בס"ד

דף כט עמוד א דף העמדה והעמקה.

1. **משנה:** "כל מצוות הבן על האב" לפי הבנתך. מהי כוונת המשנה?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. מהם הכללים לחובת קיום מצווות לנשים?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. לפי הכללים האם אשה חייבת ב: השבת אבדה? תרומות ומעשרות? איסור שעטנז? נמק!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. למה האשה פטורה מ"בל תקיף" "בל תשחית" ו"בל תטמא למתים"?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. **גמרא:** "אילימא כל מצוות דמיחייב ברא (שמחוייב הבן) למיעבד לאבא (לעשות לאביו)" המילה **אילימא** מציינת אפשרות הבנה מוטעית בסוגיא. מהי ההבנה המוטעית ואיך הגמרא מוכיחה שהיא לא נכונה?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. למסקנת הגמרא מהי ההבנה הנכונה של "כל מצוות הבן על האב"?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. "תנינא להא! דתנו רבנן..." לשם מה הגמרא מביאה את התוספתא? מה היא מחדשת לנו?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. מה מוסיף רבי יהודה במילים "כאילו מלמדו ליסטות"?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. העמקה: אדם שהוריש לבנו 10 מיליון ₪ ולא למדו אומנות האם נחשב שלמדו לסטות? עיין ברש"י והבא הוכחה. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

דף על הדף קידושין דף כט עמוד א

בגמ': תנו רבנן האב חייב בבנו כו' ללמדו אומנות וי"א אף להשיטו במים. בעלי המוסר בנובהרדוק פירשו, שכמו אדם השט במים, ידיו רגליו וגופו הוא מתחת למים, אבל ראשו הוא מעל פני מים לשאוף לתוכו אויר לנשימה אשר בו יחיה כל חי, כמו כן כך הוא הדרך שילמד לבנו אומנות, שאף אם ידיו וגופו עסוקים במלאכתו ומעשה אומנות, אבל ראשו יהי' מעל לזה, שקוע בדברי תורה ובדברים רוחניים, לחיות חיי רוח ולא חומר.

1. שאלת העמקה "מצוות הבן על האב" מי מקיים המצווה? האם כשהבן יגדל החיוב יעבור אליו או ישאר על אביו? עיין בשיטות הרשב"א ומהר"י קצבי בשאלה.

שו"ת הרשב"א חלק ב סימן שכא [רבי שלמה בן אדרת, הרשב"א, תלמיד רבנו יונה והרמב"ן, נולד בברצלונה שבספרד בשנת ד"א תתקצ"ה (1235) ונפטר שם בשנת ה"א ע' (1310)]

שאלת: ראובן בכור יעקב, ולא פדאו אביו, והגדיל, ועדיין יעקב קיים. ובא עכשו ראובן לפדות את עצמו, ולא הניחו אביו, וא': שהוא יפדנו; שזו מצוה האב על הבן. והבן טוען: שכיון שגדל, פקע זכות האב מיניה, ועליו לפדות את עצמו. ואמרת: שנסתפק לכם הדבר. והסכמתם לפדות שניהם, וליתן זה חמש סלעים, וזה חמש סלעים. ואחר כך, יחזיר להם הכהן חמש סלעים. ואסרתם לברך מן הספק. ובקשתם עכשו, לעמוד על דתי.

תשובה: נראין לי הדברים פשוטין, שלא פקע זכות האב לעולם, ואם בא לפדות פודה, ואם הגדיל הבן. שמצות הבן על האב, ומשבא הבן לכלל שלשים יום, חל חיוב פדיונו על האב. אלא שאם לא רצה האב לפדות, ויש לו נכסים לבן, או שמת האב, הבן חייב לפדות את עצמו. והגע עצמך! אימת פקע זכות האב, ואימת פקע שעבוד הפדיון מנכסיו, וחל על הבן. וכי נתנה התורה זמן לחיובו של אב?!..

ומיהו, אם רצה הבן לפדות את עצמו, בין יש נכסים לאב, בין שאין לו, פדוי. מדכת': תפדה. וכל הקודם בפדיונו, זכה, ומברך על פדיונו, שהמצוה מוטלת על שניהם. ומיהו, מסתב' שהאב קודם, שמצות הבן על האב..

שו"ת מהר"י קצבי סימן ה [רבי יוסף ב"ר ניסים קצבי היה גדול חכמי קושטא במאה הי"ז. מתלמידיו של המהרי"ט. פסק תשובות לאלפים וגם נודע כדרשן מופלג. נפטר בקושטא בשנת תנ"א (1691).]

ונראה דרצון הרב ז"ל בזה לומר דהא דאתמר התם בפ"ק דקדושין והיכא דלא פרקיה אבוה מחייב איהו למפרקיה דכתיב תפדה תפדה ופירש רש"י תפדה תפדה כלומר קרי ביה תפדה אין הכונה לומר דהיכא שאין האב קיים או שאין בידו לפדותו דוקא אז חייב לפדות את עצמו. אלא הכונה היא שכל שעבר האב ולא פדהו בקטנותו לאיזה סיבה שיהיה כשיגדל יפדה את עצמו דכיון שהגדיל תו לא רמיא עליה דאב אלא עליה דידיה רמיא. והיינו דקאמר הרמב"ם עבר האב כלומר כבר עבר זמנו וביטל מצותו וכמו שכתב גם כן בהלכות מילה וז"ל עבר האב או האדון ולא מל אותו ביטל מצות עשה וכו' עד נעלם מבית דין ולא מלו אותו כשיגדל הוא חייב למול את עצמו וכל יום ויום שיעבור עליו משיגדל ולא ימול את עצמו הרי הוא ביטל מצות עשה וכו' ע"כ. הרי שכל אלו המצות המוטלות על האב לעשות לבנו הקטן כשיגדל ונתחייב הוא במצות הרי כבר האב עבר וביטל מצותו ולא יוכל לתקן את אשר עותו אלא מכאן והלאה על הבן מוטל לעשותו.

דעת הרשב"א:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

נימוקו:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

דעת מהר"י\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

נימוקו:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.