רב שמואל דוב ווייס

**סוגיא ה' - פיקוח נפש בשבת**

גמרא רש"י: פד: ["מפני שספק נפשות הוא..."] - פה: [עד המשנה (ולא עד בכלל)]

מקורות לעיון:

1) **מקור ואופי ההיתר**

גמ' פה. ["וכבר היה..."] - פה: [עד המשנה], רי"ף ה. בדפיו ["ומנא לן דפקוח נפש... בהם"], רמב"ם הל' שבת (ב:ג), חי' רבי עקיבא איגר (פה:), ביאור הלכה שכ"ט:ד (ד"ה אלא לפי שעה) [עד "מוחי בהם"], רש"י פב: (ד"ה מאי חזית), יד רמ"ה סנהדרין עד. (ד"ה עריות)

שו"ת תשב"ץ (ג:ל"ז), ר"ן ג: בדפי הרי"ף (ד"ה וכתוב) ["ואע"ג דתנן... בעל הלכות ז"ל"]

גמ' פה. ["מצאוהו חי... לחיי שעה"], בית הבחירה למאירי פה. (ד"ה אמר המאירי), גמ' פד: ["מפני שספק... קמ"ל"], רש"י שם (ד"ה לא ספק שבת זו בלבד), רש"ש שם (ד"ה גמרא לא ספק שבת) [עד "מה לי ב' שבתות"], אור החיים על התורה (שמות ל"א:ט"ז), שו"ת חתם סופר (ב:רמ"ה) [ד"ה והנה לשון]

2) **היקף של היתר**

גמ' פד: ["אמר רב יוסף אמר רב יהודה..."] - פה. [עד "ולענין פיקוח נפש אינו כן"], רש"י פד: (ד"ה הא דפריש כולהו), תוס' פד: (ד"ה הא), תוס' פה. (ד"ה ולפקח), רמב"ם הל' שבת (ב:כ'-כ"א) וראב"ד שם (ב:כ"א), ר"ן ה. בדפי הרי"ף (ד"ה לא קשיא, אבל רש"י גורס, והוי יודע)

גמ' פד: ["תניא נמי הכי... מצטרפין לדעת אחרת"], רש"י שם (ד"ה אבל מצטרפין), הגהות הב"ח שם (אות א'), גמ' פג. ["תנן חולה מאכילין... אבל הכא ספק נפשות הוא"], רא"ש (ח:י"ג) ["ובשאילתות דרב אחאי... אזלינן לקולא בספק נפשות"]

גמ' פה. ["מי שנפל עליו מפולת... ספק ישראל מפקחין"], רמב"ם הל' שבת (ב:י"ח), מגיד משנה שם, לחם משנה שם

3) **דרך חילול שבת לשם פיקוח נפש**

גמ' פד: ["ואין עושין... לדעת אחרת"], תוס' שם (ד"ה אלא), רא"ש (ח:י"ד) ["וכל ספק... ואתי לידי סכנה"], ר"ן ד: בדפי הרי"ף (ד"ה ואין עושין), ש"ע ורמ"א או"ח (שכ"ח:י"ב), עמק ברכה (יום כיפור אות ג'), תוס' רי"ד פד:, שלטי גיבורים ד: בדפי הרי"ף (אות ב'), רמב"ם הל' שבת (ב:ג), ומגיד משנה שם (ד"ה כשעושין), וכסף משנה שם (ד"ה כשעושין), מעשה רוקח שם (ד"ה גדולי ישראל)

גמ' פד: ["ואין אומרים... דוחה את השבת"], ר"ן ד: בדפי הרי"ף (ד"ה ואין אומרים), רש"ש שם (ד"ה גמרא) ["ונ"ל... להחלו"]

גמ' פד: ["ת"ר מפקחין... באמגוזי צריכא"], ר"ן ה. בדפי הרי"ף (ד"ה ירושלמי), בית יוסף או"ח (שכ"ח:ב(ב))

רבי עקיבא איגר מסכת יומא דף פה עמוד ב

מה שכבודו משיג עלי במה שרציתי לומר דעל תינוק שנשבה בין הנכרים דמחללים שבת, דכיון דברייתא יליף מושמרו את השבת וכו' חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה דלא שייך כן בתינוק שנשבה, דמסתמא ישתקע בין הנכרים, ואף דשמואל יליף לה וחי בהם ולא שימות בהם **מסתמא לא פליג בהא על הברייתא** עכ"ד.

ולבי מהסס בזה הרבה, דהרי הרבה טעמים נאמרו בגמ' ולחד תנא ילפינן מק"ו ומה מילה שהוא באחד מאבריו וכו' ולפי טעם זה לכאורה גם בתינוק שנשבה והגוי מניחו להמול ע"י ישראל מסתמא מילתו דוחה שבת א"כ ה"ה דעל כל גופו מחללים שבת, וגם היא גופא קשיא כיון דדרשינן וחי בהם ולא שימות בהם מנא לן לומר דהוא דוקא היכא דישמור שבתות הרבה, ואי דאמרינן דהתורה הקפידה דוקא על חיות אדם שישמור מצוות א"כ גם בעיקר ציווי להחיות נימא דנפש כזה מותר להרגו דאין מצווין להחיות רק מי שיקיים מצוות, אלא ודאי דאמרינן דהתורה חסה על נפש מזרע ישראל, ה"נ נימא דהותר חילול שבת כדי להחיות נפש מזרע ישראל, והדבר בעיני קשה למאד להחליט כדעת כבודו נ"י.

