מקורות למסכת קידושין – דף 46

(1) גמרא ט: "ובביאה ... שמע מינה כולהו", רש"י, רמב"ן ד"ה עד דקדיש, שלנ"ל ד"ה עד דמקדש

בענין קידושי ביאה – האם דומה הוא לקידושי כסף ושטר? אם לא, מה פשר הדבר?

דעת בקידושי ביאה – ירושלמי יבמות יד:א "חרש שנשא פיקחת כו' כיצד הוא עושה ... וגירושיו אינו מעשה", שטמ"ק כתובות עג: "ובפחות משוה פרוטה והוא נתכוון לקדשה במלוה ... ולא אמרינן אקדושי קמא", מרכבת המשנה על הרמב"ם הל' איסורי ביאה יז:טז "אמנם אחר העיון ... אפי' ריח קידושין", תוספתא קידושין א:א-ג, ירושלמי קידושין א:א "עד כדון בישראל ... וכי נתכוון הראשון לקנותה"

אישות בני נח – תוריה"ז ד"ה והיא בעולת בעל, רמב"ן ד"ה ה"ג, רמב"ם אישות א:א, רש"י סנהדרין נב: ד"ה לאשת אחרים, חידושי הר"ן שם ד"ה איש פרט לקטן

עדות בקידושי ביאה – גיטין פא.-פא: "מתני' המגרש את אשתו ולנה עמו ... אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן:", [וע"ע מרדכי סו"ס תקלא "בספר החכמה ...", תשובות מיימוניות ספר נשים סימן א, ואכמ"ל]

אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות – גמרא שם, כתובות עב:-עג. "איתמר קידשה על תנאי וכנסה סתם ... מודי ליה לרב צריכא", שלטי הגבורים שם (דף לד. באלפס) בשם ריא"ז "בעל הרי זו מקודשת ... והרי זו מקודשת", [רמב"ם אישות ז:כג, גירושין י:יז-יט]; [וע"ע גמ' שם עג: - עד. ושטמ"ק עג: ד"ה לא טעות בפחות משוה פרוטה, ואכמ"ל]

[תנאי בקידושי ביאה – גמ' כתובות עד. "איתמר נמי אמר רב אחא ... דאיתקוש הויות להדדי, תוס' שם ריש ד"ה תנאי, ריטב"א יבמות טו. ד"ה ואיבעית אימא, שערי יושר ז:ח "ולפי זה ענין התנאי הוא על תכלית ... בקידושי ביאה אף דאי אפשר לקיומיה ע"י שליח"]

[בענין קידושי ביאה בנישואים אזרחיים, עי' פירושי איברא (הרב יוסף אליהו הענקין) סי' ג, שו"ת אגרות משה אה"ע ח"א סי' עה; וע"ע שו"ת צפנת פענח ווארשא ח"א סי' כו – כז, שו"ת דבר אברהם ח"ג סי' כט, ואכמ"ל]

תלמוד ירושלמי מסכת יבמות פרק יד הלכה א

חרש שנשא פיקחת כו' כיצד הוא עושה רומז והוא נותן לה גיטה כשם שהוא רומז כך הוא נרמז מתניתא בשקידשה בכסף אבל אם קידשה בבעילה קידושיו מעשה וגירושיו אינו מעשה

### שיטה מקובצת מסכת כתובות דף עג עמוד ב

ובפחות משוה פרוטה והוא נתכוון לקדשה במלוה אף על פי שישלח החתן סבלונות בתוך האירוסין דאיכא למימר לשם קידושין שדרינהו לא אמרינן הכי ואינה מקודשת ואם בעלו קנו משמע לאלתר סמוך לקדושין ואף על גב דבקטן שקדש ליכא למימר בעל לאלתר דהא אין בעילתו קונה עד שיגדיל איכא לאוקמי בקטן שהוא בן תשע שנים שביאתו ביאה אבל לקדש בכסף ובשטר אין לו יד וקתני קנו דלשם קדושין בעיל ולא אמרינן אקדושי קמא סמיך ... עכ"ל רש"י במהדורא קמא:

תלמוד ירושלמי מסכת קידושין פרק א הלכה א

עד כדון בישראל בגוים רבי אבהו בשם רבי אלעזר כתיב הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת בעל על הבעולות הן חייבין ואינן חייבין על הארוסות מילתיה דר' אלעזר אמרה והוא שנתכוון לקנותה מילתיה דשמואל אמרה אפילו לא נתכוון לקנותה דמר רבי יונה בשם שמואל זונה עומדת בחלון באו עליה שנים הראשון אינו נהרג והשני נהרג על ידיו וכי נתכוון הראשון לקנותה

חידושי הר"ן מסכת סנהדרין דף נב עמוד ב

איש פרט לקטן אשר ינאף את אשת איש פרט לאשת קטן פי' רש"י ז"ל אשמעינן קרא דקטן אין לו קדושין והיינו כל שהוא פחות מבן י"ג שנה ויום א' ואין ספק שהענין כן ולא איצטריך קרא למיעוטי אשת קטן אלא בגוונא דהוי אשתו מדאורייתא כגון בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו דקנאה מדאורייתא ואשתו היא לכל דבר כדאיתא ביבמות ואפ"ה מיעוט רחמנא דאין חייב עלי' מית' דאשת איש אמר רחמנא פרט לאשת קטן. וכן אשת אחרים פי' רש"י ז"ל אשת כותיים ואשמעינן קרא דאין קדושין לכותי ומהכא נפקא לן בכל דוכתא והקשו עליו דודאי לאפטרו אשת הכותי משום שאין לכותי קדושין בה שאע"פי שאינ' נקנית לו בכסף נקנית לו בבעילה וכדנפקא לן לקמן בפירקן בעולת בעל יש להם נכנסה לחופ' ולא נבעלה אין להם וחייב עלי' בן נח משום אשת איש אלא שגזרת הכתוב הוא לפטור את ישראל משום דכתיב אשת רעהו אבל בבן נח לא נאמר רעהו.

מרכבת המשנה (חעלמא) הלכות איסורי ביאה פרק יז הלכה טז

... אמנם אחר העיון דברי רבנו ברורים דבפ"א מהל' נערה מבואר מלשון רבנו דכל אנוסה ומפותה שנושא אותה האונס ומפתה א"צ שיחזור ויקדשנה אלא סגי בנשואין לבד דהיינו חופה או ביאה לשם אישות והטעם דכשנושאה מהני למפרע הביאה של זנות לאירוסין ואם אינו כונסה אין כאן אפי' ריח קידושין ...