מקורות למסכת קידושין – דף 6

(1) בענין "דרכו של איש לעשות מלחמה":

ספר החינוך ומנחת חינוך סי' תרג, רמב"ם מלכים ז:ד ורדב"ז שם, [רש"ש סוטה מד: ד"ה בד"א]

(2) בענין רבעי בחו"ל:

תוד"ה אתרוג, תוס' ברכות לה. ד"ה ולמאן, [רבינו יונה שם ד"ה ולענין פסקא]

רמב"ם מאכלות אסורות י:טו, כסף משנה שם

[רמב"ם וראב"ד מעשר שני ט:א, א:יד, בכורות א:ה, כסף משנה שם, ועיי"ש במהדורת פרנקל בשינויי נוסחאות]

[רמב"ן ר"ה י. "והרמב"ם ז"ל ..."]

מה יסוד המחלוקת בין תוספות והרמב"ם?

חידושי הגר"ח מאכלות אסורות י:טו

האם נוהגים בערלת חו"ל כל דיני ערלה? עי' מנחת חינוך סי' רמו ס"ק י "ולכאורה ערלה בח"ל ג"כ ... סוכה שם ע"ש", שם ס"ק יא "ומדי עברי ראיתי בצל"ח ... לא השומר ע"ש", [תוס' רבינו אלחנן ע"ז כב. ד"ה גוי]

עי' עוד תוס' קידושין לח. ד"ה והוא הדין "... ואיסור הנאה". האם יש קשר בין פירוש ר"ת שם לשיטת התוס' כאן?

(3) האם הולכים בירק בתר לקיטה?

רש"י ד"ה בג' דרכים, תוד"ה אתרוג, תוס' ר"ה יד: ד"ה ולשביעית, [ר"ש שביעית ט:א ד"ה כל הספיחין מותרין]

[פירושים אחרים למשנה שביעית ט:א – ריטב"א כאן "ותו משמע הכא ...", רע"ב שביעית ט:א ד"ה כל הספיחין מותרין, ד"ה חוץ מספיחי כרוב]

[בענין איסור ספיחין בגידולי שביעית שיצאו לשמינית לדעת תוס', עי' מלא הרועים (בתחילת דבריו) ומהרש"א (בסוף דבריו) וחזון איש (סי' קמח) דף ג. על תוד"ה אתרוג]

[בענין מסקנת ההלכה, עיין רמב"ם מעשר שני א:ה-ו, כס"מ ורדב"ז שם, רמב"ם שמיטה ד:יב. ואכמ"ל.]

(3) תוד"ה מה ירק, ד"ה לא לחיה, רשב"א ד"ה לא לחיה

[ועיין עוד רמב"ם שחיטה יב:ט, ובחי' הגר"ח שם. ואכמ"ל.]

ספר החינוך מצוה תרג - מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים

... ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, לא לנשים...

מנחת חינוך מצוה תרג

... והרהמ"ח פוטר נשים ממצוה זו ונראה קצת דפוטר אותם מהלאו ג"כ ובר"מ אינו מבואר זה וצריך ראיה לפטור נשים ממ"ע שאין הזמ"ג ובפרט במקום לאו ג"כ ומ"ש כי להם לעשות המלחמה ולא לנשים באמת מלחמת מצוה הכל יוצאין אפי' כלה מחופתה כמבואר בש"ס ובר"מ פ"ז כאן גם מי עמד בסוד ד' ית' אם הטעם מחמת הנקמה דאפשר גזה"כ שנזכור שנאתו מאיזה טעם ואנחנו אין יודעים ואפשר אף בביאת משיחנו שיכרת עמלק מכל וכל ולא יהי' זכר להם מ"מ הזכירה יהי' תמיד מ"ע לזכור ולא לשכוח ע"כ צ"ע דפוטר נשים ממ"ע זו. ונראה דכל אישי ישראל חייבים כמו כל מ"ע שאין הזמ"ג כ"נ...

מנחת חינוך מצוה רמו

... ולכאורה ערלה בח"ל ג"כ מהנשרפין דמ"ש. אך ראיתי בפ"י ברכות סוגיא דצלף דעתו דערלת ח"ל אינו בשרפה וה"ר דזרק את האביונו' ולא שרפם ע"ש. אך הוא כתב אליבא דמ"ד ערלה בח"ל ה' מדינה ע"ש ול"נ דאף למ"ד הל"מ מ"מ כיון דכל הנשרפין צריך קרא לרבויי שישרפו ובל"ז הוי מן הנקברין ע' סוף תמורה ובתוס' דנעשית מצותו א"כ בשלמא בא"י דמבואר בתורה איסורו ויש היקש לכה"ת הוי בשרפה או במ"מ אבל בח"ל דאינו מבואר בקרא רק הל"מ א"כ מה"ת כיון שלא גילו חז"ל דהלכה היא בשרפה מה"ת דטעונה שרפה והוי דינו ככל איסורי הנאה דעלמא אח"כ מצאתי כן בכפ"ת סוכה שם ע"ש...

ומדי עברי ראיתי בצל"ח שם דעתו דבח"ל אינו אסור שומר לפרי דבא"י נתרבה שומר מאת הטפל אבל בח"ל דהלכה לא אסרה רק הפרי אבל לא השומר ע"ש...