מקורות למסכת גיטין – דף 33

(1) גמרא עד דף יח. "הנהו קלא אית להו", רש"י, תוס'

בענין שמא יחפה על בת אחותו:

[ריטב"א ד"ה רבי יוחנן אמר משום בת אחותו]

בענין תוד"ה משום – פני יהושע, שערי יושר שער ב פרק ז "ובזה יתפרש היטב דברי התוס' בפרק ב' דגיטין דף י"ז ע"א ... ע"ז לא מהני חזקה", [סוגיית "תרתי לריעותא" בגמרא ריד מס' נדה – עד "ורמי חבית אמקוה"]

האם האשה חייבת מיתה במקרים אלו של ספק האם נתגרשה לפני או אחרי הזנות:

גזייה לזמן – רש"י תוס' ורי"ד ד"ה גזייה לזמן ויהביה ניהלה, רש"י יבמות לא: ד"ה להצלה דידה קאתי

כתב ידו – רי"ד ד"ה אהני דלכתחילה לא תנשא

גיטין הבאים ממדינת הים –רש"י ד"ה קלא אית להו, תוד"ה הנהו, רי"ד ד"ה א"ל הנהו קלא אית להו

גט שאין בו זמן – טור אה"ע סי' קכז (עד "ואם תאמר כן צריכה להביא ראיה"), [ב"י וב"ח שם]

גט מאוחר – בית יוסף סי' קכז ד"ה גט שזמנו מאוחר, בית שמואל קכז:טו

[וע"ע פנ"י ד"ה גזייה לזמן דידיה, פנ"י על תוד"ה הנהו, קצות החושן ל:א, אבני מילואים סי' קכז ס"ק ב וס"ק ד, ט"ז קכז:א, קהלות יעקב סי' יג ענף א. ואכמ"ל]

(2) בענין פירות - רמב"ן ד"ה קסבר יש לבעל פירות (עד "ולקמן")

(3) בענין גט שניתן אחר יום חתימתו:

רש"י ותוס' יח. ד"ה המשליש

רא"ש סימן ד-ה "וא"ת כיון דפרישית … ואתי למיטרף לקוחות שלא כדין מיום שנכתב"

רמב"ן יז: "ולקמן מקשינן לר' יוחנן ... ליתן דבריך לשעורין"

רשב"א ד"ה גיטין הבאין ממדינת הים

ר"ן (סוף דף ח. באלפס) ד"ה ומהדרינן הנהו קלא אית להו

מאירי "וכן כתביה וחתמיה ואותביה בכיסיה שהוא כשר והרי יש בו לחוש ... והדבר מתברר מתי הגיע לידה"

רמב"ם גירושין א:כה, ב:ב, [בית שמואל קכז:ז, אבני מילואים קכז:ח ד"ה לכן]

(4) שיטת הרמב"ם:

רמב"ם וראב"ד גירושין א:כד-כו, ב:ב

מה המעמד של זמן לפי הרמב"ם? עי' רמב"ם הל' גירושין א:ז, שם ג:ז

רמב"ם פירוש המשנה כאן

[עי' (מיוחס ל)מגיד משנה, כסף משנה, ומגדל עוז על הרמב"ם שם, צפנת פענח על הרמב"ם שם א:כד, אבני מילואים קכז:י, שו"ת ריב"ש סי' קיז, שיעורי הרב בסוגיין "בענין גט מוקדם" ו"בענין גזייה לזמן"]

האם ולמה למה צריך לכתוב את המקום בגט? רי"ד דף פ. ד"ה היה במזרח וכתב במערב

טור אבן העזר הלכות גיטין סימן קכז

צריך לכתוב הזמן בגט כיצד בכך וכך בשבת בכך וכך לירח פלוני כך וכך לחשבון פלוני שחכמים תקנו לכתוב בו הזמן משום שפעמים שאדם נשוי קרובתו ותזנה תחתיו וירצה לחפות עליה ויתן לה גט אחר הזנות ולא יכתוב בו הזמן היא תאמר קודם הזנות נתגרשתי אבל כיון שתקנו לכתוב בו הזמן ואם תאמר כן צריכה להביא ראיה

בית יוסף אבן העזר סימן קכז

אבל כיון שתקנו לכתוב בו הזמן אם תאמר כן צריכה להביא ראיה. כלומר אם תאמר שקודם הזנות נתגרשה בגט זה ואף על פי שהוא פסול לפי שאין בו זמן היינו מדרבנן אבל מדאורייתא גט מעליא הוא ואפילו לאחר תקנת חכמים אם נישאת הולד כשר כדתנן בהמגרש (פו.) ואם תטעון שהזנות היה אחר נתינת גט זה אינה חייבת מיתה ובניה כשרים ולא נאסרה עליו והוא שתברר בעדים שקיבלה הגט קודם לזנות:

