מקורות למסכת בבא בתרא – דף 22

(1) גמרא ו: "אמר אביי שני בתים" עד "הנהו בי תרי", רש"י, תוס'

בענין תוד"ה בשני – ר"י מיגש ד"ה אמר אביי, רשב"א ד"ה זה עושה מעקה לחצי גגו, ריטב"א ד"ה שני בתים בשני צידי רה"ר וכו', רמב"ם שכנים ג:ה-ו, ראב"ד שם, מ"מ שם ד"ה אבל אין בין גג לגג וכו'

בענין רש"י ד"ה ומעדיף – ר' גרשום "ומעדיף ... גג חבירו", שטמ"ק "והראב"ד ז"ל הקשה ... עד כאן משטה לא נודעה למי", רבינו יונה ד"ה זה שלא כנגד זה ומעדיף, רמב"ן ס. ד"ה הא דתנן, מרדכי סי' תעא (עד "שימוש שאר חצרו"), [ביאור הגר"א חו"מ קנט:ג]

בענין ר"י מיגש ד"ה אמר אביי - חידושי ר' נחום סי' ג ענף ב ד"ה ולכאורה נחלקו בזה הראשונים

בענין תוד"ה מהו דתימא - רשב"א ד"ה הא דאמרינן פשיטא, חדושי הר"ן ד"ה זה עושה מעקה לחצי גגו

בענין חצר למעלה מגגו של חבירו - רבינו יונה ד"ה מיתיבי אם היתה חצירו, שטמ"ק ד"ה אבל ה"ר יוסף, שטמ"ק ד"ה וזה לשון הראב"ד ז"ל; רמב"ם שכנים ג:ז (בסופו), מ"מ שם ד"ה ואם היתה חצרו, [דרישה חו"מ קס:א, ט"ז על שו"ע חו"מ קס:ב]

בענין שתי חצרות זו למעלה מזו – רמב"ן ד"ה שתי חצרות, רשב"א ד"ה שתי חצרות, ר' יונה ד"ה איתמר שני חצרות, ד"ה ועליון בונה, יד רמ"ה סי' סד, [שטמ"ק ד"ה אתמר שתי חצרות], רמב"ם שכנים ג:ז, ראב"ד שם, [מ"מ שם]

שעורי ר' נחום מסכת בבא בתרא סימן ג

ולכאורה נחלקו בזה הראשונים, דהנה האור זרוע והראב"ן בריש מכילתין הקשו לר' יוסי דסבר דעל הניזק להרחיק את עצמו אמאי חייבין לבנות כותל משום היזק ראיה, ותי' דהוי גירי דילי' ומודה ר"י בגירי דילי' ע"ש, ומשמע מדבריהם דחיוב כותל דמתני' הוא משום הרחקת נזקין, אולם הר"י מיגש כתב כן אהא דאיתא לקמן דף ו' ע"ב בשני בתים בשני צדי רה"ר דזה עושה מעקה לחצי גגו ומעדיף וכו', והקשה לר' יוסי דעל הניזק להרחיק את עצמו אמאי חייבין, ותי' משום דהוי גירי דילי', ומדלא הקשה כן אמתני' משמע דס"ל דמתני' לא קשיא לי' לר' יוסי, ולכאורה הוא משום דסבר דחיוב כותל דמתני' לאו מדיני הרחקה הוא כי אם מדיני חלוקת שותפין. וכן משמע מדברי הטור ריש סי' קנ"ז וז"ל, הלכתא היזק ראיה שמי' היזק, לפיכך שנים שהן שותפין בחצר אם יש בה דין חלוקה יכול כ"א לכוף את חבירו לחלוק ואפילו לעשות ביניהם מחיצה למנוע כ"א מהביט בשל חבירו עכ"ל, ומשמעות לשונו דזה שיכול כ"א לכוף את חבירו לעשות מחיצה ביניהם אין זה משום דיכול לכוף לחלוקה וממילא נעשו שכנים וצריך לבנות כותל משום הרחקת נזקין, אלא דהוי רבותא בעצם הדין שיכול לכוף לחלוקה, דכיון דהיזק ראיה שמי' היזק איכא דין בעצם החלוקה שיכול לכוף לחלוק ע"י כותל, וזהו כשיטת הר"י מיגש דהחיוב כותל דמתני' הוא מדיני חלוקת השותפין.

באור הגר"א חושן משפט סימן קנט ס"ק ג

[ג] אף על פי. והשמיט מ"ש בגמ' רבים כי קא מעייני כו' משום דבשביל זה א"צ העדפה רק כ"ש כמ"ש בסי' קנ"ד ס"ג ועמ"ש שם ובגמ' לא אמרו אלא טעם על עיקר המעקה ואעפ"כ כלל אותו בתיבת תמיד כמ"ש בסמ"ע: