בענין מצוות צריכות כוונה (א')

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"

תוס' כח. ד"ה אמר רבא

רש"י כח. ד"ה שכפאוהו פרסיים

תוס' סוכה לט. ד"ה עובר לעשייתן תחילת דבריהם עד "והא דלא משני"

חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף כח עמוד א  
לא צריכא שכפאוהו פרסיים ואכל מצה על כרחו שלא לשם מצוה כלל, וקמ"ל דמצות אין צריכות כונה לצאת בדיעבד, ואפילו עומד וצווח נמי איני רוצה לצאת ולאכול לשום מצוה יצא כגון הא דכפאוהו פרסיים, ומינה שמעינן בכל דכן דהתוקע לשיר או לשד יצא כדמפרש ואזיל

ר"ן ז: (בדפי הרי"ף) ד"ה גרסי' בגמרא מתחלת דבריו עד "וגרסינן עלה אמר רבה זאת אומרת"

Does the רא"ה fit more with תוספות or the ריטב"א?

שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תפט סעיף ג  
המתפלל עם הצבור מבעוד יום, מונה עמהם בלא ברכה. ואם יזכור בלילה יברך ויספור. הגה: ואפילו ענה אמן על ברכת הקהל, אם היה דעתו שלא לצאת, יחזור ויברך ויספור בלילה (ב"י בשם רשב"א).

[טורי אבן מסכת ראש השנה דף כח עמוד ב]  
ול"נ דלמ"ד אין צריך כוונה אפי' מתכוין בהדי' שלא לצאת אפ"ה יוצא, דהא בפ"י דעירובין (דף צ"ה) תנן המוצא תפילין מכניסן זוג זוג ר"ג אומר ב' ב' ומוקי לה בגמ' במצות צריכו' כוונה פליגי תנא קמא סבר מצות א"צ כוונה לא לצאת ולא לעבור על בל תוסיף ואי מכניסן ב' ב' אף על גב דאין מתכוין למצוה עובר בב"ת. ור"ג סבר מצות צריכות כוונה בין לצאת בין לעבור מש"ה מכניסן ב' ב' וכיון דאין מתכוין למצוה אין עובר. ואי במתכוין בהדי' שלא לצאת אינו יוצא אפי' למ"ד מצות א"צ כוונה א"כ לת"ק נמי יכניס ב' ב' ויכוין להדיא שלא לצאת וכמו שאין יוצא בכה"ג ה"נ אינו עובר דהא לצאת ולעבור חדא מחתא נינהו, א"ו ש"מ דלצאת ולעבור אפי' במתכוין להדיא שלא לשם מצוה יוצא והה"נ דעובר, מש"ה לת"ק דמצות א"צ כוונה א"א בב' ב' בשום ענין משום בל תוסיף,