שיעור ק'

אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא

## תוספות גיטין לד:, ג:

## תוספות כתובות צב:

# אבן האזל הל' טוען ונטען יד:ח ד"ה האולם

## סנהדרין ט: ותוס'

## דרוש וחידוש כתובות יח:

## חידושי הרמב"ן מסכת מכות ז. ד"ה והרב אב"ד

והרב אב"ד ז"ל כתב בתשובותיו שכל עדות שבטלה מקצתה מחמת פסול קורבה בטלה כולה ולא פלגינן דבורא, דהא לא פליג בהו רחמנא ואמר דמה שנים נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה, אלמא לא פלגינן עדות, אלא הא דאמרי' אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע, דוקא כשהוא מעיד על עצמו שאין זה עדות כלל אלא כמי שאינו דמי, שאין אדם נקרא לעצמו עד פסול כדי שנאמר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה

## ארץ הצבי עמ' רלז

ובו שיעור חזרה א'

כתובה מדאורייתא או מדרבנן

# כתובות י. , תוס'

# רא"ש א:יט

# שלחן ערוך ורמ"א אבן העזר סו:ו

כמה שיעור הכתובה, לבתולה ק"ק, ולאלמנה מנה ושל זו וזו יב כסף מדינה; נמצא כתובות בתולה הם שלשים ושבעה דרהם וחצי כסף צרוף, וכתובת אלמנה מחציתם... **הגה:** וכל זה לדעת קצת הפוסקים, שסבירא להו שכתובות בתולה אינה רק זוזי דרבנן (הרי"ף והרמב"ם והר"ן והר"ם)... אבל לדעת יש פוסקים, מאתים של בתולה ומנה של אלמנה משערים בזוזי דאורייתא, והוא שמונה פעמים יותר, וכתבו דלכן נהגו לכתוב בכתובה דחזו ליכי מדאורייתא (ר"ת). וי"א דכותבין דחזי ליכי, סתמא (הגהות מיימוני פ"י דאישות). והמנהג לכתוב לבתולה: דחזי ליכי מדאורייתא, אבל לא לאלמנה. וכל זה במקום שאין מנהג, טו אבל במקום שיש מנהג, מה שגובין הולכין אחר המנהג, וכמו שיתבאר לקמן.

# רמב"ם כותרת להלכות אישות

# עיקר לארוסה – כתובות פט: ובבא מציעא יז:

שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן צב ד"ה וגם

ואמר רבא הטעם משום חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה, ואם הכלה עושה הסעודה כמנהגנו הרי אין לו להיות נאמן ולא הוזכר חלוק לומר שאם הכלה עשתה הסעודה אינו נאמן, וגם הא זה מאות בשנים שהכלה עושית הסעודה ולא הוזכר שבדורות אלו אינו נאמן, אלא צריך לומר דמה שהיא עשתה הסעודה הוא נחשב כהכניסה לו נדוניא דמי הסעודה שהוא יצטרך לשלם כשיגרשנה ותתאלמן.