מקורות למסכת בבא קמא – דף 62

(1) גמרא טו: "ואי תפס לא מפקינן מיניה ... דמים בביתך", רש"י, תוס'

בענין סילוק ההיזק – רא"ש סו"ס כ "ותימא אם כן שור המועד ...", שטמ"ק ד"ה מדרבי נתן, ים של שלמה סי' מה, ריטב"א כתובות מא: ד"ה ובין כך ובין כך משמתינן ליה

(2) בענין תפיסה בקנס:

תוד"ה ואי, רש"י לו: ד"ה ההוא דתקע ליה, רש"י תוס' וריטב"א כתובות מא: ד"ה ואי תפס

רא"ש סימן כ, מאירי ד"ה אף בבבל

ראב"ד לד. ד"ה אמר מר שיבח מזיק "ואם ישאל שואל ..."

ראב"ד לה: ד"ה גופא "ואי קשיא לך אם כן ... שקיל כדאמר מזיק"

רשב"א לג. ד"ה ואכתי איכא לעיוני, רשב"א לה: ד"ה כתב הראב"ד ז"ל "ותירץ הוא ז"ל ..."

מאירי טו: ד"ה כל שהוא מדין קנס, ד"ה הרבה כתבו

תוס' לג. ד"ה איכא בייניהו "וא"ת שבפרק נערה ..."

האם חיוב קנס חל בשעת מעשה אן בשעת גמר דין?

ירושלמי כתובות ג:י "קנס מהו שיאמרו לו צא ידי שמים ... שאין אומרים לו צא ידי שמים", [תוס' כתובות לג: ד"ה לאו]

גמ' מכות ה. "ואמר רבא באו שנים ואמרו בחד בשבתא ... גברא בר תשלומין הוא:", תוד"ה וכן, גליון הש"ס שם

ים של שלמה מסכת בבא קמא פרק א סימן מה

מה. דין לנדות האדם עד דיסלק כל היזקות מן הבית שיגיע לסכנת האדם:

ואסיקנא בגמרא (ט"ו ע"ב) דמשמתינן למזיק עד שמסלק ההיזק מן הבית. כדתניא ר' נתן, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו. ואל יעמוד סולם רעוע בתוך ביתו, ת"ל (דברים כ"ב, ח) לא תשים דמים בביתך.

וכתב הרא"ש (סי' כ) וז"ל, לכאורה משמע דקאי אכלבא דאכל אמרי רברבי אפילו פעם אחת, דהא קרא ליה משונה. ומשלם חצי נזק. ותימא, אם כן שור המועד היכי משכחת לה, כיון דמשמתינן ליה בפעם ראשונה. ודוחק לומר כגון דקביל עליה שמתא דרבנן. וי"ל אף על גב דקרי ליה משונה, ומדמי לקרן. שנויו גדול משינוי דקרן, שהוא נלחם עם מי שגדול ממנו. אבל שור בעודו תם לא משמתינן ליה. אבל הועד ודאי משמתינן ליה. אי נמי מועד לבהמה לא משמתינן ליה. כיון דאם הזיק משלם נזק שלם מן העלייה. וכן העיקר, אבל לא מטעמו, שתולה בזה מאחר שהוא משלם כו', כי בעבור תשלומים לא משמתינן ליה, בפרט מקודם ההיזק. וגם יכול זה לעולם לתפוס כדי נזקו. ועוד מוכח להדיא בסוגיא, דלא איירי אלא כגון דבר שהוא סכנה לאדם, דומיא דר' נתן, דדריש קרא לא תשים דמים בביתך, שנאמר על סכנת האדם. ובגמרא אמרינן משמתינן ליה מדר' נתן כו'. אם כן בדידיה איירי.

ולכן שור מועד לבהמה, לרב זביד כגון שראה אדם ולא נגח. ולרב פפא (פי') [אפילו] לא ראה, רק סתמא. דסתמא אינה מועד לאדם, כדאיתא פלוגתייהו (בהמניח) [בפדו"ה] (לקמן ל"ז ע"א). או שור תם שנגח אפילו אדם. דהא סתם שורים בחזקת שימור קיימי. ומן הדין היה ראוי לפטור. והתורה קנסו, כדי שישמור שורו. כי חצי נזק קנסא. א"כ אין דין שמותא עליו. אבל כגון כלבא דאכל אמרי, שעשה שינוי גדול. א"כ נעשה כמזיק גמור כזאב וארי, והוא סכנה לאדם, ואסור לקיימו. וכל כה"ג לפי ראות עיני הדיין ראוי לנדותו, עד שיסלק היזק שיגיע לסכנת אדם. ועוד מדין דר' נתן כתבתי בסוף פרק דו"ה:

חידושי הריטב"א מסכת כתובות דף מא עמוד ב

ואי תפס לא מפקינן מיניה. פירש ר"ת ז"ל כשתפס המזיק עצמו, ונראין דבריו בזה ובכל נזקי שור תם שאינו גובה אלא מגופו אבל בשאר קנסות שגובין מכל נכסי המזיק כל מאי דתפיס לא מפקינן מיניה...

ובין כך ובין כך משמתינן ליה עד דמסלק הזיקא מדר' נתן וכו'. ודוקא בכלב רע וכיוצא בו, אבל בשור דכל מלאכה עביד ורב תבואות בכח שור לא עבדינן הכי אלא אמרינן ליה דלינטריה נטירותא מעלייתא.

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק ג הלכה י

קנס מהו שיאמרו לו צא ידי שמים נישמעינה מן הדא מעשה ברבן גמליאל שהפיל שן טבי עבדו אתא גבי דרבי יהושע אמר ליה טבי עבדי מצאתי עילה לשחררו אמר ליה ומה בידך ואין קנסות אלא בבית דין ובעדים ויאמרו לו צא ידי שמים הדא אמרה שאין אומרים לו צא ידי שמים

חידושי הראב"ד מסכת בבא קמא דף לד עמוד א







חידושי הראב"ד מסכת בבא קמא דף לה עמוד ב

