**שאלה:** יש לרחל עסק במכירת פאות נכרית משומשות. למשל לאה שכבר השתמש בפאה במשך ג' שנים יתן הפאה לרחל ולאה מחויבת לכתוב אודות הפאה (כמה שנים השתמשה בה, אם היה שימוש תדירי או רק בדרך עראי וכו'), כשרחל מוכרת אותה לחנה לאלף דולר, רחל נוטלת מאה דולר ונותנת 900 דולרים ללאה, פעם אחת לאה נתנה הפאה לרחל למכור וכתבה על הנייר שהפאה הזאת היא בת ארבעה שנים והיה לה רק השתמשות קל, ומכרה לחנה ל$1500 (באמת פאה זו כשקונים אותה חדש עולה $3000). כבר בשעת המכירה הגידו לחנה גם בכתב וגם בעל פה שאינה מקבלת החזרים ושכל המכירות הן סופיות. חנה כתב צ'ק ל$1500 וכבר בדרך לביתה מהחנות הרגישה שאולי טעתה להוציא הון רב כזה כל פאה משומשת, והתקשרה לרחל לשאול אם אפשר לשוב את הפאה, אבל רחל הגידה לה שכל המכירות הן סופיות ואינה מקבלת החזרים. כשחנה הביא את הפאה למי שהוא לקצור הביאה דוקא לאותה אשה שעשתה את הפאה מעיקרא, בריינדל, ואמרה לה בריינדל שפאה זו היא פאה יפה אבל הוי יודע שאין זה פאת בת ארבעה שנים אלא פאה בת ששה שנים. מיד התקשרה חנה לרחל בטענת מקח טעות - הלא אמרת שפאה זו היה בת ד' שנים ולא ו' שנים! טענת רחל היא שכולם יודעים שאין היא יודעת בדיוק גיל הפאה מאחר שכל הפאות בחנותה משומשות ורק האמינה להמוכר לכתוב את האמת, אבל אינה יכולה לדעת בבירור, וגם אין ללאה לדעת בבירור דהרבה פעמים יש לאדם משהוא בחלק האחורי של הארון ואינם יודעים בדיוק כמה זמן היה שם. חנה הרגישה את השער, ראה את מצב הפאה וקיבלה לשלם סכום $1500. כשראתה חנה שרחל אינה מקבלת הפאה מיד ביטלה את הצ'ק, וכשבא רחל אל הבנק לפדות את הצ'ק הבנק קנסוה עוד $100 בגלל הצ'ק המבוטל. ולכן טענה רחל שחנה צריכה לשלם $1600 - גם בשביל הפאה וגם בשביל הצ'ק, וחנה טוענת שאינה צריכה לשלם כלום דהא היה מקח טעות על הפאה והשתדלה להתקשר עם רחל אודות הצ'ק ורק דרחל לא ענתה את הטלפון. ועוד חושב לדעת שרחל מסרבת לחלוטין לילך שוב ללאה להגיד שהמכר בטל או לטעון נגדה שהיא משקרת על גיל הפאה, דכל עסקה של רחל מיוסד על הרעיון שהיא אינה צריכה לדאוג על שום דבר. יורינו רבינו עם מי הדין?

**תשובה מאת הגר"י זילברשטיין שליט"א:** פשוט כביעתא בכותחא שרחל צודקת וחנה חייבת להשיב לה את ה-$1600 כי רחל לא יודעת בדיוק כמה שנים הפאה היתה אצל לאה, והכל מבוסס על נאמנות של בעלת הפאה, ולכן אם נתברר ע"י בריינדל שהפאה בת שש שנים, רחל לא היתה אמורה לדעת זאת כי היא מסתמכת על דברי לאה בלבד ולכן חנה שלם תשלם דמי הפאה ודמי ביטול הצ'ק.

1. **תחילת הדין**
2. How did they get to me? Often prefer an honest rabbi to a formal beis din.
3. Can’t listen to one side without the other – all have to meet together
4. **דין ופשרה**

Reflections of the Rav.

סנהדרין דף ו: עד "הוי אומר זה ביצוע" - מחלוקת whether פשרה is a miscarriage of justice or the highest form of justice.

רמב"ם סנהדרין כב:ד - פשרה is ideal. *doesn’t mean splitting everything down the middle - it means doing things with a sense of* ישרות*.*

gemara tries to fit משפט with both שלום and צדק.

shalom highlights role of the judge in creating peace through his decisions - not greater justice but greater functioning of society. *Better to be happy than to be right - biggest yesod in shalom bayis.*

צדק acknowledges that neither party is 100% correct - so there is actually greater justice in פשרה. *Very important - even when we are right we are a little bit wrong*

1. ***מקח טעות***
2. Does the age really matter? More like a missing engine or more like only three cup holders?
3. Being מברר מציאות with a shaitel macher
4. If the buyer assumes that the seller doesn’t really know the age of the shaitel, is it still מקח טעות?
5. Perhaps the history of this buyer having previously sold through the middlewoman matters.
6. Since there is a way to find out the true age from the manufacturer, is there an obligation to do so?
7. ***ביטול הצ'ק וגרמא בנזיקין.***
8. ***פסק הלכה ופשרה***
9. My suggested פשרה: put the shaitel back in the store for two months and if it sells everybody can be happy. If not, resort to דין.
10. Middle woman’s husband wouldn’t want the פשרה because he didn’t want to do any business with the buyer at all or hold on to and be responsible for merchandise that already belongs to the buyer.
11. פסק הלכה is that the buyer has to pay. She received a quality item and understood the conditions of the purchase.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף ו עמוד ב

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: אסור לבצוע, וכל הבוצע - הרי זה חוטא, וכל המברך את הבוצע - הרי זה מנאץ, ועל זה נאמר +תהלים י'+ בצע ברך נאץ ה', אלא: יקוב הדין את ההר, שנאמר +דברים א'+ כי המשפט לאלהים הוא, וכן משה היה אומר יקוב הדין את ההר, אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום, ומשים שלום בין אדם לחבירו, שנאמר +מלאכי ב'+ תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון. רבי אליעזר אומר: הרי שגזל סאה של חטים וטחנה ואפאה והפריש ממנה חלה, כיצד מברך? אין זה מברך אלא מנאץ, ועל זה נאמר: ובוצע ברך נאץ ה'. רבי מאיר אומר: לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה, שנאמר +בראשית ל"ז+ ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו, וכל המברך את יהודה - הרי זה מנאץ, ועל זה נאמר: ובצע ברך נאץ ה'. רבי יהושע בן קרחה אומר: מצוה לבצוע, שנאמר: +זכריה ח'+ אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. והלא במקום שיש משפט - אין שלום, ובמקום שיש שלום - אין משפט. אלא איזהו משפט שיש בו שלום - הוי אומר: זה ביצוע. וכן בדוד הוא אומר +שמואל ב' ח'+ ויהי דוד עושה משפט וצדקה, והלא כל מקום שיש משפט - אין צדקה, וצדקה - אין משפט, אלא איזהו משפט שיש בו צדקה - הוי אומר: זה ביצוע, אתאן לתנא קמא. דן את הדין, זיכה את הזכאי וחייב את החייב, וראה שנתחייב עני ממון ושלם לו מתוך ביתו - זה משפט וצדקה, משפט - לזה, וצדקה - לזה, משפט לזה - שהחזיר לו ממון, וצדקה לזה - ששילם לו מתוך ביתו. (וכן בדוד הוא אומר: ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו, משפט לזה - שהחזיר לו את ממונו, וצדקה לזה - ששילם לו מתוך ביתו). קשיא ליה לרבי: האי לכל עמו? לעניים מיבעי ליה! אלא (רבי אומר:) אף על פי שלא שילם מתוך ביתו זהו משפט וצדקה, משפט לזה, וצדקה לזה. משפט לזה - שהחזיר לו ממונו, וצדקה לזה - שהוציא גזילה מתחת ידו. רבי שמעון בן מנסיא אומר: שנים שבאו לפניך לדין, עד שלא תשמע דבריהן, או משתשמע דבריהן ואי אתה יודע להיכן דין נוטה - אתה רשאי לומר להן: צאו ובצעו. משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה - אי אתה רשאי לומר להן: צאו ובצעו. שנאמר +משלי יז+ פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש, קודם שנתגלע הריב - אתה יכול לנטשו, משנתגלע הריב - אי אתה יכול לנטשו. (וריש לקיש) +מסורת הש"ס: נ"א - ר' יהושע בן לקיש, נ"א - ר' יהודה בן לקיש+ אמר: שנים שבאו לדין, אחד רך ואחד קשה, עד שלא תשמע דבריהם או משתשמע דבריהן ואין אתה יודע להיכן דין נוטה - אתה רשאי לומר להם: אין אני נזקק לכם. שמא נתחייב חזק ונמצא חזק רודפו. משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה - אי אתה יכול לומר להן איני נזקק לכם, שנאמר +דברים א'+ לא תגורו מפני איש. רבי יהושע בן קרחה אומר: מניין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר, מניין שלא ישתוק - שנאמר לא תגורו מפני איש, רבי חנין אומר: לא תכניס דבריך מפני איש. ויהו עדים יודעים את מי הן מעידין, ולפני מי הן מעידין, ומי עתיד ליפרע מהן, שנאמר +דברים י"ט+ ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה'. ויהו הדיינין יודעין את מי הן דנין, ולפני מי הן דנין, ומי עתיד ליפרע מהן, שנאמר +תהלים פ"ב+ אלהים נצב בעדת אל. וכן ביהושפט הוא אומר +דברי הימים ב' י"ט+ ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי (אם) לה', שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה - תלמוד לומר עמכם בדבר משפט - אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. היכי דמי גמר דין? אמר רב יהודה אמר רב: איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי. אמר רב: הלכה כרבי יהושע בן קרחה. - איני? והא רב הונא תלמידיה דרב הוה, כי הוה אתו לקמיה דרב הונא, אמר להו: אי דינא בעיתו אי פשרה בעיתו. - מאי מצוה נמי דקאמר רבי יהושע בן קרחה מצוה למימרא להו: אי דינא בעיתו, אי פשרה בעיתו. - היינו תנא קמא! - איכא בינייהו מצוה. רבי יהושע בן קרחה סבר: מצוה, תנא קמא סבר: רשות. - היינו דרבי שמעון בן מנסיא! - איכא בינייהו משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה, אי אתה רשאי לומר להן צאו ובצעו.

