מקורות למסכת גיטין – דף 4

(1) לסיים את המקורות מדף 3

(2) גמרא עד דף ג. "ולא אתי לאורועי נפשיה" (השני), רש"י, תוס', ריטב"א ג. ד"ה מעיקרא מידק דייק

בענין שיטת רבה:

האם צריך לומר שנכתב ונחתם לשמה - רש"י ג. ד"ה לא גייז, ר"ן ד"ה לפי שאין בקיאין לשמה

האם חוששים שלא נכתב ונחתם לשמה – ריטב"א ד"ה חד אתי בעל מערער, תוס' ה. ד"ה אי הכי בעל נמי, מאירי ב. סוד"ה ושמא תאמר "וזהו שאמרו בתלמוד ירושלמי ...", [חתם סופר ה. ד"ה טעמא מאי], [אור זרוע ח"א סי' תשמה "והא דפריך תלמודא רפ"ק דגיטין ... שיודע שלא יאמינוהו העולם"]

[בענין תוד"ה סתם – תורא"ש ד"ה ורבנן]

למה לא חששו לשאר פסולים – רמב"ן ד"ה מ"ט, מאירי ד"ה ושמא תאמר, השגת הראב"ד על הרי"ף (דף א. באלפס) "... מה שהוקשה לנו על דבריו"

[בענין תוס' ריש ד"ה ורבנן – עי' רש"י כד: ד"ה הא גדולה מצי מגרש; ואכמ"ל]

בענין שיטת רבא - השגת הראב"ד על הרי"ף (דף א. באלפס) "גם לדעת רבא נאמר ... לא חיישינן דלמא אתי בעל ומערער", רמב"ן ד"ה רבא אמר