מקורות למסכת בבא בתרא – דף 70

(1) לסיים את המקורות מדף 69 חלק 2

[ובענין הרמב"ם, עיין עוד אבן האזל שם (עד "אין אנו אומרים כדא"ג ולכן הדין יחלוקו")]

[ובענין דין יהא מונח עד שיבוא אליהו, עיין עוד רש"י ב"מ ד"ה במקח וממכר, תוס' שם ד"ה ויחלוקו, ר"י מיגש ורמב"ן כאן. ואכמ"ל]

(2) בענין שודא דדייני:

רש"י קידושין ד"ה בשודא דדייני, רמב"ם זכיה ומתנה ה:ו, שם יא:ג

רמב"ן כאן ד"ה ופירוש שודא דדייני, נ"י כאן ד"ה משני שטרות, ר"ן כתובות צד: (נד. באלפס) ד"ה חדא דאנא דיינא

(3) גמרא עד דף לה: "ואי דמר לא דמר", רשב"ם, תוס'

ר"י מיגש ד"ה כל דאלים גבר, ריטב"א ד"ה ומ"ש מהא דתנן המחליף וכו', נמוקי יוסף בסוגיין

פירוש "דררא דממונא":

שטמ"ק בשם רבינו יהונתן מלוניל, מאירי, יד רמ"ה סי' סג, [רשב"א כאן ד"ה דררא]

רש"י ב"מ ב: ד"ה דררא דממונא, תוס' שם ד"ה הכא, רשב"א שם ד"ה דררא דממונא

[רי"ף כתובות דף מה: באלפס "ומסתייע נמי האי סברא ... הא איכא דררא דממונא למר ודררא דממונא למר"]

חדושי הרשב"א מסכת בבא מציעא דף ב עמוד ב

דררא דממונא. פרש"י ז"ל דררא חסרון כיס שאם תחייבנו שלא כדין הרי חסר ממון ואם תפטרנו שלא כדין נמצא זה חסר ולד פרתו, כלומר לאפוקי מציאה דלאו מידי חסר ולאפוקי מקח וממכר דהא מהדר ליה דמי כדאמרי' לעיל, ואין פירושו נראה מחוור מדאמרי' בפ' חזקת הבתים זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר ואקשינן עליה מהמחליף פרה בחמור וילדה זה אומר ברשותי ילדה וזה אומר ברשותי ילדה וכו' ומתרץ לה התם איכא דררא דממונא למר ולמר כלומר בההיא דהמחליף פרה אבל הכא כלומר בדרב נחמן ליכא דררא דממונא דאי דמר לא דמר ואי דמר לא דמר, ואי כפירושו של רש"י ז"ל בההיא דזה אומר של אבותי ג"כ אית ביה חסרון כיס שאם יתקפו מי שאינה של אבותיו למי שהיא של אבותיו נמצא חסר שדהו. ורבינו חננאל ורבינו שמואל ז"ל פירשו דררא דממונא עיקר ממון פי' שהיה לו בה עיקר תביעה וחזקה בלא מחלוקת כגון ההיא דמחליף פרה בחמור דמוכר יש לו חזקה גמורה דשלו היתה קודם חליפין ושלו הוא תובע ולוקח נמי שלו היא עכשיו בלא מחלוקת ושלו הוא תובע, אבל בארעא דרב נחמן ליכא לחד מינייהו חזקה גמורה בלא מחלוקת, ובזו דשור שנגח את הפרה ג"כ יש לכל אחד עיקר תביעה וחזקה, בעל השור מוחזק בשורו ובעל הפרה דמוחזק בולד חי והרי שחוט לפניך, משא"כ במציאה ובמקח וממכר, ובתרגום ירושלמי מידי תבקשנה מן ידי תדריניה, ומיהו הא דאמרינן הכא ולאו ק"ו הוא משמע לכאורה טפי כפי' רש"י ז"ל דה"ק ומה התם דודאי חד מינייהו מפסיד דע"כ כוליה דחד מינייהו הוא וכשאתה חולקו ביניהם אתה מפסיד ודאי ממון לאחד מהם ואפ"ה אמר סומכוס יחלוקו הכא דאפשר דחלוקתם כדין דדלמא דתרוייהו היא לא כ"ש. ע"כ נ"ל דהכי פי' דררא דממונא הפסד ממון והתם פי' עיקר תביעת ממון ולשון אחד הוא המתחלק לשני עניינים, ויש לנו כזה הרבה בתלמוד.