מקורות למסכת בבא בתרא – דף 34

(1) לסיים את המקורות מדף 33

(2) גמרא כט. "אמר רב הונא ... דעבדא טפי"

למה צריך לאכלן רצופות?

רשב"ם, ר' יונה, [מאירי], יד רמ"ה סימן כב (עד "אמר אביי")

ספר העיטור אות מ' מחאה דף מב עמוד א "ולפי' דרבוותא דמפרשי רצופות ... אלמא כיון דבחזקתו קאי הוי חזקה" [עד "והכי סלקא שמעתא הכא והתם"]

[הגהות מיימוניות טוען ונטען יב:ד]

ספר העיטור שם דף מא עמוד ד "ור' אבן מגש כתב ... אי טעין אין ואי לא לא". לפי הר"י מיגש, למה צריך לאכלן רצופות?

מה הדין אם יצא לעסקיו?

גמרא עד דף כט: "טענינן ליה אנן", תוס' (ד"ה אמר מר זוטרא) בשם ר"ח "ובסמוך לא גרסינן ... עדותן עדות"

רא"ש סי' ב "ורבינו חננאל ז"ל גורס ... לבית הכנסת מחמת טירוד עסקיהם"

ר' יונה ד"ה גירסת רבותי זצ"ל, ולקמן בסוף הסוגיא ("עלה בידינו") "ומקומות של בית הכנסת ..."

שטמ"ק ד"ה הא דאמר כגון דאתו בי תרי (בשם ראב"ד)

ר"י מיגש ד"ה אמר מר זוטרא

ריטב"א ד"ה ומודה מר זוטרא "והם גורסין ... כש"כ שמוחקין הספרים"

יד רמ"ה סי' כד "ומסתברא דלא שנא שיבבי ולא שנא שכירו ולקיטו ... אלא לאו ש"מ כדאמרינן", ובסוף הסימן "ברם צריך את למידע ..."

 שטמ"ק בשם רבינו מאיר הלוי

[מאירי ד"ה כל שאנו מזקיקים לעדות חזקה]

(3) גמרא עד דף כט: "אבל כתוב עיטרא קלא אית ליה", רשב"ם, תוס'

בענין מר זוטרא:

ר' יונה ד"ה אמר מר זוטרא, ד"ה ראיתי נוסחאות הגאונים כולם ז"ל

יד רמ"ה סי' כד (עד "כי טעמיה דרב יימר")

רמב"ם טוען ונטען יב:ב-ד, עדות טו:ה

[שטמ"ק ד"ה הא דאמר כגון דאתו, רשב"א ד"ה רבא אמר, רשב"א וריטב"א ד"ה גירסת הספרים, מאירי ד"ה הא בתים וחצרות שדירתן ביום ובלילה]

ספר העיטור אות מ - מחאה דף מא טור ד - מב טור ב

ור' אבן מגש כתב דמר זוטרא לפרושי אדרב הונא אתא דאי [דף מב טור א] טעין הוא דבעי רצופות ואי לא לא. וקשיא לי להאי פירושא דהול"ל הא דרב הונא אי טעין אין ואי לא לא. ופירש רבינו יעקב אי טעין המחזיק ואמר ליתו סהדי וליסהדי בי כלומר אביא עדים שדרתי בה יומם ולילה. ודאי בחזקתו היתה ועל כן אומר להביא עדים בטענתו. ואין צריך שיעידו עדיו בפי' ואפילו העידו בסתמא חזקתו חזקה. ומודה מר זוטרא אם המחזיק רוכל המחזר בעיירות אף על גב דלא טעין טענינן ליה ובעינן שיבבי ואגירי. ומודה רב הונא בחנותא דמחוזא דאף על גב דאתי בטענת בריא ואמר אנא חזינא דלא הוה ביה בליליא חזקה היא דאיבעי ליה למחויי ולהכי שבקיה להאי ומודה רב הונא עד הכא ולא קאמר ברישא דשמעתא אף על גב דאתי בטענת בריא לאו חזקה היא. ומכי אתו סהדי דיממא חזקה היא והילכתא ככל הני אמוראי כרב הונא דבעי רצופין כמר זוטרא דבעי טענת בריא והיכא דאתי בטענת בריא קי"ל כאביי ורבא אפומי דשיבבי ואגירי.

ולפי' דרבוותא דמפרשי רצופות למעוטי אג"ה קשיא לי קושיא דבתים דקא מקשי' לרב הונא לכולי עלמא נמי שלימות בעינן. ובתים מקוטעות נינהו ובצרי להו לילוותא. ותו נהי באתרא דמוברי באגי איכא למימר מפוזרות נינהו שאינה עולה לו שנת הבור. וצריך להחזיק שנה אחרת אלא חנותא דמחוזא לאו מפוזרות נינהו ומאי מודה רב הונא איכא דהתם השלמה ליכא. וצרפי' פירוש בחנותא דמחוזא אם כרבה שש שנים ביום דחזקתו חזקה. ולא חשיבי מפוזרות דאי בשלש שנים ביממא לחוד סגי הא מקוטעות נינהו ורב הונא לא איירי אלא במפוזרות ואמתניתין נינהו דשייכי דקתני מיום ליום לאפוקי מקוטעות אלא לענין פיזור קאי כדרב הונא ואמינא מילתא ומסתברא מרבוותא ומסתברא דרב הונא לאו למעוטי אג"ה אתי דאפילו באתרא דלא מוברי באגי אי אית ליה סהדי דאכלה אג"ה ולא נפקא מחזקתיה לחזקה דאחריני חזקה הוא ורב הונא למעוטי מפוסקות אתא שאם אכל שנה ראשונה ושלישית ולא אכלה שנייה אף על פי שעמד בחזקתו שלש שנים בלא עירער אינה חזקה דאין חזקה אלא לנהנה וכל שכן מקוטעות אבל באתרא ד(לא) מוברי באגי אפילו שנת הבור עולה לו והיינו דקאמר מר ומודה רב הונא באתרא דמוברי באגי ובחנותא דמחוזא כיון דבחזקה קאי לא בעינן רצופין והיינו פורנא דבתים דהא מפוסקות נינהו. אלמא כיון דבחזקתו קאי הוי חזקה ומסתייעא האי סברא מדגרסינן לקמן אלא מעתה א' [דף מב טור ב] אומר אכלה אג"ה וא' אומר אכלה בד"ו הכי נמי דהוי חזקה אלמא אי הוו תרי סהדי דאמרי אכלה אג"ה הויא חזקה דאי איתא הוי ליה לשנוי התם חד סהדא מפוזרות קא מסהיד להו דאי נמי איכא תרי סהדי לאו חזקה היא. הכא חד סהדא חיטין קאמר אי איכא אחרינא בהדי חזקה היא אלא לאו ש"מ דומיא דחיטין ושעורין הוא דאיכא תרי סהדי דאכלה אג"ה חזקה הויא. ואיצטריך לשנויי התם דאשתא דקא מסהיד האי. לא קא מסהיד האי. והוה ליה עדות מוכחשת בבדיקות. אבל הכא מאי איכא בין חיטי לשערי עדות מוכחשת בבדיקה היא דלא דייקי אינשי ופי' דרבוותא דהאי דלא פריך אחד אומר אב"ג וא' אומר דה"ו תיהוי חזקה משום דאמרינן בסנהדרין הכל מודים בעידי חזקה ופר"ש שבא אחד והעיד אני ראיתי שלש שני' הראשוני' של שמיטה והשני אומר אני ראיתי האחרוני' שמצטרפ' לא נהירא לן דגרסינן בירושלמי מודים חכמים לר' יהודה בעידי בכורה ובעידי חזקה רב בא בשם ר' ירמיה אמר אף סימנין כן אמר ר' מנא יאות אמר ר' חגאי אילו שטר שהיה מחותם בארבעה עדים וקר' עליו ערער זה מעיד על שנים וזה מעיד על שנים שמא כלום הוא ואין כל חתימה וחתימה צריכה שני עדים והכא כל סימן וסימן צריך שני עדים ר' חנינא יליף לה משני חזקה אילו אחד מעיד שאכלה א' ב' ג' ואחד מעיד ד' ה' ו' שמא כלום הוא ואין כל חזקה וחזקה צריכה ב' עדים והכא כל סימן וסימן צריך ב' עדים ש"מ דעידי חזקה דקאמר לאו משני חזקה קאמר. אלא חזקה מנעל וגדר קאמר אי גמי חד ביום ראשון דלי לי צנא דפירי וחד אמר ביום שני. אבל אחד אומר א' ב' ג' ואחד אמר ד' ה' ו' לא הוו חזקה והאי דלא פריך התם א' ב' ג' וד' ה' ו' דהתם ודאי מכחשי אהדדי טובא. אבל זה אומר שלש שנים מפוסקות באג"ה וזה אומר בבד"ו אפשר דלא דייקי וזה קרא שנה ראשונה של שמיטה שנייה ותרוייהו אחדא מילתא קאמרי וליהוי חזקה והכי סלקא שמעתא הכא והתם