עזר לצבי

מוציא שם רע

### מוציא שם רע

## ערכין טו.

אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל - נותן מאה סלע. נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה

## תוספות ח: ד"ה והביא האב

## כתובות מו.

דתניא, רבי יהודה אומר: אינו חייב עד שישכור עדים. מ"ט דר' יהודה? ... בעי רבי ירמיה: שכרן בקרקע, מהו? בפחות משוה פרוטה, מהו?

## סנהדרין נא

## כתובות מד:

## שיטה מקובצת שם

### פיתוי קטנה אונס

## יבמות לג:

פיתוי קטנה אונס נינהו, ואונס בישראל מישרא שרי

## רמב"ם הלכות איסורי ביאה ג:ב

הבא על הקטנה אשת הגדול אם קידשה אביה הרי זה בחנק והיא פטורה מכלום ונאסרה על בעלה כמו שביארנו בהלכות סוטה, ואם היא בת מיאון מכין אותו מכת מרדות והיא מותרת לבעלה, ואפילו היה כהן. +/השגת הראב"ד/ ונאסרה על בעלה. כתב הראב"ד ז"ל /א"א/ לא ידעתי למה נאסרת על בעלה ישראל שהרי אמרו פיתוי קטנה אונס הוא עכ"ל.+

### כתובה דאורייתא או דרבנן

## כתובות י. ותוס' שם[[1]](#footnote-1)

## רא"ש כתובות א:יב

וראיתי מפרשים דאפילו הרגילו לכתוב דחזו ליכי מדאורייתא מודו דכתובת אשה דרבנן וחכמים תקנו חמשים כסף מדאורייתא פירוש משקלים האמורים בתורה משום שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ואסמכוה אקרא דכמוהר הבתולות מ"ה =משום הכי= נהיגי למיכתב דחזו ליכי מדאורייתא שלא יטעה אדם לומר כיון דמדרבנן היא לא תגבה אלא נ' סלע מדינה ודברים שלטעם הם והכותב כסף זוזי מאתן דחזי ליכי לא הפסיד:

## תוספות ח. ד"ה מוציא שם רע

### סוגיא דשמעתתא

## רש"י ריש כתובות ב.

## סנהדרין ה:

## מנחת חינוך יט:א[[2]](#footnote-2)

ע' רש"י שבועות כ' ע"ב דהמתרה צריך להתרות מאזהרה זו שהוא עובר ע"ש

### והצילו העדה

## סנהדרין לב:

## רמב"ם הלכות עדות כ:ד

העיד האחד ונחקרה עדותו ואמר השני אף אני כמוהו או שאמר הן כיוצא בזה והוזמו שניהן הרי שניהן נהרגין או לוקין או משלמין, שכל עד שאמר אחר עדות חבירו הן הרי זה כמי שנחקר והעיד כמו שהעיד חבירו, ואין לעדים זוממין שגגה לפי שאין בה מעשה, לפיכך אין צריכים התראה כמו שבארנו. +/השגת הראב"ד/ ואין לעדים זוממין שגגה וכו'. א"א זה הטעם לא ידעתי מהו ואם מפני שאמר הכתוב תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה א"כ מגדף לדעת חכמים לא יהא צריך התראה.+

## ארץ הצבי בדין והצילו העדה – עמ' רמג, בפרט מש"כ ענף ג

### מנין המצוות שבמיתות בית דין

## חולין קלט:

## ספר המצוות לרמב"ם שורש יד

### נמצא אחד מהם קרוב או פסול

## תוספות ח.

1. נראה שרבנו כיון למש"כ ב**משנה למלך** הלכות נערה בתולה פרק א הלכה ג וז"ל: ה"נ נימא נהי דליכא כתובה מן התורה מ"מ המנהג היה דכל הנושא בתולה היה כותב לה כתובה ולזה בא הכתוב גבי מפתה דאף שהיא בעולה שיכתוב לה כתובה כמו שהוא המנהג לכתוב לבתולות כיון שהיא בעולת עצמו... [↑](#footnote-ref-1)
2. וכן הביאו במצוות לב:א ובקכג:ב [↑](#footnote-ref-2)