מקורות למסכת קידושין – דף 54

(1) משנה לט: וגמרא עד "נפק חטא", רש"י, תוס'

(2) בענין דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה:

[פני יהושע על תוד"ה שאם]

האם הרמב"ם פסק כדברי רב שמעיה בסוגיין? רמב"ם הל' תשובה ג:ב, מאירי ד"ה אמר המאירי, רמב"ם פירוש המשנה פאה א:א

(3) בענין שכר ועונש בהאי עלמא:

[בענין שיטת רש"י - שלנ"ל ד"ה מתני' דעבדין ליה יום טוב ויום ביש]

פירוש "יום טב ויום ביש" – למי עושים יום טב ולמי עושים יום ביש? ריטב"א ד"ה הא דאמרינן דעבדין ליה יום טוב ויום ביש, תוס' רי"ד ד"ה כל העושה, [מהר"ל חידושי אגדות ד"ה ומתרץ מתניתין דעבדין ליה יום טוב ויום ביש]

רמב"ם פירוש המשנה כאן מהדורת הרב קאפח, רמב"ם הל' תשובה ח:א. איך פירש הרמב"ם את הגמרא כאן? [עי' פני יהושע ד"ה כל העושה מצוה אחת]

בענין שיטת רבי יעקב – מאירי ד"ה מפנות האמונה, [מהרש"א ד"ה שכר מצוה בהאי עלמא ליכא]

האם יתכן שיגיע רע לאדם שלא בסיבת חטא? א"כ, מאיזה סיבה יגיע לו?

גמ' ברכות ז. "וא"ר יוחנן משום ר' יוסי שלשה דברים ... אשר ארחם אע"פ שאינו הגון"

גמ' שבת נה. – נה: "אמר רב אמי אין מיתה ... ותיובתא דרב אמי תיובתא", [תוס' שם ד"ה וש"מ, מאירי שם ד"ה מעיקרי הדת]

גמ' ברכות ה. "אמר רבא ואיתימא רב חסדא ... כל עונותיו של אדם", [מאירי שם ד"ה ראוי לאדם, פני יהושע שם ד"ה תלה ולא מצא, וע"ע רמב"ן בספר תורת האדם שער הגמול "ועוד מצינו שאמרו רבותינו אם רואה אדם שיסורין באין עליו ... אפי' יסורין אלו לכפרה ולמירוק חטא הן באים"]

גמ' מועד קטן כח. "אמר רבא חיי בני ומזוני ... ולא משתכח", [מאירי שם ד"ה לעולם יהרהר אדם, חי' הר"ן שם ד"ה אמר רבא, תוס' שם ד"ה אלא]

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת קידושין פרק א משנה י (מהדורת הרב קאפח)

רצה באמרו כל העושה מצוה אחת, שיעשנה יתירה על זכיותיו שהם כנגד עונותיו כדי שיהיו זכיותיו מרובין על עונותיו במצוה זו. ואמרו וכל שאינו עושה מצוה אחת, כלומר שעונותיו מרובין מזכיותיו ולא עשה מצוה אחת כדי שיהו שקולים אלא נשאר עונותיו מרובין מזכיותיו. ואמרו מטיבין לו ומאריכין את ימיו, בעולם הבא. וענין נוחל את הארץ, ארץ החיים כלומר העולם הבא ונבאר את זה בפרק העשירי דסנהדרין.

חידושי אגדות למהר"ל קידושין דף לט עמוד ב

ומתרץ מתניתין דעבדין ליה יום טוב ויום ביש, כלומר דהא דאמר מטיבין לו, אינו ר"ל שהוא כל ימיו בטובה רק דעבדין ליה יום ביש, ואשמועינן מתניתין שלא תאמר כיון שעשה עבירות ג"כ, א"כ העבירות מבטלים שלא יעשו לו יום טוב אלא עבדין ליה יום טוב כפי מה שהוא צדיק ונותנים לו שכרו בעולם הזה, וחוזרין ועבדין ליה יום ביש, ומ"מ שפיר קאמר העושה מצוה אחת מטיבין ליה. (א"א) [וקאמר] הא מני רבי יעקב הוא דאמר שכר מצות בהא עלמא ליכא, כי לגודל השכר שהוא למצוות אין שכרם בעה"ז, שאין לומר שיהיה משלם מקצת שכר מצוות בהאי עלמא ומקצת לעולם הבא, שזה אינו כי אין תשלומין למחצה ולכך שכר מצוות בהאי עלמא ליכא. ומודה ר' יעקב כי לרשע יש לו תשלומין למצוה שעשה שאין שכרו הרבה כל כך, וכיון שאין שכרו הרבה יש לו פרעון בעה"ז, שאי אפשר שיהיה השכר בעולם הזה הרבה, שהרי אמרו (אבות פ"ד) יפה שעה אחת (בעולם הזה מכל חיי עה"ב) [של קורת רוח בעוה"ב מכל חיי העוה"ז], ועוד יתבאר דבר זה, למה שכר הצדיק על המצוה שעשה בעה"ב ועל חטאו בעה"ז והרשע בהפך זה כי שכרו על המצוה הוא בעה"ז ונפרעין ממנו על חטאו בעה"ב.