פרשת אמור

## טומאת כהנים

תוספות כתובות ד: ד"ה עד שיסתום הגולל גדר איסור טומאת כהנים

תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן כד סוף טומאה לצאת סתירה ברש"י ועל דעת המקילים

מגן אברהם סימן שמג:ב אשת כהן מעוברת בבית הקברות

שו"ת לב אריה ח"ב סימן ח אות (ב) יסוד שיטת הרוקח באיסור טומאת כהנים

# ארץ צבי (פרומר) ח"א סימן צג נסיעה במטוס לכהנים

# שלחן ערוך יורה דעה שע:א אסור ליכנס לבית שיש בו גוסס. (ויש מתירין) (וטוב להחמיר).

# שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עג אותיות ג וד וסימן עה אות ה בגדרי גוסס

סוטה ג. ותוספות ד"ה רבי ישמעאל אומר רשות "לה יטמא" ומנין המצוות לדעת ר' ישמעאל

# השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש א

וטרם אתחיל לדבר עם לבבי בענין הזה אומר מה שנסתפק לי אע"פ שידעתי שהכל מחזיקים בו כדברפשוט וזה במה שאמרו בסוף מסכת מכות (כג ב - כד א) דרש ר' שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו למשה בסיני... והנה על פי זו המימרא בא בעל הלכות גדולות ומנאןאחת לאחת למצוא חשבון ואחריו נתפשט הדבר מאד והוסכם בין כל החכמים והתלמידים ונתפרסם בהמוןשזה סכום כל המצות ונתחברו בזה שירות פיוטין ואזהרות נעימי זמירות. מהם לחכמי ספרד רבות מאדבארץ אנדלוס כאשר הזכיר הרב זצ"ל (בהקדמה) ומהם בארצות אחרות בכל פנות הגולה. וכבר אמר הרבז"ל (שם) שזה דבר שלא יסכל אותו אחד מכל מי שמנה המצות שזה הוא מניינם.

ואני בעניי עם כל זה עלה בלבי ספק על זו המימרא אם היא דברי הכל או יש בה מחלוקת. וספק אחר אם היא הלכה למשהמסיני. כלומר שנאמר למשה מפי הגבורה כך וכך מצות אני מוסר לך לצוותם בישראל מורשה, או שהואאסמכתא בעלמא מן הגמטרייה הזאת, שזה החכם ר' שמלאי הדורש זה מצא המצות כן לפי המנין שמנהבהם ונתן בהם סימנין ובא רב המנונא אחריו וסמך המנין הזה לגמטריה הזו. ומה שהביא אותי לידי ספקמפני שמצינו מחלוקת בגמרא בפסוקים רבים אם הם מצוה או רשות. מהם מה שאמרו במסכת סוטה (ג א)וקנא את אשתו דברי ר' ישמעאל רשות ר' עקיבא אומר חובה, לעולם בהם תעבודו ר' עקיבא אומר חובהר' ישמעאל אומר רשות, לה יטמא רשות ר' עקיבא אומר חובה. הנה לדעת ר' ישמעאל יחסרון כאן שלשמצות מן רמ"ח...

… אלו וכיוצא בהןלדברי האומר חובה הן מן המניין של תרי"ג מצות ולדברי האומר רשות אינן נחשבין וצריך הוא להביאבמניין זה של תרי"ג מצות אחרות כמספרם וישלים עשה במקום עשה ולא תעשה במקום לאו וצריך שיהיוהדברים ההם שיביא הוא במנין הזה אינן מצות לדברי האומר באלו חובה. ואין לנו בתורה עניינים כאלו... אבל מן הסתם יסמכו על זה המנין כי הוא המקובל בידם.

ברכות יט: רש"י ותוס' טומאת מת הותרה או דחויה מפני אבלות קרובים

## להיטמא לאשתו הפסולה

# רש"י פרשת אמור כא:ד לא יטמא בעל בעמיו להחלו - לא יטמא לאשתו פסולה שהוא מחולל בה בעודה עמו.

# בית יוסף אבן העזר ו:ו מחרימים כהן שנשא גרושה

# בית יוסף ושולחן ערוך אורח חיים קכח:מ כהן שנשא גרושה, לא ישא כפיו ואין נוהגין בו קדושה אפילו לקרות בתורה ראשון

# משנה ברורה שם ס"ק קמז

 כהן שנשא גרושה וכו' - וה"ה חללה וזונה או חלוצה ומה שנתבאר בסמוך שאין שאר עבירות מונעים נ"כ היינו דוקא בעבירות שאין שאר הכהנים מוזהרים יותר מישראל אבל במה שהכהנים מוזהרים יותר מישראל שקדושת כהנים גרם לו והוא חיללו לפיכך פסול מדרבנן לכל דבר כהונה עד שידור ע"ד רבים וכו':

# רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק טו:ו-ז

כהן שלא היה לו דבר מכל אלו הדברים המונעין נשיאת כפים אף ע"פ שאינו חכם ואינו מדקדק ה במצותאו שהיו הבריות מרננים אחריו או שלא היה משאו ומתנו בצדק הרי זה נושא את כפיו ואין מונעין אותו,לפי שזו מצות עשה על כל כהן וכהן שראוי לנשיאת כפים ואין אומרים לאדם רשע הוסף רשע והמנע מןהמצות.
ואל תתמה ותאמר ומה תועיל ברכת הדיוט זה, שאין קבול הברכה תלוי בכהנים אלא בהקדוש ברוך הואשנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, הכהנים עושים מצותן שנצטוו בה והקב"ה ברחמיומברך את ישראל כחפצו.

