מקורות למסכת בבא בתרא – דף 59

(1) לסיים את המקורות מדף 57

[בענין שיטת הרשב"ם, עיין עוד חי' רבי עקיבא איגר כתובות כ. ד"ה אוקי תרי להדי תרי כו']

[בענין תוד"ה והלכתא, עיין עוד ספר תקפו כהן סי' ו, קונטרוס הספיקות ד:ד]

[בענין חזקת מרא קמא, עיין עוד מהרש"א ב"מ ק.]

(2) גמרא לב: "ההוא ערבא ... איתיה לשעבודא דשטרא", רשב"ם

[ריטב"א, רבינו יונה לעיל "ומסתברא לי דדוקא בשטר אמנה ... וכל זה סיוע למ"ש"]

(3) גמרא לב: - לג. "רבא בר שרשום ... אשתעי דינא בהדייהו", רשב"ם, תוס'

בענין תוד"ה מיגו – רא"ש סימן יז, תוס' רי"ד, רבינו יונה ד"ה עלה בידינו "היתה שדה ממושכנת בידו מאביהן ... והמשיב אבידה לא ישבע", ספר התרומות שער יד חלק א אות ו "ואיכא דקשי להו ... אבל לדידן לא ינצל מהיסת"

ר"י מיגש, רמב"ן, רשב"א, יד רמ"ה סימן נא

[ספר העיטור אות מ מחאה דף מג (עמוד א – ג) "וכן רבה בר שרשום ... איבעי ליה לאיזדהורי בשטרא וכן הילכתא"]

ספר התרומות שער יד חלק א אות ו

ואיכא דקשי להו היכי אמרינן מגו דאמינא לקוחה ומהימנא, והלא האומר לקוח הוא בידי קרקע זה והחזיק בו שני חזקה, נהי דלא ישבע שבועת התורה לפי שאין נשבעין על הקרקעות, אבל משבועת היסת לא ינצל. ותרצו שלא היו יכולין להשביעו היסת בטענת שמא שהרי היתומים לא היו יכולין להכחישו בטענת ודאי כי אם בשמא. זה היה טעם ה"ר משה ז"ל שפטרו בלא שבועה. ואיכא מאן דאמר דכיון דנפק עליה קלא דארעא דיתמי הוא הוי טענת היתומים כטענת בריא, וכמו שאם טען לקוחה היא בידי היו משביעין אותו, עכשו כשטוען זוזי אית לי גביכו ובא לגבות מן היתומים מפירות הקרקע משתבע נמי שבועת היסת, וכי אמר אמינא דאית לי זוזי גביה ומהימנא, פירוש מהימנא בשבועת היסת וארויח בין שבועת הבא ליפרע מנכסי יתומים דאיתיה שבועת המשנה לשבועת היסת דאיתיה תקנתא דרב נחמן. אי נמי מהימנא בלא שבועה כלל, כי שמא עדיין לא היתה נתקנה בימיו תקנת רב נחמן. אבל לדידן לא ינצל מהיסת.