאי קתני מוכרין משמע דלא סגיא בלאו הכין, ואף על גב דבגמ' בבעיא דמהו למכור ספר תורה ישן לקנות בו חדש אתי למיפשטה מדקתני אבל מכרו תורה לא יקחו ספרים ספרים הוא דלא הא תורה בתורה שפיר דמי ודחי מתני' בדיעבד התם דיחויא בעלמא הוא, ואפי' הכי לא קאמר אלא במכר תורה הא במכרו רחובה של עיר ובכל הנך לא, ולדברי אותו המתרץ דלמא נקט כולה מתני' מכרו אטו מכרו תורה לא יקחו ספרים.

מ"ב ס' קנג ס"ק ג

גמ' מגילה כו: "רמי בר אבא הוה קא בני" עד "אמר רבא האי בי כנישתא"

רא"ש פרק ד', סימן א' "אמר רב חסדא לא ליסתור" עד "כי הא דרב אשי", והגהות אשר"י שם

באור הלכה ס' קנג סע' יג ד"ה לא ימכרו "וכלהו דוכתי דנזכר" עד הסוף

רי"ף ח: (בדפי הרי"ף) "אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן משום ר"ג" עד "וכן במותריהם"

ר"ן ח: (בדפי הרי"ף) ד"ה אין מוכרין ס"ת מתחילת דבריו עד "וגרסי' בירושלמי"

הרשב"א הנ"ל

\* רמב"ם הל' ספר תורה פ"י ה"ב, וכס"מ "ומ"ש אפילו ישן" עד "ומ"ש לעולם אין"

\* בעל המאור ז. (בדפי הרי"ף) ד"ה כתב הר' אפרים

\* חידושי הרשב"א מסכת מגילה דף כז עמוד א – ואפשר לי לומר נמי דלא איבעיא להו אלא בספר תורה בלבד ומשום חומר קדושת ספר תורה ואי נמי בתשמישי ס"ת כמטפחות ס"ת ודכותייהו להשתמש בהן בספר תורה אחר אבל לא למכרן ולקנות בהן ספרים או מטפחות אחרים כמו שכתבתי במשנתינו, והיינו דלא מייתינן הכא אלא מספר תורה ותשמישיו ולא דייקינן מהנך דמתני' לא מרישא ולא מסיפא, וכן נמי בגלילת מטפחות דברייתא לא דייקינן אלא מגלילת ס"ת במטפחות ס"ת ולא מחומשין ונביאים, והלכך בספרים וכן נמי במכירת תיבה ומטפחות ואפי' דספר תורה ולקנות אחרים דכותייהו שפיר דמי ואף על גב דלא מעלי להו וכ"ש בבית הכנסת ובית המדרש, וצ"ע.

רמב"ם הל' תפילה פי"א הי"ד

גמ' מגילה כו: "אמר רבא האי בי כנישתא חלופה" עד "ליבני נמי"

קרבן נתנאל על הרא"ש פרק ד', סימן א, אות צ'

\* רש"י מגילה כו. ד"ה אבל מכרו תורה

גמ' מנחות צט. "ומנא לן דאין מורידין" עד "אשר שברת ושמתם" ורש"י ד"ה ויקם

גמ' ברכות כז: "תנו רבנן מעשה" עד "מאן נוקים ליה" כח. "אמר לו רבי עקיבא רבי יהושע" עד "והיינו דאמר מר"

פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן קנג הקדמה – גם הא דאין מורידין מקדושה חמורה לקלה אפילו תימא דהני דברים מן התורה יש בהן קדושה, אפשר אין מורידין דרבנן, אף דרש"י [מגילה כו, א ד"ה אבל מכרו] ולבוש [סעיף א] הביאו תוספתא צפוי למזבח [במדבר יז, ג] כו', י"ל דרבנן ואסמכתא,

\* שולחן ערוך יורה דעה הלכות ספר תורה סימן רע סעיף א – מצות עשה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה. ואפילו הניחו לו אבותיו ספר תורה, מצוה לכתוב משלו. ואינו רשאי למכרו, אפילו יש לו הרבה ספרי תורה. ואפילו אין לו מה יאכל רק ע"י הדחק) (הגהות מיימוני פ"ו) ואפילו למכור ישן כדי לקנות חדש, אסור. אבל ללמוד תורה או לישא אשה, מותר למכור אם אין לו דבר אחר למכור. הגה: וה"ה לצורך פדיון שבויים, מותר למכרו (גם זה שם ותוס' פ"ק דב"ב ואגודה שם). ועיין באלו הדינים בא"ח סימן קנ"ג. שכר לו סופר לכתוב לו ספר תורה, או שקנאו והוא היה מוטעה והגיהו, הרי זה כאלו כתבו

ש"ך יורה דעה סימן רע ס"ק ג – דעיקר טעמא דאיסורא משום דליכא במכירה זו העלאה בקדש דדוקא כשמעלין בקדש הוא דשרי אבל כי ליכא העלאה אף על גב דכי הדדי נינהו וליכא הורדה אבל דמיחליף תורה בתורה נמי אסור ע"כ ועיין בא"ח סימן קנ"ג:

\* שו"ע או"ח ס' קנג סע' ד, ומ"ב ס"ק יא

פתחי תשובה יורה דעה סימן רע ס"ק ו – ועיין בתשובת חתם סופר סימן רנ"ד... ואף אם הספר השני ספרא דוקנא טפי כתבי' ונכתב יותר בהדור גם זה אינו מעלין בקודש כיון שאין הקדושה מעולה בעצמה אף על פי שהוא יפה ומהודר ע"ש] (ועיין תשובת אבן השהם סימן כ"ג באחד שנדב לבו ונדר לקנות ס"ת לקיים ועתה כתבו וקנה ס"ת ואח"כ ראה שאין הכתב מהודר. מחויב לקנות היותר מהודר. דדמי ממש לאתרוג דאמרינן הידור מצוה עד שליש ואם כן כאן ימכור ויקנה אחרת היותר נאה ע"ש שהאריך):