מקורות למסכת גיטין – דף 1

(1) גמרא לו. – לו: "הלל התקין פרוסבול וכו' ... מנחילין העם כל מה שירצו", רש"י, תוס'

(2) מה היחס בין פרוזבול למוסר שטרותיו לבית דין?

רש"י סוף דף לב: ד"ה מוסרני לכם, רש"י ב"ב כז. ד"ה פרוזבול, רש"י כתובות פט. ד"ה פרוזבול

רש"י מכות ג: ד"ה מוסר שטרותיו לב"ד, תוספות שם ד"ה המוסר שטרותיו לב"ד, ריטב"א שם ד"ה ובמוסר שטרותיו לב"ד

רמב"ם הל' שמיטה ויובל ט:טו-טז, [וע"ע שבת הארץ מהדורה בתרא (הוצאת מכון התורה והארץ) שם]

ר"ן בסוגיין (דף יח: באלפס) ד"ה התקין הלל הזקן פרוזבול, [רמב"ן וריטב"א ד"ה ומי איכא מידי]

רמב"ם פירוש המשנה שביעית י:ד, [רש"ש שם]

ספרי דברים טו:ג (פיסקא קיג)

ירושלמי שביעית פרק י סוף הלכה א – ריש הלכה ב "ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך ולא ... סמכוהו לדבר תורה"

למה אין החוב נשמט אם מסר שטרותיו לב"ד או כתב פרוזבול?

רמב"ם פירוש המשנה שביעית י:ב "מוסר שטרותיו לב"ד ...", [וע"ע משנה ראשונה שם]

רשב"ם בב"ב סה: ד"ה הרי הוא קרקע

ר"ש שביעית י:ו ד"ה אא"כ יש קרקע ללוה

(3) בענין תוד"ה בזמן:

[שו"ת בית הלוי ח"ג סי' א ענף א אות ב]

גמרא מ"ק ב: - ג. "תנן משקין בית השלחין ... אאחרנייתא לא מיחייב", רש"י שם

כסף משנה שמיטה ויובל ט:ב

רמב"ם שם י:ט וגירסת מהדורת פרנקל (או הרב קאפח או יד פשוטה)

כ"מ ומשל"מ שם ד:כה

[וע"ע בית הלוי שם ענף ג]

חידושי הריטב"א מסכת מכות דף ג עמוד ב

ובמוסר שטרותיו לב"ד. פי' רש"י ז"ל והיינו פרוזבול שתקן הלל שכתוב בו מוסרני לכם וכו', והקשו עליו בתוספות שהרי במשנת מסכת שביעית מייתי הא ומייתי בתר הכי תקנת פרוזבול אלמא תרי מילי נינהו, ובספרי מייתי לה להא מן הכתוב שנאמר ואת אשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך ולא מה שלאחיך בידך פרט למלוה על המשכון ומוסר שטרותיו לב"ד שאין משמטין, אלא ודאי כל שמוסר שטרותיו ממש לב"ד מדאורייתא אינו משמט דהא נגוש ועומד הוא, והלל תקן פרוזבול שלא יהא צריך למסור שטרותיו, וכן משום מלוה על פה שיאמר להם מוסרני וכו' וכדפרישנא בדוכתא, ואפשר כי רש"י ז"ל כך רוצה לומר דהיינו תקנת פרוזבול כלומר אהא אסמכה.

רש"ש מסכת שביעית פרק י משנה ד

מוסר כו' שכל חוב כו'. עי' סמ"ע סי' ס"ז סקל"ט והר"ן בפ' השולח העתיק את כל חוב כו' וזהו גי' נכונה:

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קיג

(ג) את הנכרי תגש, זו מצות עשה. ואשר יהיה לך את אחיך, ולא של אחיך בידך מיכן אתה אומר המלוה על המשכון אין משמט. את אחיך תשמט ידך, ולא המוסר שטרותיו לבית דין מיכן אמרו התקין הלל פרוסבול מפני תיקון העולם שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה עמד והתקין פרוסבול וזהו גופו של פרוסבול מוסרני אני לכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני כל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה והדיינים חותמים למטה או העדים סליק פיסקא

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שביעית פרק י הלכה א

ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידיך ולא המוסר שטרותיו לב"ד:

[הלכה ב] מתני' פרוזבול אינו משמט זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה שנאמר [דברים טו ט] השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמור וגו' התקין הלל הזקן פרוזבול זהו גופו של פרוזבול מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה והדיינים חותמין למטן או העדים:

גמ' מכאן סמכו לפרוזבול שהוא מן התורה ופרוזבל דבר תורה הוא כשהתקין הלל סמכוהו לדבר תורה

שו"ת בית הלוי חלק ג סימן א

[ב] ועוד דהא לפמש"כ רש"י דאביי ס"ל דגם בבית שני לא היה שמיטה משום דאין יובל וא"כ הרי נצרך לומר דהכתוב מדבר כאן בשלשה שמיטות שמיטת כספים דזהו עיקר הפרשה ושמוט יתירא דכתיב מרבה לכאן גם שמיטת קרקע [דקאמר רבי] וגם שמיטת יובל להקיש כולם להדדי והרי בודאי קשה דהאיך נרבה לכאן שני דברים קרקע ויובל והרי רק תיבה אחת שמוט מיותר וקושי' זו הקשה הרשב"א בחידושיו על פירש"י וז"ל ועוד היכא דרשינן מהאי קרא כו' אטו בקרא שלשה שמיטין כתיבא, דבשלמא לפירושו של ר"ת ניחא דכל דין דשביעית בין דקרקע ובין כספים נחשבים באחד ושמוט יתירא מרבה יובל אבל לפרש"י דכספים וקרקע נחשב לשנים קשה, וצ"ל לפרש"י דאביי לא דרש לפי מנין התיבות היתרים רק ס"ל דהך שמוט יתירא בא להביא לכאן כל ענייני שמיטות אחרים הכתובים בתורה יהיו שנים או שלשה או גם ארבעה ומביא לכאן קרקע וגם יובל, וכל זה יש לומר על אביי אבל רבי הא אמר להדי' בשני שמיטות הכתוב מדבר וכל זה דחק לרש"י לומר דרבי לא ס"ל כלל ההיקש ליובל והא דפשיטא ליה בקרקע הוא משום דבטלה הקדושה ורק אחר החורבן ס"ל דהוא דרבנן אבל בזמן הבית ס"ל לרבי דשמיטה הי' דאורייתא, ורק אביי הוא דאמר דהלל ס"ל דגם בזמן הבית היה מדרבנן דס"ל דגם יובל היקש כאן, וכן דקדק רש"י בדבריו וכתב וז"ל, ואף על גב דהלל היה בזמן בית שני ס"ל לאביי דגם אז הואיל ולא היה יובל נוהג לא היה שמיטה נוהג הרי דלא כתב רש"י רק דאביי ס"ל כן ולא רבי וכל זה ברור ומוכרח בדעתו: