מקורות למסכת בבא קמא – דף 6

(1) לסיים את המקורות מדף 5

בענין היחס בין שן לרגל:

רמב"ם ספר המצוות עשין רלז-רמא, הל' נזקי ממון א:א-ב

סמ"ג עשין סו-סז "... דבר שאין דרכה תמיד לעשות"

ספר המצוות לרס"ג מנין הפרשיות פרשה כא, ביאור ר' ירוחם פערלאו שם "והנה נזקי הרגל ... לכן מנאן באחת"

ירושלמי ריש ב"ק "... ומצאה קוצים וגו'", [רמב"ם פירוש המשנה ריש ב"ק]

תוס' יז. ד"ה כיצד

בענין יש הנאה להזיקה:

שטמ"ק ריש דף ד. בשם שו"ת ר"י מיגש

רשב"א ב: ד"ה נשיכה, תלמיד הרשב"א והרא"ש שם

האם "יש הנאה להזיקה" הוא חומרא או גם קולא? האם הוא מחייב משום שההיזק מצוי, או מטעם אחר? מה היחס בין שאלה זו להוה-אמינא לפטור שן דלא מכליא קרנא, ולמחלוקת הרשב"א ותלמיד הרשב"א הנ"ל, ולמחלוקת הראשונים בסוגיין בענין "טינפה פירות להנאתה"?

רש"י יז: ד"ה צרורות כי אורחייהו, תוס' שם ד"ה נובר. מה יסוד המחלוקת בין רש"י לתוס'?

[קונטרסי שעורים ד:ז]

(2) גמרא דף ג. "אלא תולדה דרגל כרגל ... וזה אב לנזקין", רש"י, תוס'

[תוס' ר"פ, שטמ"ק בשם רבינו ישעיה, רשב"א]

[רשימות שיעורים על תוד"ה לא]

ספר מצוות גדול עשין סימן סו-סז

אלו הן מצות עשה של נזיקין

תנו רבנן (ב"ק ב, ב) שלשה אבות נאמרו בשור, נזקי קרן ונזקי שן ונזקי רגל. ושתי מצות עשה יש בהן אחת לדון בנזקי קרן שנאמר (שמות כא, כח) כי יגח שור וגו', ואין נגיחה אלא בקרן שנאמר (דברים לג, יז) וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח, וכתיב (שמות כא, לה) וכי יגוף שור וגו' והוא בנגיחה כדתניא בתחלת סדר נזיקין (שם) פתח הכתוב בנגיפה וסיים בנגיחה או נודע כי שור נגח הוא לומר לך זו היא נגיפה זו היא נגיחה:

מצות עשה שנייה לדון בנזקי שן ורגל אחת היא שנאמר (שמות כב, ד) כי יבער איש שדה או כרם ושילח את בעירה ובער בשדה אחר, בעירה לשון בהמה הוא וכן כי יבער כמו אנחנו ובעירנו, שיוליך בהמתו בשדה חבירו או בכרם חבירו ויזיק אותה באחת מאלה או בשלוח בעירה או בבעור, ותניא (שם) ושלח זו נזקי מדרך כף רגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור, ובער זו נזקי השן האוכלת ומבערתו וכן הוא אומר כאשר יבער הגלל עד תומו (ע"פ פירוש רש"י עה"ת). נזקי השן והרגל כללן הכתוב ביחד מפני שהזיקן בדברים שדרכן לעשות תמיד כמנהג ברייתה כגון בהמה שאכלה תבן או עומרים או הזיקה ברגליה דרך הליכתה ועל שניהם חייבה התורה לשלם נזק שלם מן המעולה שבנכסיו שנאמר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם (עי' לשון רמב"ם נזקי ממון פ"א ה"ב):

אבל נזקי הקרן הוא, ששינתה לעשות דבר שאין דרכה תמיד לעשות ...

ספר המצוות לרס"ג מנין שישים וחמש הפרשיות פרשה יח יט כ כא כב

סדר נוגח. ונוגף. וגומץ. המבעה. וההבער. לתגמולות.

ביאור על ספר המצוות לרס"ג (הרב פערלא) מנין שישים וחמש הפרשיות פרשה כ כא כב

... והנה נזקי הרגל לא מנה רבינו הגאון ז"ל לא כאן ולא שם באזהרותיו. אלא שכללן בכלל מבעה. אף על גב דלשמואל (רפ"ק דב"ק ד' ע"א) דנקטינן כוותיה תנא במתניתין שור לרגלו. ומבעה לשינו עיין שם הרי דתנא דמתניתין חלקן לשנים. וקרי לרגל אב בפ"ע. ולשן אב בפ"ע. מ"מ כיון דבקרא נכללו רגל ושן כאחד. דכתיב כי יבער איש וגו' ושלח את בעירו ובער בשדה אחר וגו'. ותניא (ריש ב"ק ב' ע"ב) ושלח זה הרגל. וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור. ובער זה השן וכן הוא אומר כאשר יבער הגלל עיין שם. לכן מנאן באחת...

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק א הלכה א

מתני' ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער לא הרי השור כהרי המבעה ולא המבעה כהרי השור לא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים לא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק הצד השוה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ:

גמ' השור זה הקרן דכתיב [שמות כא לה] וכי יגף שור איש את שור רעהו וגו'. עד כדון בתם במועד מניין. [שם לו] או נודע כי שור נגח הוא וגו'. הבור [שם לג] כי יפתח איש בור וגו' בעל הבור ישלם וגו'. המבעה [שם כב ד] כי יבער איש שדה או כרם [שם כב ד] ושלח את הבעירה זה הרגל דכתיב [ישעי' לב כ] משלחי רגל השור והחמור. וכתיב [שם ה ה] הסר משוכתו והיה לבער זה השן. [שם ה ה] פרוץ גדירו והיה למרמס זה הרגל. וההבער דכתיב [שמות כב ה] כי תצא אש ומצאה קוצים וגו'.

תלמיד הרשב"א והרא"ש מסכת בבא קמא דף ב עמוד ב

נשיבה תולדה דשן היא שן יש הנאה להזקה הא אין הנאה להזקה. רביצה בעיטה תולדה דרגל היא רגל הזקה מצוי הני אין הזקה מצוי. ראית דגרסי נשיכה תולדה דשן הוא הני מילי היכא דאיכא הנאה להזקה הא אין הנאה להזקה. רביצה ובעיטה תולדה דרגל היא ה”מ היכא דהיזקן מצוי וכו'. ולפי גירסא זו משמע דאיכא נשיכה דיש הנאה להזקה והויא תולדה דשן, ואיכא רביצה ובעיטה דהזקן מצוי והוו תולדה דרגל, ומפרשינן דנשיכה תולדה דשן והיכי דמי כגון שנשכה ככר להנאתה כדי לאכלו ונפל מפיה ונשאר מלוכלך דבנשיכה זו איכא הנאה להזקה. ורביצה ובעיטה תולדה דרגל כגון שהיא רבצנית או בעטנית. ואין זה מחוור דכל נשיכה ודאי תולדה דקרן היא ואפילו נשכה ככר להנאתה כדי לאכלו כל שלא אכלתו אין זה כעין שן שחייבה עליו תורה, דהא ובער בשדה אחר כתיב וכל שלא נהנית איבו בכלל ובער. ורביצה ובעיטה לאו תולדה דרגל הן ואפילו רבצנית ובעטנית כיון שאין הזק זה מצוי בסתם בהמות, והגע עצמך שור נגחן מי משלם נזק שלם כל שלא הועד, ברבצן וכעטן נמי לא משלם נזק שלם אלא א”כ הועד.