מקורות למסכת פסחים – דף 26

(1) לסיים את המקורות מדף 25

(2) גמרא ו. "ואמר רב יהודה אמר רב המפרש" עד סוף העמוד, רש"י, תוס', רבינו דוד, רמב"ם חמץ ומצה ב:יט, [כס"מ שם], [מהר"ם חלאווה ד"ה אלא אמר רבא]

במקום שאינו חייב לבער, האם חייב לבטל? מה הדין אם לא ביטל?

רש"י ד"ה אפילו מראש השנה נמי, חי' הר"ן ד"ה אי דעתו לחזור, [תוס' הרא"ש ד"ה אי דעתו לחזור]

מאירי ד"ה המפרש מן היבשה לים

רש"י דף לא: ד"ה צריך שיבטל בלבו, [מאירי שם "המשנה הרביעית ... ויעבור בבל יראה", מגן אברהם תלג:יז]

[חכמת שלמה ומהרש"א על רש"י כאן, וע"ע באריכות בב"ח או"ח תלו:א]

בענין תוך שלושים – מה אופי החיוב לבדוק אם יצא תוך ל'?

רש"י דף כז: ד"ה שאם לא מצא עצים ישב ויבטל, [רש"ש שם, פני שלמה שם "הא דקאמר יוצא בשיירא ... כמו שפירש"י לעיל"]

פני יהושע כאן ד"ה ואמר רב יהודה אמר רב

ריטב"א כאן סוד"ה לא אמרן "ודעת הרא"ה ז"ל ...", מאירי ד"ה וכל אלו שבודקין

קובץ תשובות (רי"ש אלישיב) ח"ג ריש סי' עג

מרדכי סי' תקלה "וכתב ראבי"ה דאפי' ... לא בעי למיבדק הכא", [שו"ע או"ח תלו:ג]

פני יהושע מסכת פסחים דף ו עמוד א

שם ואמר רב יהודה אמר רב המפרש והיוצא בשיירא כו' תוך שלשים יום זקוק לבער כו'. והיינו נמי במי שאינו מניח שום אדם בביתו כמ"ש הפוסקים, ולכאורה למאי דמסקינן בסמוך דהנהו שלשים יום מדאורייתא נינהו אם כן איכא למימר שזה הדין גם כן מדאורייתא דכיון דדרשינן ראשון דמעיקרא משמע ופרישנא לעיל דאפ"ה אין מקרא יוצא מידי פשוטו אלא דמעיקרא מוזהר ועומד שיהא מושבת החמץ מביתו לכשיגיע זמן איסורו ואם כן תוך שלשים חל עליו העשה כיון שאי אפשר לקיים בזמנו וכן נראה להדיא מלשון רש"י ז"ל לקמן בפ' כל שעה (דף כ"א ע"ב) דעיקר פלוגתא דר"י וחכמים באין ביעור חמץ אלא שריפה היינו במפרש ויוצא בשיירא עי"ש. ולכאורה יש לתמוה דמהיכא תיתי יהא בשריפה שהרי יכול למוכרו, ולמאי דפרישית אתי שפיר דודאי אף על גב שמוכר כל החמץ שלו אפ"ה רוצה לקיים מיהא העשה דתשביתו בחמץ שלו כמ"ש הפוסקים ומש"ה משייר איזה חמץ לקיים בו מצות שריפה כדינו ולברך עליו, וכן נראה לכאורה מלשון הגמרא הכא דקאמר חייב לבער ולא קאמר חייב לבדוק אלא על כרחך דאפילו לבער חל עליו החיוב והיינו לקיים מצות עשה דתשביתו והא דמקשה רבא בסמוך אי דעתו לחזור אפילו מר"ה נמי אף על גב דלא שייך הא מילתא קודם שלשים יום אפ"ה כיון דאביי מחלק בין דעתו לחזור ואי מהאי טעמא דפרישית אפילו באין דעתו לחזור אדרבה יותר יש לחייבו אלא על כרחך דלטעמא דאביי לאו מהאי טעמא נחית לה אלא מחששא דשמא יראנו תוך הפסח ואם כן מקשה שפיר אי הכי אפילו מר"ה נמי משא"כ למסקנא דרבא שפיר מצינן למימר דהוא מדאורייתא ומטעמא דפרישית ועיין עוד בסמוך:

קובץ תשובות הרב אלישיב חלק ג סימן עג

מנהג עשרה פתיתין בבודק חמץ קודם ליל י"ד ועוד דיני בדיקת חמץ

לפי הטעם הכתוב ברמ"א שם, [אזי] טעם המנהג להניח פתיתי חמץ כדי שלא יהא ברכתו לבטלה, והואיל ולמעשה לפימ"ש הרמ"א בסי' תל"ו דלא מברכין אלא בבודק אור ליום י"ד, אין צורך להניח [בבודק בי"ג].

אך לפי מה שמביאים בשם האר"י ז"ל דהנחת הי' פתיתים הוא ע"פ סוד גדול. יתכן שאין הבדל בין י"ג לי"ד, גם לטעם הח"י שעי"ז שימצא חמץ יתן אל לבו לבדוק היטב אולי ימצא עוד דאם לא ימצא כלום יתיאש מן הבדיקה, וזה שייך גם בי"ג.