יהרג ואל יעבור (13#)

*קרקע עולם*

קובץ הערות מ"ח:א'-ב'

נימוקי יוסף יז: (בדפי הרי"ף ד"ה והא דאמרינן קרקע עולם)

תוס' פסחים כה: (ד"ה אף נערה המאורסה), תוס' עד: (ד"ה והא אסתר) ["והא דלא פריך.." עד הסוף], תוס' כתובות ג: (ד"ה ולדרוש להו) ["ויש לומר דהכי פריך..." עד הסוף]

שאילתות (שאילתא מ"ב), מלחמות יז.-יז: (בדפי הרי"ף ד"ה ועוד הכי גרסינן תניא רבי אומר")

*הנאת עצמו*

בעל המאור יח. (בדפי הרי"ף ד"ה ושאר עבירות) [עד "וזה מותר להנאת עצמן"]

מלחמות יח. (ד"ה ועוד דאמרינן לקמן, וכן נמי, עוד ראיה)

מאירי עד: (ד"ה שאר, וכן, ויש מחדשים), שלטי גבורים יח: (בדפי הרי"ף אות א')

ר"ן פסחים ו. (בדפי הרי"ף ד"ה וקשה קצת)

קובץ הערות סימן מח

כתבו תוס' פ' הבא על יבמתו (דף נ"ד ע"א) דהאשה הנבעלת תעבור ולא תיהרג, דאינה חייבת למסור עצמה למיתה, כיון דאינה עושית מעשה, דקרקע עולם היא. ודבריהם צריכין ביאור, מה חילוק יש בין הבועל לנבעלת, דהא רחמנא אחשביה להנאה מעשה, כדכתיב ונכרתו הנפשות העושות, תרווייהו במשמע - פרק המניח ([ב"ק] דף ל"ב ע"א) - ואין שום חילוק בחומר האיסור בין האיש להאשה. ומה שהביאו ראיה לזה מרציחה, דכשאומרים לו הנח עצמך ויזרקוך על התינוק שיתמעך אינו חייב ליהרג בשביל הצלת התינוק, ג"כ אינו מובן, דשם הטעם הוא דכשזורקין אותו על התינוק הוא אינו עובר על איסור רציחה כלל, והזורקו הוא הרוצח, ושפיר יש לחלק אם עושה מעשה הרציחה או לא, אבל בגילוי עריות, שאין חילוק כלל בחומר האיסור בין הבועל להנבעלת, למה נחלק ביניהן לענין יהרג ואל יעבור: ונראה לומר בכונת דברי תוס', דס"ל דהא דחייב ליהרג בשביל שלשה דברים החמורין, אין הכונה דפיקוח נפש נדחה מפני ג' דברים אלו, אלא דבזה הן חלוקין מכל המצות, דכל התורה נדחית מפני פיקו"נ, וג' דברים החמורין אינן נדחין מפני פיקו"נ, אבל מ"מ גם פיקו"נ אינה נדחית מפניהם, ובכה"ג דאיכא שני דברים שאינן דוחין זה לזה, קיי"ל דשוא"ת עדיף, ואסור לו לעשות שום מעשה, כמבואר בעירובין (דף ק' ע"א) בפלוגתא דר' אליעזר ור' יהושע לענין בל תוסיף ובל תגרע עיין שם, וא"כ באשה הנבעלת, שאינה עושית שום מעשה בפועל, אינה חייבת למסור עצמה להריגה:

שאילתות דרב אחאי פרשת וארא שאילתא מב

וששאלתם היכי דמי קרקע עולם קא אמרי' לעניין ממסר איניש נפשיה על קידוש השם דקא אמרי' אמ' רב האי בר ישרא' דא"ל גוי קטיל אספסתא אי אמ' ליה קטיל ושדי לסוסיא ואי לא קטילנא לך להנאת עצמו קא מיכוין ליקטול ולא לקטיל אי דאמר ליה קטיל ושדי לנהרא לאעבורי' קא מיכוין ולאיסורא קא בעי ליקטיל ולא ליקטול ומקשינ' והא אסתר דלא מסרה נפשה לקטלא ואזדקיקה ליה לאחשורוש ומפריק אביי דאסתר לא דמיא לע"ג ולחילול שבת דנשי' לכך נוצרו כשם שהארץ נוצר' לזריעה ולעבוד בה כך אשה נוצרה לבעילה.