שיוצאים בה יד"ח (אילולי טעמו של המרדכי דלא הוי דירה). וע"כ דטעם הפטור שלו הוא כמו של שאר הפושעים, וכגון המקיז דם בחג דחייב מדהיה לו להקיז לפני החג או אחריה. דהתם החיוב הוא מחמת דאיהו דאזיק אנפשיה שהכניס את עצמו לצער.

והביאור בזה, דכל פטור מצטער דאין התורה מטריחה אותו להצטער עבור המצוה. אמנם הכא, כיון שאין לו להכניס עצמו לצער בשביל לקיים המצוה, כל שהכניס עצמו לצער איהו דאזיק אנפשיה. ודוג' לדבר הוא אבל, דבמג"א הביא בשם התניא שאם המת קרוב לליבו ולא יכול להסיר צערו פטור מליישב בסוכה. אמנם במשנ"ב הביא מהישעו"י (וכן דקדק השעה"צ מכך שלא חי' הראשונים נר' דאבל חייב בכל גווני) דאף בכה"ג חייב.

וצ"ב דסו"ס הוא מצטער. והביאור בזה, דכיון שמוטל עליו להסיר צערו, הרי דאין המצוה דורשת ממנו להצטער, אלא אדרבא הדרישה היא להסיר את צערו ולקיים את מצות הסוכה בלא טורח, וכל שלא עשה כך איהו דאזיק אנפשיה (עי' הערה[[1]](#footnote-1) ביתר ביאור). ודוג' לדבר הוא במה שכתבנו בתחילת דברינו דערל שיכל למול ולא מל ולא עשה הפסח חייב כרת, וצ"ב דלכאו' היה אונס והוא פטור. והביאור בזה דמה שהוא חייב כרת אינו מחמת שלא הקריב הפסח, אלא משום שלא מל ועשה הפסח, שהיה לו למול ולעשות הפסח.

וה"נ הכא דלעולם לא מצוה אותה התורה להצטער, אלא הצוי הוא שיצא מצערו ויקים מצות סוכה, וכל שלא עשה כך איהו דאזיק אנפשיה. וכמו"כ כתב החת"ס שאם הלך לביתו תוך החג, ל"ח מצטער מה בהליכתו לסוכה, כיון שהמצוה דורשת ממנו להיות בסוכה בזמן שנמצא בביתו ולא ללכת לביתו, ובהליכה לביתו חשיב איהו דאזיק אנפשיה. וכן הוא בנידון של המג"א, דמקיז דם הצוי שהיה עליו הוא

1. והביאור דאף כשאמרי' דאי"צ להצטער בשביל המצוה, אין הכונה דיש הגבלה בכמה מוטל עליו לטרוח בשביל לעשות את המצוה, כמו שאמרנו בפטור דעד חומש במצוה, משום שאין מצוה על האדם כלל לטרוח בעבור המצוה, ששייך להגביל את המצוה, ואין המצוה אלא הדיור בסוכה. וכל פטור של עד חומש נא' במקום שאמרה תורה שעליו להוציא מממונו וכגון צדקה או מכשירי מצוה. אלא הפטור של מצטער הוא דמקום שיש לך טורח אינך חייב כלל בקיום מצות סוכה, וכמו באעדל"ת ועוסק במצוה, דכל כה"ג אמרה תורה דאי"צ לקיים את חיובו, ונפטור מגוף העשה, משא"כ ביותר מחומש דאף אם אין בחומש ממונו מספיק לקנית אתרוג, מוטלת עליו המצוה לקנות אתרוג בחומש ממונו, ומש"ה אמרי' דפטורו משום אונס (ועיי' בהערה כב נפק"מ נוספת).

   ומש"ה באבל שיכול להוציא עצמו מצערו אין התורה מחייבת אותו להצטער, אלא התורה מחייבת אותו להוציא עצמו מצערו, וכיון שיכול להוציא מצערו לא נפטר ממצות סוכה, וא"כ אף כשאין יכול להוציא עצמו מצטערו, בכ"ז לא נפטר ממצות סוכה, כיון שבכ"ז התורה דורשת ממנו להוציא עצמו מהצער.

   כב מש"ה פסק השו"ע דבצטער היושב בסוכה חשיב כ'פטור מהדבר ועושהו שנקרא הדיוט' ולענין להוציא יותר מחומש ממונו, כתבו האחרונים דלא אמרי' דנקרא הדיוט. והחי' הוא כנ"ל דבפטור מצטער הוא פטור מגוף המצוה, וחשיב כאינו מצוה ומש"ה נקרא הדיוט, וכמו עוסק במצוה שכתב הירושלמי דנקרא הדיוט משום שפטור מגוף המצוה. משא"כ פטור דיותר מחומש שנשאר חייב בגוף המצוה, וא"כ אם רוצה להדר ולקיים את מצותו ביותר מחומש ממונו ודאי משובח טפי, ויל"ע.

   (ובמח"צ (ריש סי' תרלט) כתב דבהיה לו צער לילך לסוכת חברו אינו מברך על הישיבה בסוכה דכל הפטור מהדבר ועושהו נקרא הדיוט. וברעק"א תמה דכיון דהלך לסוכת חברו וכיום אין לו צער אמאי לא יברך. ולכאו' פליגי האם אמרי' דכיון דפטרה אותו תורה אף בהלך סו"ס הוא פטור מסוכה, ולרעק"א כיון שהלך הדר דינא שכיום הוא מחויב.). [↑](#footnote-ref-1)