***רמב"ם הלכות סנהדרין פרק כב הלכה ד***

*מצוה לומר לבעלי דינים בתחילה בדין אתם רוצים או בפשרה, אם רצו בפשרה עושין ביניהן פשרה, וכל בית דין שעושין פשרה תמיד הרי זה משובח ועליו נאמר משפט שלום שפטו בשעריכם אי זהו משפט שיש עמו שלום הוי אומר זה ביצוע, וכן בדוד הוא אומר ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו איזהו משפט שיש עמו צדקה הוי אומר זהו ביצוע והיא הפשרה, במה דברים אמורים קודם גמר דין אף על פי ששמע דבריהם וידע להיכן הדין נוטה מצוה לבצוע אבל אחרי שגמר ב הדין ואמר איש פלוני אתה זכאי איש פלוני אתה חייב אינו רשאי לעשות פשרה ביניהן אלא יקוב הדין את ההר.*

***שולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן יב סעיף ב***

*מצוה לומר לבעלי דינים בתחלה: הדין אתם רוצים או הפשרה; אם רצו בפשרה, עושים ביניהם פשרה. וכשם שמוזהר שלא להטות הדין, כך מוזהר שלא יטה הפשרה לאחד יותר מחבירו. וכל בית דין שעושה פשרה תמיד הרי זה משובח. במה דברים אמורים, קודם גמר דין, אף על פי ששמע דבריהם ויודע להיכן הדין נוטה, מצוה לבצוע. אבל אחר שגמר הדין ואמר: איש פלוני אתה זכאי, ה איש פלוני אתה חייב, אינו רשאי לעשות פשרה ביניהם. אבל אחר, שאינו דיין, רשאי לעשות פשרה ביניהם שלא במושב דין הקבוע למשפט. ואם חייבו בית דין שבועה לאחד מהם, רשאי הבית דין לעשות פשרה ביניהם כדי ליפטר מעונש שבועה. ואין בית דין יכולין לכוף ליכנס לפנים משורת הדין, אף על פי שנראה להם שהוא מן הראוי) (ב"י בשם ר"י ובשם הרא"ש). ויש חולקים (מרדכי פ' ב' דמציעא).*

***שולחן ערוך חושן משפט הלכות אונאה ומקח טעות סימן רלב סעיף ו***

*כל שהסכימו עליו <ג> בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה, מחזירין. וכל שהסכימו עליו שאינו מום, ה"ז אינו מחזיר בו יב] אלא אם פירש, שכל הנושא ונותן סתם, על מנהג המדינה הוא סומך.*