יד רמ"ה מסכת סנהדרין דף עד עמוד א

ואיבעי' לן רוצח גופיה מנא לן דיהרג ואל יעבור ומהדרי' סברא הוא שלא ניתנו מצות לידחות אצל פיקוח נפש משום דכתיב וחי בהם אלא מפני חיבוב נפשן של ישראל לפני המקום אבל הכא גבי רוצח דבין הכי ובין הכי [איכא] איבוד נשמה לא ניתנה מצות המקום לידחות ואם תאמר אני ראוי להאריך ימים יתר מזה וקא מיקיים בי וחי בהם טפי דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי כלומר אדום ובריא ונפשך יקרה בעיני המקום וראוי לחיות יתר מחבירך כדי שתאמר מוטב ידחו חייו של זה שהן מעוטין מפני חייך שהן מרובים דקא מיקיים בך וחי בהם טפי דילמא דמא דחברך סומק טפי והוא ראוי לחיות ולהאריך ימים יתר ממך ונפשו יקרה בעיני המקום יתר מחייך. ויש לפרש **שלא** ניתנו מצות לידחות אצל פיקוח נפש **אלא** כדי שיחיה ויקיים מצות הרבה כדאמרינן התם (יומא פ"ה ב) חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, אבל הכא גבי רציחה מאי חזית דדמא דידך סומק טפי וראוי להאריך ימים יתר מחבירך כדי שתאמר ידחו חייו שהן מעוטין ואינן [מספיקין] לקיים בהם מצות הרבה מפני חיׅי שהן מרובין וראויים לקיים בהם מצות הרבה דילמא דמא דחברך סומק טפי.

שו"ת תשב"ץ חלק ג סימן לז

וכיון דלענין עבודה אסיק תלמודא דהותרה שבת ה"ה לענין פקוח נפש דהא (תלמוד) [בתלמוד פ'] יה"כ (פ"ה ע"א) יליף ר"ע דפקוח נפש דוחה שבת ממה שאמר' התורה מעם מזבחי תקחנו למות ואמר רבא בר רב הונא לא שנו אלא להמית אבל להחיות אפילו מעם מזבחי ומה זה ספק שיש ממש בדבריו ספק שאין ממש בדבריו ועבודה דוחה את השבת ק"ו לפקוח נפש שדוחה את השבת. ואפי' למאי דפרכינן התם (שם /פ"ה/ ע"ב) דילמא כדאביי דאמר אביי מסרינן ליה זוגא דרבנן אם יש ממש בדבריו אין ואי לא לא ואשכחן ודאי ספק מנ"ל מ"מ היכא דאיכא ודאי פקוח נפש מבטלין עבודה שהיא דוחה שבת א"כ פקוח נפש חמיר טפי מעבודה ואי לענין עבודה אמרינן דהותרה כ"ש לענין פקוח נפש וזהו אפילו לפום האי פירכא וכ"ש דלמאי דאסיקנא דטפי חמיר פקוח נפש מעבודה דאפילו בספק מחללינן שבת משא"כ בעבודה הדבר פשוט מק"ו שכמו ששבת הותרה לענין עבודה כ"ש שהותרה לענין פקוח נפש. וכן נמי יש להוכיח כן מדברי ר"א בן עזריה (שם /יומא פ"ה ע"ב/) שלמד פקו"נ ממיל[ה] ונרא' ודאי דשבת הותר למילה דלאו דחויה בלבד היא ואף על גב דלישנא דתלמודא הוא בכל דוכת' מילה נתנה שבת לידחות אצלה ה"ה שהותרה שאין בין עבודה למילה לענין שבת כלום דשניהם התירתם התור' בהדיא בשבת.

בית הבחירה למאירי מסכת יומא דף פה עמוד א

אמר המאירי מי שנפלה עליו מפולת ספק ישנו שם ספק אינו שם הואיל ויש לחוש שהוא שם, וכן אפי' נצטרף בו ספק אחר והוא שאף כשתמצא לומר שהוא שם שמא כבר מת ואין החילול מועיל בו, וכן אף כשתמצא לומר שהוא חי ספק גוי ספק ישראל - מחללין עליו ומפקחין, התחילו לפקח ובדקו בחוטמו ומצאוהו חי משלימין בפקוחו אף על פי שנתברר שאי אפשר לו לחיות אפי' שעה אחת שבאותה שעה ישוב בלבו ויתודה.

אור החיים שמות פרק ל"א פסוק ט"ז

לעשות את השבת לדורותם: חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, אבל עכו"ם שאינם בני שבת לא. או ירצה על זה הדרך: אימתי אמרתי לך לשמור איש ישראל אפילו בערך כבוד שבת דוקא לעשות- פירוש באדם שישנו בגדר עמוד לעשות, אבל מי שודאי לא יקום ולא יגיע לשבת לשומרו הגם שרפואות אלו יועילו לשעות או לימים- לא יחלל עליו שבת.

שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן רמה

והנה פ' יה"כ איכא מאן דיליף פ"נ דוחה את השבת מושמרו ב"י =בני ישראל= את השבת לעשות את השבת חללו עליו שבת א' שישמור שבתות הרבה, מלשון זה הקרא משמע דוקא כדי לשמור שבתות הרבה ניתן שבת לדחות ולא לעשות מצות אחרות הרבה, ולא ניתן שבת לדחות כדי שיניח תפילין הרבה וכדומה, אלא שבת נדחה מפני שבתות הרבה כדכתיב 'לעשות את השבת', ומיניה ילפי' לכל מצות שבתורה שנידחית פ"א כדי שישמור אותה מצוה בעצמה כמה פעמים, ולא שישמור מצות אחרות אלא באותה מצוה עצמה ישמור כמה פעמים.

תוספות רי"ד מסכת יומא דף פד עמוד ב

ואין אומרים יעשו הדברים הללו על ידי גוים או ע"י קטנים אלא ע"י גדולי ישראל פי' אין אומרים נחזור אחר גוים או אחרי קטנים דלאו בני שביתה נינהו בעוד שנחזור אחריהם יכביד בחוליו אלא עושין אותן ע"י גדולי ישראל דבני שביתה נינהו אבל ודאי אם היו מזומנים לנו מוטב שנעשה ע"י גוים ולא ע"י ישראל וע"י קטנים ולא ע"י גדולים. ואין עושין דברים הללו ע"י נשים ולא ע"י כותים שמא מצטרפין לדעת אחרת פי' המורה ע"פ נשים או כותים אומרין צריך מחללין על פיהם אבל מצרפין לדעת אחרת כגון ב' אומרים צריך וג' אומרים א"צ ואשה או כותי אומר מצרפין למיהוי פלגא ופלגא וספק נפשות להקל ואינו נראה לי חדא דבכל הספרים כתוב מפני שמצרפין או שמא מצרפין ומר גריס אבל מצרפין ותו הא אמרן לעיל דדוקא באומדנא דממונ' אזלי' בתר רוב דיעות אבל באומדנא דחולה מאה כתרי ותרי כמאה וספק נפשות להקל ואפילו בלא אשה וקטן נמי ומה אנו צריכין לצירופן ונ"ל לפרש כך ואין עושין דברים הללו ע"י נשים וע"י כותים כשאמרו לנו הבקיאים כי הוא צריך אין מניחין לעשות על ידן מפני שמצרפין לדבר אחד ויבואו לעשות בכל חולה אף על פי שאין בו סכנה שאין יודעין להבחין כי טעם הדבר הוא מפני שיש בו סכנה אלא יבואו להתיר בכל חולה והדיוטות ככותאי דמי הילכך אין עושין אלא ע"י חכמים שלא יבואו להקל במקום אחר אבל ודאי אם אין שם אלא הן עושין שבעבור הגזירה לא נניחנו עד שנחזיר אחרי החכמים שמא יכבוד בחוליו אבל היכא דאיכא אנשים ונשים חכמים וכותים והדיוטות עושין האנשים חכמים ולא יניחו לעשות נשים וכותים והדיוטות:

מעשה רקח הלכות שבת פרק ב הלכה ג

גדולי ישראל וחכמיהם. שם ומרן ז"ל פירש דרוצה לומר גדולי לאפוקי קטנים ישראל לאפוקי כותים וחכמיהם למעוטי נשים ע"כ. וכ"כ בב"י וקשה קצת דמילת גדולי הוא סמוך ואם איתא הוה ליה לומר גדולים וישראל וכו' ותו דהוי יתור נפיש דמכיון שכתב דאין עושים ע"י אלו מכלל דאחריני שרו דאלא מאן ובפירוש המשנה דפרק מפנין פירש גדולי ישראל ולא נקט וחכמיהם כי הכא זאת ועוד כי שם כתב ולא עמי הארץ ומוכח דאפילו גדולים אסור אם הם עמי הארץ דכקטנים דמו ולפי זה אפשר דכוונתו כאן נמי כי התיבות דגדולי ישראל וחכמיהם כולא חדא מלתא היא ולאפוקי גם כן עמי הארץ אף אם הם גדולים בשנים וכאן לא הזכיר עמי הארץ בהדי אינך משום דאינו בברייתא ומ"מ צ"ל דכוונתו הכא דהיכא דליכא חכמי ישראל יעשו אותו עמי הארץ ולא אינך דקילי טפי.

בית יוסף אורח חיים סימן שכח

הנשאל הרי זה מגונה. פירש ה"ר ישראל בכתביו (תרומת הדשן ח"ב) סימן קנ"ו שהטעם מפני שהיה לו להודיע דין זה לבני עירו קודם שיצטרכו לו, וכן כתוב בתרומת הדשן (שו"ת) סימן נ"ח: