עזר לצבי

פחת נבילה, שבועת הפקדון
שוה כסף

# שומרום – שבועת השומרים כשיש עדים

## שלחן ערוך חושן משפט רצד:ב

# חלוקה

## שיטה מקובצת בבא קמא י:

## בית הלוי חלק ג סימן לו

## תוספות ישנים סנהדרין

# כסף - שוה כסף ככסף

## בכורות נא.

## רש"י בכורות נא. ד"ה מצרפין

## שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן קצ

 וכן מצינו לענין שקלים שג"כ לא היו שו"כ ככסף כדאיתא בבכורות דף מ"ט ומ"מ יכולין ליתן בזהב כדאיתא ברפ"ב דשקלים שהיו נותנין דרכונות שהוא מטבע של זהב. אך משקלים אין ראיה דמשמע בירושלמי שקלים שם והובא ברש"י בכורות דף נ"א דזה שלא הוי שו"כ ככסף בשקלים הוא מדרבנן דקאמר הטעם שמא יוזלו. וצריך לומר דמדאורייתא ילפינן מעבד עברי כמו דאיתא בתוס' ריש קידושין לענין ערכין. אבל א"כ גם בקרקעות יוכל ליתן שקלו מה"ת אך אולי כיון שבעינן תרומה ואין שייך בקרקע תרומה לכן לא יוכל בקרקעות. אבל בשטרות יוכל ליתן ותמוה לומר כן דודאי היה נזכר זה שמה"ת יכול ליתן אף בשטרות ולחלק קרקעות משטרות.

 ולולא דמסתפינא הייתי אומר דודאי צריך ליתן שקלים דוקא במטבע גם מדאורייתא ועיין בשירי קרבן בירושלמי שם דסובר כן וילפינן מזה יתנו אך הוא כותב שם דיהיה בזה מחלוקת ר"מ ורבנן והירושלמי שהביא רש"י הוא אליבא דר"מ וזה דוחק גדול דלמה היה מביא רש"י מה שלא כהלכה. ולכן הייתי אומר דאף דצריך ליתן השקלים דוקא בכסף מ"מ לאחר שהקדיש שקלו ורוצה לשלחו למקדש יכול לחלל מן הדין אף בשוה כסף דאז הוא ככל הקדש שנפדה גם בשוה כסף. ואף שעדין ברשות הבעלים הוא שאם יאבד קודם שיתרם יתחייבו באחריותם מ"מ מאחר שהקדישו יצא כבר ידי מצות נתינת השקל. והאחריות שעליו אינו משום שלא קיים המצוה כל זמן שלא בא למקדש דא"כ איך היה יוצא כשנאבד בדרך אחר שנתרמה התרומה דאף שלא פשע בזה שנאבד מ"מ הרי לא בא למקדש ולא קיים המצוה וגם איך שייך לחוש שמא יוזלו הא כיון שלא קיימו המצוה יהיו מחוייבין להשלים מה שיוזל אלא ודאי שיצא בהמצוה תיכף בהפרשה ומטעם זה סובר רשב"ל בשקלים שם שפטור מאחריות דהוי כמסר לגזבר דבכ"מ הוא ברשות גבוה ורק ר' יוחנן סובר דחייב באחריותם משום דיש עליו עוד חיוב לראות שיבא שקלו למקדש כדי להיות בהתרומה ולכן אם לא פשע שמסר לש"ש פטור אם נאבד אחר שנתרמה התרומה. ולכן כיון שיצא חיוב המצוה תיכף כשהקדיש השקל הוא ככל הקדש שיכול לפדותו בכל דבר מן הדין לבד מקרקעות ועבדים ושטרות רק מתק"ח שמא יוזלו יכול לצרפם דוקא למטבעות זהב אף שג"כ לגבי כספא אפשר שיוזלו מאחר דכספא טבעא, משום דלא שכיח בהו יוקרא וזולא כ"כ. וזהו מה דהוצרך הירושלמי לומר הטעם למה אין מצרפין למרגלית משום שמא תוזל. והגמ' דבכורות שהביא מתני' דמצרפין שקלים לדרכונות משום דגם לצרף שהוא כבר אחד שהקדיש בעי דוקא מטבעות מדרבנן ולכן גם ע"ז קאי מתני' דבכורות דאיתא שם חוץ מן השקלים סתמא דמשמע בין אמצות שקלים בין על הצירוף דאח"כ... וזהו מלתא דמסתבר ולכן לא אישתמיט באיזה מקום לומר שמן התורה נותן שקלו בשוה כסף. וזה שלא ילפינן מעבד עברי כמו הקדש הוא מקרא דזה יתנו כדאיתא בשירי קרבן רפ"ב דשקלים וגם ר"מ יודה ותרתי יליף מיניה דלא כשירי קרבן בזה והירושלמי שאמר טעם דיוזלו הא ג"כ אליבא דכו"ע כדפירשתי.