עזר לצבי

חזרה ג'

# שעיבודא דאורייתא

## שו"ת שיבת ציון סימן קד

עוד להרב הנ"ל.

 מה שהקשה מעלתו על דברי אאמ"ו הגאון ז"ל בנו"ב מהדורא קמא בחלק חו"מ סימן י"א לחלק בין הלוה עצמו שחייב תיכף מעת שהלוה משא"כ לטרוף מלקוחות עיקר הטריפה הוא ע"י השטר וע"ז הקשה מעלתו שמלשון התוס' במסכת גיטין דף כ' ע"ב ד"ה וכותב וכו' דמשמע לענין טריפת הלקוחות לא הוי השטר אלא לראיה בעלמא.

 אהובי ידידי, התוס' כתבו זה אם אמרינן שעבודא דאורייתא ומלוה על פה בעדים גובה מנכסים משועבדים רק שתקנת חכמים הוא משום פסידא דלקוחות אינו טורף ממשעבדי אלא בשטר שיש לו קול כמו שמפורש שלהי מס' ב"ב דף קע"ה ע"ב ד"ה שיעבודא דאורייתא בזה כתבו התוס' שהשטר הוא רק לראיה בעלמא דעיקר השיעבוד הוא על ידי הלואה. ויעיין ברשב"ם שלהי מסכת ב"ב דף קע"ה ע"ב ד"ה שיעבוד דאורייתא. אמנם אי אמרינן שיעבודא לאו דאורייתא א"כ ע"י הלואה לא נעשה משועבד לטרוף מלקוחות כי אם ע"י השטר הוא טורף.

 ומעתה דברי אאמ"ו הגאון זצ"ל נכונים אשר שם מתווכח עמי על שהיה פשוט בעיני בתשובתי שם מה דאמרו שם במסכת ע"ז דף י' ע"א סברוה רבנן למימר האי שטר מאוחר הוא ניעכביה עד דמטי זמניה ולא טריף, ואני אמרתי שגם מהלוה עצמו לא טריף, וע"ז השיב לי אאמ"ו הגאון זצ"ל שם דיש לומר דקאי רק דלא טריף ממשעבדי ולחלק בסברא בין הלוה ללקוחות, ובאמת הסוגיא בע"ז קאי למאן דסובר שיעבודא לאו דאורייתא וממילא לדידן שאין לנו הכרע אי קיי"ל שיעבודא דאורייתא כמו שהאריך בש"ך בחו"מ סימן ל"ט ס"ק ב' א"כ ממילא יש לחלק בין הלוה עצמו בשטר מאחר שגובה קודם זמן הכתוב בשטר ומלקוחות אינו גובה עד דמטי זימניה.