מקורות למסכת בבא בתרא – דף 51

(1) גמרא סוף דף לא. "זה אומר של אבותי" עד דף לא: "אבל לאותה עדות לא", רשב"ם, תוס'

בענין תוד"ה אמר ליה – תוס' ב"ק עב: ד"ה רבא אמר, [רמב"ן כאן ד"ה אמר ליה רבא]

מה יסוד המחלוקת בין רבא לרב נחמן?

תוס' רי"ד ד"ה אליבא דרב חסדא, ד"ה ורבא אמר לך

מאירי ד"ה שנים שהיו עוררין (עד "אלא בשטענותיהם שוות"), ד"ה שתי כתי עדים המכחישות זו את זו

(2) בענין תוד"ה וזו:

רמב"ן ד"ה זה אומר של אבותי, רשב"א ד"ה א"ל רבא "וא"ת בין לרבא בין לרב נחמן ..."

תוס' ב"ק עב: ד"ה אין לך בו "ואם תאמר ולמה הוי חידוש כלל ... דהא תרי כמאה וכ"ש מיגו"

רמב"ן קידושין סד. ד"ה הא דאמרינן בנישואין הימניה רחמנא לאב בשבויה לא הימניה

(3) בענין תוד"ה ורב נחמן:

תוס' כתובות כ. ד"ב אלא, [חתם סופר שם ד"ה דאלו הוי לקמן]

ר"ח מכות ה. ד"ה מתני' אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו עצמן כו'

(בשיעור הבא נעסוק במחלוקת רב הונא ורב חסדא.)

חדושי הרמב"ן מסכת קידושין דף סד עמוד א

הא דאמרינן בנישואין הימניה רחמנא לאב בשבויה לא הימניה. ק"ל ונהי דלא מפרש ביה קרא נאמנות, מכל מקום להמניה במיגו לגבי כהונה, ואפי' לתרומה נמי, מיגו דמצי למימר קדשתיה בביאה לאיש פלוני ממזר ליהמניה, דהא את בתי נתתי כל נתינות במשמע ובכולהו גברי משמע, וי"ל דילמא לא משמע אלא איסור נשואין אבל פסול כהונה ועד בנישואי איסור לא מהימן בהו, וכיון דליכא מיגו לפוסלה לגמרי לא מהימן בשבויה לחצאין (עי' ר"ן), אי נמי לא אמרינן מיגו להימוני איש על אחרים במה שאינו בידו, דעדות הוא, ואין בעדות דין מיגו דיכול למימר הכי כי אמר הכי מהימן.

חתם סופר מסכת כתובות דף כ עמוד א

דאלו הוי לקמן דלמא הוי מודי להו מהימני הכא א"ש אבל מ"ש תוס' בשם הרשב"א בזה צע"ג הא אלו הוי מודה מה מועיל הא אין חוזר ומגיד ולפמ"ש לעיל בשיטת מהרש"ך א"ש דכל עדות שאינו מועיל אלא מדרבנן חוזרים ומגידים דלא אלים הגדה קמייתא כ"כ ובשטר שמתו עדיו קיימין הכא דאינו רק מדרבנן לשיטת הרמב"ם שכתבתי לעיל ושפיר יכולין לחזור ולהגיד אף על גב דכשמתו לא שייך שיחזרו ויגידו מ"מ אמרי' אלו הוי קמן בהאי אופן שהם עתה שהי' השטר מדרבנן היו יכולים לחזור ולהגיד ודוחק וצ"ע: