# בענין שנים שנתעצמו בדין

**סנהדרין דף כ"ג. ודף ל"א:**

# I. Background

## 1. בבלי סנהדרין דף כ"ג.

גמרא מאי זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד בתלתא סגי הכי קאמר כשזה בורר לו בית דין אחד וזה בורר לו בית דין אחד שניהן בוררין להן עוד אחד ואפילו לוה מצי מעכב והאמר רבי אלעזר לא שנו אלא מלוה אבל לוה כופין אותו ודן בעירו כדאמר רבי יוחנן בערכאות שבסוריא שנו הכא נמי בערכאות שבסוריא שנו אבל מומחין לא רב פפא אמר אפילו תימא מומחין כגון בי דינא דרב הונא ודרב חסדא דקאמר ליה מי קא מטרחנא לך...

## 2. בבלי סנהדרן דף ל"א:

כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן התוקף את חבירו בדין אחד אומר נדון כאן ואחד אומר נלך למקום הוועד *כופין אותו וילך למקום הוועד* אמר לפניו רבי אלעזר רבי **מי שנושה בחבירו מנה יוציא מנה על מנה** אלא כופין אותו ודן בעירו

איתמר נמי אמר רב ספרא (אמר רבי יוחנן) שנים שנתעצמו בדין אחד אומר נדון כאן ואחד אומר נלך למקום הוועד *כופין אותו ודן בעירו* ואם הוצרך דבר לשאול כותבין ושולחין ואם אמר כתבו ותנו לי מאיזה טעם דנתוני כותבין ונותנין לו והיבמה הולכת אחר היבם להתירה עד כמה אמר רבי אמי אפילו מטבריא לצפורי אמר רב כהנא מאי קרא +דברים כ"ד /כ"ה/+ וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה אמר אמימר הילכתא כופין אותו וילך למקום הוועד אמר ליה רב אשי לאמימר והא אמר רבי אלעזר כופין אותו ודן בעירו הני מילי היכא דקאמר ליה לוה למלוה אבל מלוה +משלי כ"ב+ **עבד לוה לאיש מלוה**

## 3. יפה עינים על אתר

ול"י למה מחק הרש"ל הכא א"ר יוחנן ואי משום דק"ל מהא דאמר לעיל כופין למקום הועד הלא בירושלמי מבואר דהוא מאמר ר' יוחנן וע"כ צ"ל דלעיל במלוה קאי...

# II. What is the Default?

## 4. רמב"ם סנהדרין פרק ו'

הלכה ו

שנים שנתעצמו בדין אחד אומר נדון כאן ואחד אומר נעלה לבית דין הגדול שמא יטעו אלו הדיינין ויוציאו ממון שלא כדין כופין אותו ודן בעירו, ואם אמר כתבו ותנו לי מאי זה טעם דנתוני שמא טעיתם כותבים ונותנין לו ואחר כך מוציאין ממנו, ואם הוצרך לשאול דבר מבית דין הגדול שבירושלים כותבים ושולחין ושואלין ודנין להם בעירם כפי מה שיבא בכתב בית דין הגדול.

הלכה ז

במה דברים אמורים בשאר הדינין שזה טוען וזה טוען או כשאמר המלוה נדון כאן והלוה אומר נלך לבית דין הגדול, אבל אם אמר המלוה נלך לבית דין הגדול כופין את הלוה ועולה עמו שנאמר עבד לוה לאיש מלוה, וכן אם טען זה שהזיקו גזלו ורצה הטוען לעלות כופין בית דין שבעירו את הנטען לעלות עמו וכן כל כיוצא בזה.

הלכה ח

במה דברים אמורים כשיהיו שם עדים או ראיה לנגזל או לניזק או למלוה אבל טענה רקנית אין מחייבין את הנטען לצאת כלל אלא נשבע במקומו ונפטר.

