בענין מצוות צריכות כוונה (ב')

גמ' כח. "שלחו ליה לאבוה" עד כח: "מתיב רב שמן בר אבא" כח: "אמר ליה ר' זירא לשמעיה" עד כט. המשנה

גמ' פסחים קיד. משנה עד קיד: "מאי שני תבישלין"

[תוספות כח. ד"ה אמר רבא"]

רש"י כח. ד"ה מהו דתימא, כח: ד"ה קמ"ל

רש"י כריתות יט: ד"ה מתעסק

רבינו חננאל כח. "פשיטא מהו דתימא" עד כח: "איתיביה"

What is the ה"א to distinguish between מצה and שופר and what is the קמ"ל?

חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף כח עמוד ב
והנכון בקורא להגיה שאין כונתו לקריאה אלא לראות אם הספר מתוקן ואינו קורא אלא כמתעסק בעלמא ודינו כמתעסק דשופר ולא יצא

חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף כח עמוד ב
אלא נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע היכי משכחת לה. פי' דנתכוון משמיע דקתני אינו להוציא או להשמיע לאחרים דא"כ שפיר משכחת לה ולא נתכוון משמיע, אלא ודאי דנתכוון משמיע היינו להשמיע לעצמו וכדדייקינן לקמן בסוף שמעתין קתני משמיע דומיא דשומע מה שומע לעצמו אף משמיע לעצמו.

רי"ף ז: (בדפי הרי"ף) "תניא נתכוין" עד "מתני'"

רש"י כט. ד"ה איכוון ותקע, וד"ה משמיע בעי

ר"ן ז: (בדפי הרי"ף) "והרב אלפסי ז"ל כתב" עד "וכן פסק הרמב"ם"

[חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף כח עמוד ב]
א"ל רבי זירא לשמעיה איכוין ותקע לי. פי' לישנא דאיכוין ותקע לי לצרכי משמע, ויש מפרשים ותקע להוציאני, אבל יש מפרשים התכווין להשמיעני, וקמא עיקר דהא אוקימנא לר' זירא כר' יוסי ור' יוסי סבירא ליה בפסחים (קי"ד ב') דמצות צריכות כוונה, ויש פוסקין כרבי זירא, דרבה וכולהו אמוראי דלעיל כולהו שקלי וטרי אליבא דאבוה דשמואל, ורבה נמי זאת אומרת קאמר וליה לא סבירא ליה, ולא גרסי לעיל אלמא קסבר רבה מצות אינן צריכות כוונה לצאת, והנכון כדברי הפוסקים שאין הלכה כרבי זירא אלא כרבה וכרבא דלעיל, והכי אתיא כולה שמעתא כפשוטה, ורבי זירא קאי כרבי יוסי, ואידך אמוראי קיימי כרבנן דפליגי עליה.

How should we poskin and what are the arguments for either side?

[טורי אבן מסכת ראש השנה דף כט עמוד א]
מיהו ק"ל דהכא ס"ל לר"ל דמצות צריכות כוונה הא בפ"ד דנזיר (דף כג) ובפ"ג דהוריות (דף י') אר"י מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל לב' שצלאו את פסחיהם א' אכלו לשם מצוה וא' אכלו לשם אכילה גסה זה שאכלו לשם מצוה צדיקים ילכו בם וזה שאכלו לשם אכילה גסה ופושעים יכשלו בם א"ל ר"ל האי רשע קרית ליה נהי דלא עבד מצוה מן המובחר פסח מיהא עבד אלא אר"ל משל לב' זה אשתו ואחותו עמו בבית וכו', והשתא איך אר"ל פסח מיהא עביד הא מדאמר אח' אכלו לשם מצוה מכלל דהשני שאכלו לשם אכילה גסה לא אכלו לשם מצוה שהוא דבר והפוכו והא אף על גב דעביד פסח אפ"ה מצות אכילת פסח שהוא חייב מה"ת לא קיים ור"ל דס"ל מצות צריכות כוונה א"כ הא ודאי פושע ורשע מקרי(קצה) אפי' אינו מקיים דברי חכמים מקרי הכי

[רמב"ם הל' שופר פ"ב ה"ד]

[רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ו ה"ג]

[מגיד משנה הל' שופר פ"ב ה"ד "ואני תמה בדברי רבינו" עד סוף דבריו]

[ר"ן ז: (בדפי הרי"ף) "וכן פסק הרמב"ם" עד "אבל דעת הרבה גאונים"]

שו"ע סימן ס' סע' ד', משנה ברורה שם

שו"ע סימן תע"ה סע' ד', משנה ברורה ס"ק ל"ד

שו"ע סימן תפ"ט סע' ד'