מקורות למסכת קידושין – דף 48

(1) גמרא עד דף י. "ש"מ תרתי:", רש"י, תוס'

[בענין תוד"ה עד שיהיו שניהם שוין – מש' סנהדרין סו: וגמ' שם עד "וכולן בחנק", רשב"א בסוגיין ד"ה ומתו גם שניהם, ריטב"א ד"ה ורבנן]

(2) גמרא י. "איבעיא להו תחילת ביאה ... על גמר ביאה:", רש"י, תוס'

רמב"ן ד"ה הא דבעיא תחילת ביאה קונה, [ריטב"א ד"ה אמר אמימר], [תוריה"ז ד"ה על גמר ביאה]

אור זרוע חלק א סי' תרנ אות ח בשם רבינו חננאל

בענין שיטת ר"ת – משנה למלך איסורי ביאה יז:טו (אצל הסוף) "עוד כתבו התוס' בשם ר"ת ... גופי תורה תלוים בהם", ספר הישר סי' קנג

בענין שיטת רבינו נסים גאון:

רי"ף יבמות דף יח: באלפס "אין לי אלא יבמה ... על גמר ביאה"

רמב"ם אישות ג:ה, מ"מ שם, [לח"מ שם, שינויי נוסחאות במהדורת פרנקל שם]; רמב"ם אישות י:א

תירוץ קושיית התוס' על רנ"ג - תוס' ישנים יבמות נה: "עוד יש מתרצים ...", מאירי שם ד"ה וכן כל שקונין בביאה

[ע"ע רמב"ן ד"ה והא דאמרינן, ריטב"א ד"ה איבעיא להו, תוס' יבמות נט. ד"ה הא לא אישתני גופה; ואכמ"ל]