## 5. חידושי הר"ן דף כ"ג.

ומסתברא דבשאר תובע ונתבע כגון גוזל ונגזל חובל ונחבל מזיק וניזק אם האחד טוען ללכת לבית הוועד אפילו גוזל ומזיק וחובל שומעין לדבריו דודאי מאן דקא בעי ב"ד מומחין דינא קא בעי דהא דקא מעכבינן ללוה אי אמר לעלות לבית הוועד היינא טעמא משום דעבד לוה לאיש מלוה הא לאו הכי טענתיה טענה...

ואיכא דדיקא איפכא ואמרי דדוקא מלוה יכול להעלות הלוה לב"ד הגדול משום עבד לוה לאיש מלוה, אבל שאר התובעין כגון מזיק ונזוק חובל ונחבל גוזל ונגזל אין אחד מהן יכול להעלות חבירו לבית הוועד, ולא מחוור.

# III. תובעים אחרים

## (4. רמב"ם סנהדרין פרק ו' הלכה ז')

הלכה ז

במה דברים אמורים בשאר הדינין שזה טוען וזה טוען או כשאמר המלוה נדון כאן והלוה אומר נלך לבית דין הגדול, אבל אם אמר המלוה נלך לבית דין הגדול כופין את הלוה ועולה עמו שנאמר עבד לוה לאיש מלוה, וכן אם טען זה שהזיקו גזלו ורצה הטוען לעלות כופין בית דין שבעירו את הנטען לעלות עמו וכן כל כיוצא בזה.

## 6. רא"ש סנהדרין ג:מ"א

ולאו דוקא לוה ומלוה אלא אפילו גזילות ומקח וממכר ומתנות וירושות וכל דבר שיש בו תובע ונתבע דהאי טעמא דרבי אלעזר שלא יוציא מנה על מנה שייך בכל תובע.

## 7. יד רמ"ה דף ל"א:

אמר אמימר הילכתא כופין אותו והולך למקום הועד א"ל רב אשי לאמימר והאמר ר' אלעזר כופין אותו ודן בעירו וקבלה ר' יוחנן ואית דאמרי דכי מקשי מדר' אלעזר משום דמסתבר טעמיה. א"ל ה"מ היכא דקאמר לוה נלך למקום הועד ומלוה לא קא ניחא ליה שכופין את הלוה ודן בעירו כדי שלא יוציא המלוה מנה על מנה כדקאמר טעמא בהדיא אבל אמר מלוה לילך למקום הועד עבד לוה לאיש מלוה ודוקא מלוה דאית ביה האי טעמא אבל שאר תביעות ודיני נחלות וכיוצא בהן כופין אותו ודן בעירו ומלוה נמי לא אמרן אלא בזמן שב"ד שבעיר מומחין אבל אינן מומחין כופין אותו והולך למקום הועד כדאיתא בריש פירקין (כ"ג א):

## (5. חידושי הר"ן דף כ"ג.)

ומסתברא דבשאר תובע ונתבע כגון גוזל ונגזל חובל ונחבל מזיק וניזק אם האחד טוען ללכת לבית הוועד אפילו גוזל ומזיק וחובל שומעין לדבריו דודאי מאן דקא בעי ב"ד מומחין דינא קא בעי דהא דקא מעכבינן ללוה אי אמר לעלות לבית הוועד היינא טעמא משום דעבד לוה לאיש מלוה הא לאו הכי טענתיה טענה...

ואיכא דדיקא איפכא ואמרי דדוקא מלוה יכול להעלות הלוה לב"ד הגדול משום עבד לוה לאיש מלוה, אבל שאר התובעין כגון מזיק ונזוק חובל ונחבל גוזל ונגזל אין אחד מהן יכול להעלות חבירו לבית הוועד, ולא מחוור.

## 8. חידושי הר"ן שם

... שומעין למלוה דעבד לוה לאיש מלוה, הא אילו אמר לוה אין שומעין לו כיון דאיא בעיר מומחין, משום דבדין הוא שיפרע לוה את חובו, ועוד דאינו בדין שיוציא המלוה מנה על מנה שהלוהו המלוה.

## 9. חידושי הר"ן שם

ואתא רב פפא לאיפלוגי ולומר דאפילו בורר מלוה מומחין ר"ל הדיוטות מצי לוה לעכב ולומר אני רוצה מומחין אחרים דאע"ג דבדבר שוה כי ההיא דבית הוועד מייפין כחו של מלוה תם טעמא הוא דכיון דאיכא פסידא לחד והיא לעלות לבית הוועד *בדין הוא שיפסיד לוה*

## 10. סמ"ע חושן משפט סימן י"ד סק"ו

ונראה דה"פ, דוקא במלוה ולוה חשבו לטענת מלוה טענה יותר מטענת הלוה, משום דעבד לוה לאיש מלוה, וה"ה בטענת ניזק ונגזל חשבו טענתן טענה כיון דלפי טענתו [ויש ג"כ עדות או ראיה לדבריו כדמסיק] זה שכנגדו הזיקו או גזלו בידים, משו"ה שומעים להן כשרוצין לעלות לב"ד הגדול, וה"ה לכל תביעות גדולות כיוצא בהן, אבל בשאר תביעות כגון שותפין שתבע אחד להשני, או שזה תובעו ואומר נתחייבת לי שכירות וזה משיבו אינני חייב לך, וכיוצא בתביעות אלו, חשובין המה טענת הנתבע כטענות התובע...

# IV. מי קא מטרחנא לך

## 11. יד רמ"ה דף כ"ג. ד"ה ומפרקינן

רב פפא אמר אפילו תימא בבקיאין הב"ע כגון בי דינא כרב הונא ורב חסדא דהוו בחדא מתא דעד כאן לא קאמר רבי אלעזר אלא היכא דמטרח ליה לוה למלוה למיזל למתא אחריתי כדקאמר טעמא יוצא מנה על מנה אבל בחדא מאתא אפילו לוה מצי מעכב דאמר ליה מאי קא טרחנא לך.

## 12. חידושי הר"ן ד"ה אבל לר' דוד

ופי' דה"ק ודאי בכל דבר שוה מייפין כוחו של מלוה דדבר שוה הוא לברור בית הוועד, ואפ"ה כשביררו לוה מייפין כוחו של מלוה לדון כאן וכשבורר מלוה הולכין שם, ה"נ ימא דכשבורר לו המלוה ב"ד אחר ולוה בירר לו ב"ד אחר וברירה זו שוה היא נימא שנשמע למלוה ולא ללוה... ואתא רב פפא לאיפלוגי ולומר דאפילו בורר מלוה מומחין ר"K הדיוטות מצי לוה לעכב ולומר אני רוצה מומחין אחרים, דאע"ג דבדבר שוה כי ההיא דבית הוועד מייפין כחו של מלוה, התם טעמא הוא דכיון דאיכא פסידא לחד והיא לעלות לבית הוועד בדין הוא שיפסיד לוה.

# V. רוצה לשלם דמי יציאות

## 13. מרדכי סימן תש"ט

וכתב ראבי"ה אם רצה לפרוע לו היציאה ואחריות הדרך יכול לכופו ורפיא בידי לעשות מעשה.

## 14. מאירי דף ל"א:

כל שאמרנו שהמלוה יכול לכוף את הלווה יש אומרים שאם תובעו שיפרע לו הוצאותו רשאי. ואף זה אין נראה כן.

## 15. בית יוסף חו"מ סימן י"ד

כתב הרשב"א בתשובה אהא דאמרינן דאם לוה אומר נלך לבית הוועד כופין אותו ודן בעירו אפילו אמר הלוה נלך לבית הוועד ואני אעשה כל ההוצאות הדרך משלי אין שומעין לו דיכול לומר לו מלוה איני רוצה לטרוח.