מקורות למסכת גיטין – דף 41

(1) בענין מקרעין להם נייר חלק:

רש"י ד"ה מקרעין, רש"י ותוס' ט: ד"ה מקרעין להם נייר חלק, [חי' הר"ן שם, רשב"א שם ד"ה למעוטי]

רי"ד כאן ד"ה איתמר עדים שאין יודעין, מאירי כאן ד"ה זה שכתבנו בעדים

הגהות אשרי ב:יב ד"ה השיב רבינו שמחה

[מרדכי סי' שמא]

(2) גמרא עד דף יט: "בשאר שטרות לא קמ"ל", רש"י

לפי מסקנת הגמרא, מה הדין בגיטין ובשאר שטרות? למה?

רשב"א ד"ה אמר רבא, רא"ש סי' יב, [מאירי כאן "וכן עדים שאין יודעים לקרות ... על הדרך שכתבנו"]

[שו"ת רשב"א ח"ו סי' קצו]

רמב"ם גירושין א:כג, רמב"ם הל' מלוה ולןה פרק כד מסוף הלכה ה עד הלכה ז, ראב"ד שם

למה אינו פסול מדין עד מפי עד? תוס' ט: ד"ה קורין, רשב"א יט: ד"ה הא דאמרי' ושאין יודעין לקרות

[שיעורי הרב דף ט:]

(3) בענין שטרא פרסאה דעביד בערכאות של כותים:

רש"י ד"ה ממשעבדי, תוס' רי"ד ד"ה רב כהנא, [רמב"ם מלוה ולוה כז:א, ראב"ד מ"מ כ"מ ול"מ שם]

שו"ת הרשב"א חלק ו סימן קצו

... גם העד יהודה שלא היה יודע לקרות וחתם אעפ"י שקראו לפניו ג' אנשים שלא כדין עשה שאין העד רשאי לחתום בשטר ולסמוך על אחרים חוץ מגיטי נשים אא"כ היה ב"ד קבוע שאימתו מוטלת על בני אדם דבכי הא רשאי לחתום בשטר ולסמוך על קריאת סופרי הדיינין בלבד ולא על שאר בני אדם. וכדאמרי' בגיטין בפ' המביא (ד' י"ט ע"ב) עדים שאין יודעין לחתום מקרעין להם נייר חלק וממלאין את הקרעים דיו ושאין יודעים לקרות קוראין לפניהם וחותמין רשב"ג אומר בד"א בגיטי נשים אבל בשחרורי עבדים ובשאר שטרות אם יודעים לקרות ולחתום חותמין ואם לאו אין חותמין אמר רבא הלכה כרשב"ג רב נחמן קרו קמיה סופרי דדייני וחתים. ודוקא רב נחמן וסופרי דדייני אבל ר' נחמן וסופרי אחריני סופרי דדייני ואיניש אחרינא לא.