ספר אור זרוע חלק א - הלכות יבום וקידושין סימן תרנ

[ח] תנן אחד המערה ואחד הגומר קנה וילפי' בגמר' דיבמה לבעלה אתיא ביאה ביאה אשה לבעלה אתיא קיחה [קיחה] ואמר שמואל העראה זו נשיקה משל לאדם שמניח אצבעו על פיו אי אפשר לבשר שלא ידחק הבשר כי אתא רב שמואל בר יהודה א"ר יוחנן העראה זו הכנסת העטרה גמר ביאה [גמר] ביאה ממש מיכן ואילך אינו אלא נשיקה ופטור ופליגא אדשמואל פי' דשמואל לנשיקה קרי ליה העראה. וליכא דשמואל דהא הלכתא כרב לגבי שמואל כ"ש הלכתא כר' יוחנן דרב ור' יוחנן הלכה כר"י. והקשה רב נסים גאון זצ"ל דאמרי' פ"ק דקידושי' איבעיא להו תחילת ביאה קונה או סוף ביאה קונה נפקא מינה כגון שהערה בה ופשטה ידה וקיבלה קידושיה מאחר אי נמי לכהן גדול דקא קני בתולה בביאה מאי אמר אמימר משמי' דרבא כל הבועל דעתו על גמר ביאה פי' ולא קני בהעראה. ותירץ דהכא מיירי בביאה של אחר קידושין לשם נשואין כדאמרי' פרק נערה שנתפתתה סתם חצר דידה ללון סתם חצר דידיה לנשואין וסגי בהעראה. וכן הקשה ותירץ רבינו יצחק אלפסי והוסיף ואמר דומי' דיבמה אית ליה ליבם זיקה אף אשה לבעלה דאית לה קנין מעיקרא אבל הך דלית להו קנין מעיקרא אלא השתא הוא דבעי למקני לה לא סגי אלא בגמר ביאה דכל הבועל דעתו על גמר ביאה. וקשיא לפירושם דקיחה קיחה גבי קידושין כתיבה ולא מיירי בחופה כלל. וה"ר שמשון זקינו של רבינו שמשון משנ"ץ תירץ דכי אמר העראה קונה היינו שלא עשה כי אם העראה ופירש מיד דלא שייך דעתו אגמר ביאה אבל בקידושין איירי כשגמר ביאתו דאז ודאי דעתו על גמר ביאה ולכך נקט כל הבועל ולא נקט כל המערה. וה"ר יצחק בן ה"ר מאיר פי' דבמפרש קונה בהעראה אבל בסתם דעתו אגמר ביאה ושני טעמים הללו קרובים להיות אחד. ורבינו חננאל פי' [דאין] הלכה כדאמר אמימר משמי' דרבא דכל הבועל דעתו על גמר ביאה אלא בהעראה קונה דפשיטא לה בג"ש בזה המקום. ובזה המקום עיקר זה הדין דתנן בפ' זה במשנתינו אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא פי' דיש מי שאומר אם אמר התקדשי בביאה דעתו אגמר ביאה דהיינו כסברת הריצב"ם זצ"ל. ורבינו יעקב זצ"ל פי' דמאחר שנתרבתה העראה כגמר ביאה א"כ בכל מקום שמזכיר ביאה היינו העראה ומשום דחשיבה כביאה קרי ליה ביאה וה"ק תחילת העראה קונה או סוף העראה קונה ולמ"ד העראה זו הכנסת העטרה איירי ששייך בה תחילה וסוף. והא דקאמר נפקא מינה כגון שהערה בה היינו שהתחיל להערות בה ופשיט' שצריך לגמור הערתו לקנותה אלא מבעיא ליה אם מתחיל הקנין מתחילת העראה כשנגמר' לבסוף או אינו קונה כלל עד לבסוף דאי קונה מתחילתו כשנגמרה לבסוף יכול כה"ג לקדש בביאה ואי סוף העראה [קונה] אין יכול לקדש בביאה אפי' בהעראה שכבר השיר בתולים קודם גמר העראה שאז חל הקנין. והקשה ה"ר שמואל דא"כ הא דאמרינן בפ' כיצד ופ' הבא על יבמתו ופרק כה"ג בסנהדרין גבי אלמנה ליבם כהן גדול אלא מן האירוסין ליתי עשה ולידחי לא תעשה מאי קושיא מן האירוסין נמי אין כה"ג יכול לקנות יבמתו בביאה כמו שאין יכול לקדש ומן האירוסין נמי איכא עשה ול"ת כמו מן הנשואין. ולשאר לישני דפרישית אתי שפיר דכיון דקני בהעראה יכול לקדש בביאה כדמפרש דהשרת בתולים והקניין בהדי הדדי קאתן ושרי אבל לפיר"ת קשה וי"ל דסוגיא דקידושין כמאן דאמר העראה זו הכנסת העטרה והך דפרק כיצד כמ"ד זו נשיקה דבנשיקה אינו משיר בתולים כדמוכח פ' בן סורר ומורה ואף על גב דרבא דאמר בקידושין דעתו על גמר ביאה משני פ"ב דיבמות גבי כה"ג מן האירוסי' גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שנייה מ"מ לא אצטריך לשנויי אלא למ"ד זו נשיקה.

ספר הישר לר"ת (חלק החידושים) סימן קנג

פרק קמא. הא דאמרי' סוף ביאה קונה או תחלת ביאה קונה. ופשיט(א) כל הבועל דעתו על גמר ביאה. אלמא בהעראה דהיינו תחילת ביאה לא קני. והא קיימא לן בהבא על יבמתו דבכל דבר העראה חשובה ביאה חוץ משפחה חרופה דפרט לך הכת' שכבת זרע (אין לה) דבעינן מירוק הגיד. אשה לבעלה אמרי' בהדיא מנין אתיא קיחה קיחה מאשר יקח את אחותו מה התם העראה חשובה ביאה אף כאן העראה חשובה ביאה. א"כ קשיין אהדדי. ותירץ מה שתירץ התם והחליף את השטה. ונר' לר' דלא קשיא ולא מידי דהא [ד]איבעא לן בקידושין אהא דנפקא לן ביבמות דהעראה חשובה היא. ומעתה ב(ל)כולי (עלמא) תלמודא קרי העראה ביאה כדתנן היבמה נקנית בביאה והיינו העראה על כורחינו. וכן האשה ניקנית בג' דרכים בביאה היינו העראה כדמוכח ביבמות וכן בכולי תלמודא קרי להעראה בלשון ביאה. והכי איבעיא לן תחילת העראה קונה או סוף העראה קונה דאיפליגו אמוראי התם למר נשיקה היינו העראה ולמר נשיקה לאו היינו העראה עד הכנסת עטרה. וסוגיא דשמעתן כמאן דאמ' הכנסת עטרה וכן הלכה. ואהעראה דהכנסת עטרה קאי. והכי פי' (סוף) תחילת ביאה קונה כלומ' ישנה לביאה מתחלה ועד סוף שכשיתחיל להערות יתחיל לקנות. מיהו אם פירש קודם הכנסת עטרה פשיטא דלא קנה. [אלא] היכא דגמר כל העראה דהכניס עטרה מי אמרינן (מי) [מ]שהתחיל להערות (ו)התחיל לקנות וקונה והולך עד גמר העראה. או דילמא אינו אלא לבסוף בגמר העראה תלו /חלו/ קדושין וקודם לכן לא. ודמיא לישנה לשכירות מתחלה ועד סוף או אינו אלא לבסוף ודמיא לפלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש משום לוי סבא בשחיטת חולין ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף או אינה. ונפקא מינה כדמפרש ואזיל אי נמי לכהן גדול שרוצה לקנות בתולה בביאה אי אמרי' ישנה לביאה מתחלה ועד סוף קני שהרי [כ]שהתחיל לקנות בתולה היא. אלא אי אמרת אינה אלא לבסוף לא ליקני בביאה דקודם שיגיע לקנות דהיינו גמר (ביאה) העראה לאו בתולה היא. דנהי דביאה לא הוי עד גמר העראה מיהו לא גרעה מביאה שלא (בזמנה) [כדרכה] דאע"ג דלא הויא ביאה גמורה שהרי בא עליה אחר משלם קנס כדאמרי' בשילהי בן סורר ומורה אפי' הכי פסולה לכהונה כדאמרי' ביבמות כמו כן זו קודם גמר העראה פסולה מן הכהונה ולא מצי למיקני בביאה שהרי קודם הקנייה אינה בתולה וכת' והוא אשה בבתוליה יקח בשעת קיחה בעינן שתהא בתולה. ואין להקשות מהא דאמרי' (בננו זה) בבן סורר ומורה הניחא למאן דאמר העראה זו נשיקה שפיר אלא למאן דאמר העראה זו הכנסת עטרה מאי איכא למימר. לאו משום דלדידיה לא הויא פסולה לכהונה קודם גמר הכנסת עטרה אלא משום גמר העראה דידיה ליכא לחייוביה קנס דהא בעילה גמורה היא כבר. מיהו לכהן גדול הויא פסולה הגמר העראה כדפרישי'. ואין לגמגם בלשון התלמוד דקאמר כגון שהערה בה. ואין לומר דהתחיל להערות דאין זה לשון התלמוד. מיהו פירושא הכי הוא שהתחיל להערות ועד שלא גמר פסולה.

בית הבחירה (מאירי) מסכת יבמות דף נה עמוד ב

וכן כל שקונין בביאה קונין בהעראה כגון יבם ביבמתו או בעל באשתו וכמו שאמרו כאן אשה לבעלה מנין אתיא קיחה קיחה כתיב בחייבי כריתות אשר יקח את אחותו ובאשה לבעלה כי יקח איש אשה מה להלן בהעראה אף כאן בהעראה ואם תאמר והלא בראשון של קדושין י' א' שאלו אם תחלת ביאה קונה או סוף ביאה והעלו בה שכל הבועל דעתו על גמר ביאה אלמא תחלת ביאה אינה קונה פירשוה גדולי הפוסקים דההיא בביאה דאירוסין דאכתי לא הוה ליה קנין בגוה והשתא הוא דבעי למיקני וזו שבכאן שכבר נתקדשה לו אלא שלא כנסה ועכשו קונה לה בהעראה ליורשה וליטמא לה ולכל ענין של נשואין ואם תאמר היכי יליף לה מגזירה שוה דקיחה קיחה ומקיחה דקדושין איפשר דלא יליף לה אלא מקיחה דמוציא שם רע דכתיב בה ובא אליה ושנאה וההיא ודאי ביאה דלאחר קדושין היא אי נמי מדכתיב אשר אירס אשה ולא לקחה ויש מתרצים אותה בפנים אחרים וכבר ביארנום בראשון של קדושין: