מקורות למסכת בבא קמא – דף 12

(1) גמרא דף ד. - ד: "ושמואל מ"ט לא אמר כרב ... תני אדם שמירת גופו עליו", רש"י, תוס'

בענין תוד"ה כראי – רש"י י. ד"ה מה שאין כן באש, רש"י נג: ד"ה אדם ובור פטורין, תוס' כו. ד"ה ויהא, ספר יראים סי' רצג "ןאמרינן בב"מ בהשוכר את הפועלים ... שנים ולא ארבעה"

פסק-הלכה במחלוקת רב ושמואל – ר"ח ג: "פס' והמבעה ... שקלי וטרו", ר"ח ד. "פסק ויש אומר הלכה כשמואל", רמב"ם פירוש המשנה ריש ב"ק, מאירי ב. "ואע"פ שלענין פסק אין לנו ... בשיטתו של רב"

(2) בענין אדם המזיק:

תוד"ה כיון, תוס' כז: ד"ה ושמואל, תוס' ר"פ דף כז. ד"ה ואמר רבה (הובא בשטמ"ק שם ד"ה נפל ברוח שאינה מצויה וכו')

רמב"ן ב"מ פב: ד"ה ואתא ר' יהודה למימר, [מלחמת ה' ב"ק דף יג. באלפס ד"ה כתב בספר המאור אלא אמר אביי]

נמוקי יוסף דף יא. באלפס ד"ה דומיא דשבר את הכלים, דף יג. באלפס ד"ה בשעת נפילה

רמב"ם הל' חובל ומזיק א:יא, א:יח, ו:א, ו:ד; מגיד משנה שם ו:א, ו:ד

[ובענין ישן, ע"ע שדי חמד מערכת י' כלל לד, ובפרט בד"ה ושם (בדבר אליהו) ראיתי בדף ס"ו ע"ב. ואכמ"ל.]

(3) גמרא דף ד: "מתקיף לה רב מרי ... ותו מאי כהרי האש", רש"י, תוס', רשב"א, [תוס' ר"פ]

ספר יראים סימן רצג [דפוס ישן - רז]

לא תביא אתנן זונה. צוה יוצרנו בפרשת כי תצא שלא להביא אתנן זונה ומחיר כלב לבית ה' אלהיך דכתיב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה"א לכל נדר. ותנן בתמורה פ' כל האסורין [כ"ט א'] האומר לשפחתו הי לך טלה זה בשכרך אפילו מאה כולם אסורים וכו' האומר לחבירו הי לך טלה זה ותלין שפחתך עם עבדי רבי אומר אינו אתנן וחכ"א אתנן ומוקמינן לה בגמרא באסור לאו ודלא כר' אלעזר דאמר בהבא על יבמתו [ס"א ב'] פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה הלכך לא מקריא זונה אלא באסורה לו ומוקמינן בגמרא עבד עברי ואין לו אשה ובנים ובהא פליגי רבי סבר אף על פי שאין לו אשה ובנים מותר בשפחה כנענית ורבנן סברי אסור כדתניא יש לו אשה ובנים רבו מוסר לו שפחה כנענית אין לו אשה ובנים אין רבו מוסר לו שפחה כנענית ואמרינן בב"מ בהשוכר את הפועלים [צ"א א'] ובב"ק במרובה [ע' ב'] אתנן אסרה תורה אפילו בא על אמו וטעמא מפרש בב"ק דאע"ג דפטריה קרא בתשלומין רמו עליה בדיני שמים ומנלן דאמרינן הכי ולא אמרינן פטריה קרא אפילו מדין שמים ולא ליתסר אתנן מבא על אמו דתניא בספרי אין לי אלא אתנן זונה כל העריות מנין ת"ל אתנן מכל מקום פי' אפילו במקום דקם ליה בדרבה מיניה והיינו טעמא דאצטריך למעוטי בב"ק בפ' כיצד [כ"ו א'] אדם פטור מכופר מדכתיב ככל אשר יושת עליו עליו ולא על האדם הלכך אף על גב דקיי"ל בכתובות פ' אלו נערות [ל"ה א'] דחייבי מיתות שוגגין פטורים מן התשלומין דקים ליה בדרבה מיניה איצטריך למיפטריה מדיני שמים והיינו טעמא נמי דאיצטריך למעוטי אתנן כלב כדתניא בשלהי כל האסורין [ל' א'] אתנן כלב ומחיר זונה מותרין שנים ולא ארבעה...

חידושי הרמב"ן מסכת בבא מציעא דף פב עמוד ב

ואתא ר' יהודה למימר ש"ח ישבע נושא שכר ישלם האי כדיניה והאי כדיניה. ולא תקנו בו כלום, ודין הנתקל כדין גנבה ואבדה אינו דומה לא לאונס ולא לפשיעה, וש"ש כל זמן שלא נאנס חייב וש"ח כל זמן שלא פשע פטור, ומיהו גבי נזקין פטר ר' יהודה דאנוס מקרי לגבי נזקין, לא מיבעי לאחר נפילה דהו"ל בור והתורה מיעטה בשמירתו ואינו צריך אלא שמירה פחותה כשמירת ש"ח, אלא אפי' בשעת נפילה דהו"ל אש פטור דהא נמי מיעטה תורה בשמירתו ולא בעינן בנזקין שמירה מעולה כל כך כשמירת ש"ש, אלא מכי נטר כדנטרי אינש פטור בנזקין, וברייתא דקתני וחכמים אומרים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים ר' יהודה היא כדאיתא בהדיא בפרק המניח וכבר פירשתיה בארוכה בספר המלחמות יפה.

ומצאתי בתוס' בב"ק (כ"ז ב') שמפרשים אותה משום אדם המזיק, וא"כ למה פטרוהו לדברי האומר אנוס הוא והלא אדם מועד לעולם בין באונס בין ברצון, והם השיבו שאינו חייב באונסין גדולים וסמכו אותה מן הירו' שאמרו בישן ובא חבירו וישן אצלו הוא המועד, ואי אפשי להעמידה דהתם משום דשני פשע בעצמו, וכן מה שאמרו באם היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון וכולה מתני', וכן מה שאמרו לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים, כלם כשהם אדם המזיק משום פשיעה דניזק פטרו בהם, או שהם בור וכגון שהלה נתקל בו, ואין להאריך כאן, ועוד הביאו טבח אומן שקלקל דפטור בחנם ואמאי אדם מזיק הוא, וכי נמי סבירא לן אנוס הוא ליחייב, וזה ודאי קשה עליהם דכיון דמיחייב בשכר אלמא כעין גנבה ואבדה הוא ולאו אונס גדול ולאו אונס קטן הוא ופטרוהו בחנם, אלא שאין באומן הטועה במלאכתו משום מזיק, וסוף דבר כיון שהזכירו חכמים באונס נזקין אבן מונחת בחיקו ולא הכיר בה מעולם (ב"ק כ"ו ב'), ונפל מן הגג ברוח שאינה מצויה (שם כ"ז א') הרי הזכירו סוף האונסין כלם, דרוח שאינה מצויה אפילו כאותה של אליהו במשמע, דרוח מצויה הזכירו לענין ש"ח אבל רוח שאינה מצויה לא הוזכרה בתלמוד אלא לענין אונס דהוא מן האונסין הגדולים שבעולם, ואין כאן מקום להאריך בזה יותר מדאי.