**ו. תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן / גרי"ז הל' נזקי ממון**

1. גמרא "הכא מאי אמר רב פפא...וכי קאמר רב פפא אשן ורגל" עם רש"י (ב::)

2. רש"י ד"ה הכא מאי, ד"ה מאי שנא קרן (ב:)

3. גמרא תולדה דשן מאי היא...קרי לה תולדה לפוטרה ברה"ר" עם רש"י (ג.-ג:)

4. רש"י ד"ה מאי שנא רגל (ג.), ד"ה ולרב דאמר (ג:), ד"ה היינו שור (ג:)

5. רי"ף "מדקתני אבות...דמשלם מן העלייה ולפוטרה ברה"ר" (א. בדפי הרי"ף)

6. רמב"ם נזקי ממון ב:א

7. גמרא הצד השוה שבהן...בור תוכיח ןחזר הדין" עם רש"י (ו.)

8. רא"ש סי' א [דף ו.] "ומסקינן דילפחנן..וכן בור התגלגל"

9. גמרא "אמר רב אשי תנא שן דחיה...קמ"ל דחיה בכלל בהמה" עם רש"י (יז:)

10. שיטה מקובצת יז: ד"ה ורבינו ישעיה "תימא...דחייב בעופות", "ולר' נראה..ע"כ"

11. חידוש מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם: הלכות נזקי ממון

**6. רמב"ם נזקי ממון ב:א**

אחד אבות נזקים ואחד התולדות אם היה האב מועד תולדתו מועדת ואם היה תם תולדתו כמוהו, וכל אבות נזיקין וכל תולדותיהן מועדין הן מתחלתן חוץ מקרן ותולדותיו שהן תמים בתחלה עד שיועדו כמו שביארנו. **+/השגת הראב"ד/** אחד אבות נזיקין ואחד התולדות אם היה האב מועד תולדתו מועדת. א"א הא לא מיחוור דהא אפילו מקרן לקרן אמרו /בבא קמא/ (מה) מועד לקרן ימין אינו מועד לקרן שמאל כ"ש לביעוט רגל או לנשיכת שן והוא עצמו לא כתב כן למעלה (פ"א ה"ד - ה), ואולי כך רצה לומר תולדותיהן כיוצא בהן כמו שהיא מועדת מתחילתה לאכילת פירות כך היא מועדת להתחכך בכותל להנאתה וכן כולן.+

**10. שיטה מקובצת יז: ד"ה ורבינו ישעיה "תימא...דחייב בעופות", "ולר' נראה..ע"כ"**

ורבנו ישעיה ז"ל כתב וז"ל: סלקא דעתך אמינא ושלח את בעירה בהמה אין חיה לא קמשמע לן. ומכל מקום אכתי לא שמעינן מהכא עופות אלא סמיך אגזרה שוה דלקמן דגמר בהמה בהמה משבת בהמה אין חיה לא. **תימה הא כבר אשמועינן ברישא גבי רגל דבעירה לאו דוקא דחייב בעופות.** יש לומר דהא לא קשיא דניחא ליה לאשמועינן בתרווייהו.

אבל הקשה ה"ר יעקב בר"ש הא תנא ליה בפרק קמא שן חיה דקאמר הזאב והארי וכו' ומפרש לה תלמודא בשן דאמרינן ארי ברשות הרבים דרס ואכל חייב ומשמע דלפרושי מתניתין אתי. וי"ל דהוה מפרישנא ליה ברגל ושמואל דפירש בשן לבתר דשמיעא ליה למתניתין דהכא הוא דפירש**. ולר' נראה דהא דאמרינן הכא בהמה אין חיה לא לאו אחיובא דשן קאי דהא תנא ליה חיובא דעופות גבי רגל והוא הדין גבי שן דבעירה לאו דוקא וכיון דממונא הוא פשיטא דמחייב אבל אכתי לא אשמועינן פטורא ברשות הרבים בחיה ועופות לא ברגל ולא בשן להכי תנא הכא שן דחיה וקתני במה דברים אמורים ברשות הניזק אבל ברשות הרבים פטורה דאף לענין פטורא בעירה לאו דוקא ומשן שמעינן ברגל. ע"כ.**