שיעור צ"ה

אסופי, ההוא ארוס

# רמב"ם הלכות איסורי ביאה טו:כז

יראה לי שכל מדינה שיש בה שפחה או עכו"ם הראויה לילד הואיל והאסופיהנמצא שם ספק עכו"ם או ספק עבד כשישא הגיורת כמו שביארנו הרי זוספק אשת איש והבא עליה פטור שאין הורגין על ספק, וכן יראה לישהשתוקי שנשא אשה שאפשר שהיא ערוה עליו והרי היא ספק אשת איששאין קידושין תופסין בעריות. +/השגת הראב"ד/ יראה לי וכו'. כתב הראב"ד ז"ל/א"א/ מצאנו במס' סנהדרין שהולכין בדיני נפשות אחר הרוב ובמס' מכשירין ר' יהודההיא שאמר כן שאם היתה שם שפחה או עכו"ם היא חשודה להשליך עכ"ל.+

# הגהות הרמ"א יו"ד רמב:ג

מותר לחלוק עליו באיזה פסק או הוראה, אם יש לו ראיות והוכחות לדבריו שהדין עמו

# תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן רלח:

אמנם מה שכתבת אם אין לתלמיד רשות לחלוק על רבו באיזה פסק והוראה, אם יש לו ראיות מן הספר ופסקי גאונים הפך מדעת הרב.   נראה ודאי אם הוראות ברורות קצת וצורתא דשמעתא משמע כדברי התלמיד, למה לא יחלוק כך היתה דרכה של תורה מימי התנאים.   רבינו הקדוש חלק בכמה מקומות על אביו ועל רבו רשב"ג.   באמוראים רבא היה חולק בכמה דוכתי על רבה שהיה רבו כדאיתא במרדכי פ' כיצד הרגל.   בגאונים אשירי חולק בכמה דוכתין אמהר"ם שהיה רבו מובהק.   אין לי לבאר יותר מזה, כי דברים אלו צריכין תלמוד מפה אל פה, נאם הקטן והצעיר שבישראל.

# מלחמת ה' מסכת ברכות דף ב עמוד ב

לענין ק"ש דשחרית אע"ג דבעי' בקר ואינה כל היוםכיון דכתיב בקומך ורובא דאינשי לא קיימי עד שיכיר אחד את חבירו… דיעבד יצא משום דמיעוטא דאינשי קיימי בההיא שעתא וכתיבבקומך בקומך דידך והך סברא שייכא לה בסברא דידיה דאמר משמיה דרביה דכי היכי דהתם חיישינן למיעוטא דגנו מדכתיב בשכבך אף הכא נמי חיישינן למיעוטא דקיימי מדכתיב בקומך

# ארץ הצבי סימן לז

# שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא - אבן העזר סימן עז

# 