# רמב"ם הלכות אבל פרק ב: א, ו, ז

אלו שאדם חייב להתאבל עליהן דין תורה, אמו ואביו בנו ובתו ואחיו ואחותו מאביו, ומדבריהם שיתאבלהאיש על אשתו הנשואה...

כמה חמורה מצות אבלות, שהרי נדחת לו הטומאה מפני קרוביו כדי שיתעסק עמהן ויתאבל עליהן,שנאמר כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו וגו' לה יטמא מצות עשה שאם לא רצה להטמא מטמאין אותו עלכרחו, במה דברים אמורים בזכרים שהוזהרו על הטומאה \* אבל הכהנות הואיל ואינן מוזהרות עלהטומאה כן אינן מצוות להתטמא לקרובים, אלא אם רצו מתטמאות ואם לאו לא מטמאות...

אשתו של כהן מתטמא לה על כרחו ואינו מטמא לה אלא מדברי סופרים, עשאוה כמת מצוה, כיון שאין להיורש אלא הוא לא תמצא מי שיתעסק בה, ואינו מטמא אלא לנשואה בלבד אבל הארוסה אינו מטמא לה. **(וע' בכסף משנה)**

## אין איסור חל על איסור

# שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא - אורח חיים סימן לו

## אבלות

# ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לז

והמצוה הל"ז היא שצונו שיטמאו הכהנים לקרובים הנזכרים בתורה (ר"פ אמור). כי בעבור שמנעם הכתובמלהטמא למתים לכבודם לבד והתיר להם להטמא לקרובים שמא יחשבו שהרשות בידם ושזה התר לבדואם רצו יטמאו ואם לא רצו לא יטמאו לפיכך גזר עליהם גזרה וחייב אותם חיוב. והוא אמרו יתעלהויתברך שמו (שם) לה יטמא. כלומר לאחותו...

וזה בעצמו הוא מצות אבול. כלומר כי כל איש מישראל חייב להתאבל על קרוביו כלומר חמשה מתימצוה. ולחזק חיוב זה באר אותו בכהן שהוא מוזהר על הטומאה שייטמא על כל פנים כשאר ישראל כדישלא יחלש דין האבלות. וכבר התבאר שאבלות יום ראשון דאורייתא... אבל ביום ראשון לבד, והשאר מהשבעהימים דרבנן...

# מועד קטן דף יד:

והא כהן גדול, דכל השנה כרגל לכולי עלמא דמי

## וקדשתו

# חולין פז: ותוספות ד"ה וחייבו ר"ג ליתן עשרה זהובים

ואחד שעמד במקום חבירו לקרוא בתורה פטור בלאו האי טעמא ואפילו תפס מפקינן מיניה משום דכולם חייבים בקריאת התורה וכן פירש ריב"א ואפילו עמד במקום כהן דהא דדרשינן (נדרים דף סב.) וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון אסמכתא היא.[[1]](#footnote-2)

# ש"ך חושן משפט סימן שפב:ג

# אתוון דאורייתא כלל א' באופן השני ד"ה אמנם

אמנם באמת יש להסתפק בגוף טומאת נבילת עוף טהור דמטמא בבית הבליעה אם ענין הטומאה הוא בתורת אכילה שגזה"כ היא שאכילת נבילת ע"ט מטמא או דילמא גם היא טומאת מגע היא אלא דשאר המטמאים במגע מטמא בכל מקום שיגע מן הגוף ונבילת ע"ט גילתה תורה דאינה מטמאה במגעה רק במקום מיוחד בבית הבליעה וגזה"כ הוא שמטמאה ע"י מגע בית הסתרים ועכ"פ רק מטעם מגע היא לא מטעם אכילה רדו"ק ונראה דספק זה תלוי במחלוקת ר"י ור"ל דתולין הנ"ל אי הנאת תשיבא אכילה או הנאת מעיים

# תוספות מסכת יבמות דף ע: ד"ה אלמא לא קני ליה רביה

# חוסן יוסף אות א

ואפילו לתוס' ריש אלמנה לכ"ג דאכילת תרומה צריך קנין איסור ומוכר עצמו הרי אין רבו מוסר לו שפחה כנענית וליכא קנין איסור עי' שו"ת אב"מ שס מ"מ הא כתב הריטב"א פ"ק דקידושין דרק בעל כרחו של העבד אינו מוסר אבל העבד עצמו הוא מותר בשפחה כנענית וא"כ שפיר הוא קנין איסור עדיין שהקנין מתירו בשפחה כנענית

1. ע' חזון עובדיה שבת א עמ' קסג במח' היעב"ץ והחיד"א (מחזיק ברכה רסג:ג) לגבי בעל שחטף מצות הדלקת נרות שבת מאשתו אם חייב לשלם לה עשרב זהובים או לא. [↑](#footnote-ref-2)