שיעור א

כחות בית דין מול מורה, דיני ממונות

# סנהדרין ב.-ב:, ד., כו:-כז., לו.-לו:

# שו"ע יורה דעה רמב:לא בהג"ה

חכם שאסר, אין חבירו רשאי להתיר... ואפילו אם התיר הראשון וכבר חלה הוראתו, אין לשני לאסור מכח שקול הדעת.

# ש"ך שם ס"ק נט

ואפילו אם התיר הראשון וכבר חלה הוראתו כו' - ד"מ מהרא"ש שכתב שם כן בשם הירושלמי אבל לא שת לבו דהתוס' שם והסמ"ג עשין קי"א והגמ"יי ספ"א מהל' ממרים חולקים דדוקא להתיר מה שכבר אסר אינו יכול אבל יכול לאסור מה שהתיר אף שכבר חלה הוראתו ופירשו כן הירושלמי וכ"כ מהרש"ל פא"ט סימן י"ח בשם מהר"מ ופסק שם וכן נראה מהראב"ד והרשב"א והר"ן דלעיל שכתבו דלא משום כבודו של חכם נגעו בה אלא משום דשויה חתיכה דאיסורא משמע דיכול לאסור מה שהתיר חבירו וכן בריב"ש סימן שע"ט:

# שו"ת מנחת אלעזר חלק א סימן טז

# רמב"ם הלכות סנהדרין פרק יא

### **הלכה ז**

# דיני ממונות וכן הטומאות וכן הטהרות האב ובנו הרב ותלמידו מונין אותן בשנים ודיני נפשות ומכות וקדוש החדש ועיבור השנה אב ובנו או הרב ותלמידו מונין אותן באחד.

### **הלכה ח**

# זה שאנו מונין האב עם הבן בין באחד בין בשנים כגון שהיה האחד מהן בסנהדרין והשני היה מן התלמידים שאמר יש לי ללמד זכות או חובה שומעין דבריו ונושאין ונותנין עמו ונמנין עמו. +/השגת הראב"ד/ זה שאנו מונים הבן עם האב בין באחד בין בשנים כגון וכו'. א"א חיי ראשי איני רואה לא טעם ולא ריח בדברים אלו כי למשא ומתן מאי מנין איכא ובשעת גמר דין אז הוא המנין והקושיא שהוקשה לו אינה כלום לפי הגירסא שלנו דבדיני ממונות נמי אין מונין להם אלא אחד וכיון דאינו עולה מן החשבון הרי הוא כמי שאמר האחד למחזי אתיתי שאינו פוסל בעדות וכן בדין והאב הוא הנשאר והבן הולך לו כדי שלא יטעה אדם בהן לומר שיהיו שניהן מן המנין והכי איתא בתוספתא עכ"ל.+

### **הלכה ט**

ובשעת גמר דין אין גומרין את הדין בקרובים שהדיינין הקרובים פסולין לדין כמו שיתבאר.

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה יט

יש מדבר דבר אחד, וחייב עליו משום ארבעה דברים, בן נשיא שקלל את האב, חייב בארבעה דברים, משום נשיא ואב ודיין ומשום בעמך לא תאור.

# רמב"ם ספר המצוות, שורש ז, מצוות לא תעשה ש, שיט

# תוס' דף ד. ד"ה כולהו סבירא להו יש אם למקרא

# ספר גינת אגוז סימן נ - בענין מלוה הכתובה בתורה[[1]](#footnote-1)

# קידושין יג: ותוס שם, וש"ך חושן משפט סימן לט ס"ק ב

# מאירי בבא קמא ע:

כלל תדע שדבר זה אינו שאע"פ שאין בית דין מחייבין בכך כל שעשה הוא מעצמו מיהא מכירה היא אתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמו והרי בא על אמו שהוא חייב מיתה ואלו תבעה אמו אתננה בפנינו אין מחייבין אותו שאין אדם מת ומשלם ואעפ"כ אם נתנו לה בלא הכרח בית דין חל עליו שם אתנן ונאסר

1. ע"ע בספר ארץ הצבי עמ' רד וספר שיעורי הרב למס' סנהדרין עמ יד [↑](#footnote-ref-1)