ב"ח אבן העזר סימן קכז

ב) אבל כיון שתקנו לכתוב בו זמן אם תאמר כן צריכה להביא ראיה. כתב בית יוסף כלומר אם תאמר שקודם זנות נתגרשה בגט זה ואף על פי שהוא פסול לפי שאין בו זמן היינו מדרבנן אבל מדאורייתא גט מעליא הוא ואפילו לאחר תקנת חכמים אם נישאת הולד כשר כדתנן בהמגרש ואם תטעון שהזנות היה אחר נתינת גט זה אינה חייבת מיתה ובניה כשרים ולא נאסרה עליו והוא שתברר בעדים שקיבלה הגט קודם לזנות עכ"ל. וצריך לבאר דאין דעת בית יוסף שאם לא תברר קטלינן לה דהא פשיטא דלא קטלינן לה כמו שכתבו התוספות לשם (יז ב) בד"ה גזייה לזמן דהכי מוכח להדיא בסוגיא אלא דהבית יוסף נקט בלשונו עיקר התקנה שיחפה על בת אחותו שלא תחנק ולכן אמר ואם תטעון וכו' אינה חייבת מיתה. ונקט נמי ובניה כשרים ולא נאסרה עליו משום דהתוספות כתבו (בדף י"ח א) בד"ה הנהו קלא דאף בזמן הזה דליכא למיחש לחיפוי על בת אחותו דלא למיקטלא פסלינן לגט בלא זמן שמא יחפה על הולד שילדה ממנו שהוא ממזר וגם אינו רוצה שתאסר עליו דאם זינתה אחר גירושין מותרת לינשא לו דהני טעמי הוו סעד לעיקר הטעם דאתא לחפויי על בת אחותו כדכתב הרא"ש (שם) ועל הני תרתי טעמי דבזמן הזה שהזכיר בית יוסף בסוף קאמר עלייהו והוא שתברר בעדים שאם לא תברר הולד הוי ספק ממזר וגם נאסרה עליו מספק:

ועוד נראה דבכלל מה שכתב רבינו אם תאמר כן כלומר עכשיו שתקנו זמן אם תאמר כן דכבר נתגרשה ואח"כ זינתה ותאמר שהגט נאבד צריכה להביא ראייה:

בית יוסף אבן העזר סימן קכז

גט שזמנו מאוחר כשר לגרש בו וכו'. בפרק ב' דגיטין (יז.) אהא דאיתמר מפני מה תקנו זמן בגיטין ריש לקיש אמר משום פירות כתבו התוספות (ד"ה ריש) כדי שתדע האשה מתי נכתב ונחתם ולא תפסיד פירות עד שעת נתינה וא"ת גט מאוחר יפסל מהאי טעמא ובפרק גט פשוט (קס.) מוכח דכשר ואומר ר"י דבמאוחר אין הבעל מפסיד משעת חתימה אלא משעת הזמן דאין ראוי לגרש בו אפילו נתנו לה לאלתר ואין הגירושין חלין עד הזמן ותירוץ זה דר"י הזכירו הרא"ש (ס"ה) והרשב"א (יז. ד"ה ריש לקיש) והר"ן (שם ד"ה ולענין) בפרק הנזכר: וכתבו הרשב"א והרא"ש עוד שם שהראב"ד (בהשגות פ"א מגירושין הכ"ה) כתב דמאוחר כשר לגרש בו לאלתר אלא שיש לבעל פירות עד זמן הכתוב בגט ויישבו הם ז"ל דהיינו דוקא כשנכתב הזמן מאוחר מדעת האשה אז מחלה פירותיה לבעל עד זמן הכתוב בגט והגט כשר כדין שטר מאוחר דכשר ואם נכתב שלא מדעת האשה תראה האשה גיטה בבית דין ויכתבו לה בית דין שהיום נתגרשה וזכתה האשה בפירותיה עד שיביא הבעל ראיה שמדעתה נכתב הזמן מאוחר בגט ודברי הרשב"א נוטים לדעת הראב"ד. אבל הרא"ש כתב ומכל מקום מסתבר להחמיר כדברי ר"י דלא תהא מגורשת בגט מאוחר עד זמן הכתוב בו כדאמרינן בעלמא (ב"ב קלו.) זמנו של שטר מוכיח עליו והוי כאילו כתוב בו מהיום הכא נמי הוי כאילו אמר לה הרי זה גיטך ולא תתגרשי בו עד אותו זמן עכ"ל: וקשה לי להראב"ד היכי מכשירינן גט מאוחר משום דליכא למיחש לפירות הא אכתי איכא למיחש לבת אחותו שתוציא את גיטה ותאמר קודם זנות נתגרשתי ואין זמנו של גט מוכיח שהרי ע"כ אנו רואים שהוא מאוחר וה"ל כגט שאין בו זמן וכמו שכתב הר"ן (שם). ואפשר דכיון דכתוב בו זמן וכשיגיע אותו זמן אי אפשר לחפות עליה כשר וכדמכשרינן (גיטין יז:) בכתוב בו שבוע שנה חודש משום דאהני לשבוע דלקמיה ולשבוע דלבתריה וכמו שכתב רבינו בסמוך ומ"מ אי הוה ביה הפסד פירות עד זמן הכתוב בו הוה מיפסל אפילו לרבי יוחנן משום דפירות שכיחי טפי מזנות לכולי עלמא ...

בית שמואל סימן קכז ס"ק טו

גט שזמנו מאוחר. שנכתב ונחתם בחשון וכתב זמנו בכסליו בזה פליגו לשיטות תוס' והראב"ד כשר אלא לשיטות תוס' אין הגט חל עד כסליו ולהראב"ד היא מגורשת מהיום הנתינה ולתוס' ליכא שום חשש לא משום זנות ולא חשש משום פירי דהא הגט אינו חל עד כסליו אלא לראב"ד קשה שמא תאמר שזנה אחר הגט ומזמן הגט אין ראיה דהא הגט לאו בזמנו נכתב בשלמא לענין פירי אין חשש משום דס"ל דהיא מחלה לבעל הפירות עד כסליו כיון שידעה שנכתב הזמן בכסליו אלא משום זנות יש לחוש וכן הקשה הב"י ומה שתירץ דדומה כאלו אם היה כותב שבוע פלוני או שנה פלוני לכאורה אין לו דמיון לשבוע ושנה דהא כאן אין בו כלל זמן מבורר כל אימת שתזנה י"ל שהיה אחר הגט ואפשר דס"ל כל שאינו הזמן מבורר עליה להביא ראיה מאחר שתקנו חז"ל לכתוב זמן מבורר וכן משמע ממ"ש בפרישה בשם מהרש"ל ס"ק ט"ז ...