מקורות למסכת פסחים – דף 42

(1) לסיים את המקורות מדף 41

ובענין האכלת טבל לבהמה, עיין עוד רמב"ם מעשר ו:ב, ועיין עוד תוס' יבמות סו: ד"ה לא, תו"י שם אות א

(2) בענין טומאת כהן לנפל:

תוס' סוד"ה בשפחתו, תוס' שאנץ ד"ה ובא כהן (השני) "... דאביו ואמו"

מגן אברהם תקכו:כ, [שו"ת שאגת אריה החדשות סי' ז]

[בענין טומאה שלא לצורך המת, עי' מנחת חינוך מצוה רסד "ואכתוב לך כאן ענין הותרה או דחוי' ... דהוא מוזהר על כ"מ כמ"ש וצ"ע". ואכמ"ל]

(3) בענין תוד"ה ספק:

משנה אהלות ז:א "נפש אטומה ... כקבר סתום"

[חכמת שלמה על רש"י ד"ה שחולדה, מהרש"א על תוד"ה ספק]

תוס' ב"ב ק: ד"ה ורומן "... ואין להאריך כאן", רמב"ם וראב"ד טומאת מת כה:ב

תוס' ר"פ ד"ה מפני, רבינו דוד ד"ה והא הכא, מהר"ם חלאווה ד"ה ואב"א ה"נ

[תוס' שאנץ ד"ה ובא כהן (השני)], [תוס' רי"ד ע"ז מב. ד"ה וטהרוה]

(4) בענין אין ספק מוציא מידי ודאי:

באיזה סוג של ספק מיירי?

תוס' ט. ד"ה ואם, רבינו דוד שם "ותראה הרב בעל המאור ז"ל ... כל שכן אם הוא ספק גמור"

[ר' דוד ד"ה טעמא דלא חזינא דשקל, ד"ה אמר רבי זירא; בעל המאור דף ד: באלפס ד"ה תשעה צבורין]

[חי' הר"ן ד"ה ואם תמצא לומר היה אימר אכלתיה, מהר"ם חלאווה ד"ה ואין ספק מוציא מידי ודאי]

גמרא ע"ז מא: - מב. "אתמר עבודת כוכבים שנשתברה מאיליה ... ודאי גררוהו"

גמרא נדה טו: - טז. "אמר רב שמואל משמיה דרבי יוחנן אשה שיש לה וסת ... ודאי גררוהו"

שולחן ערוך אורח חיים סימן תקכו סעיף י

נפלים שנהגו להסיר ערלתן בצרור אבן או בקנה, אסור אפילו בי"ט שני של גליות. הגה: ואסור לקברו בי"ט, אלא מניחו עד למחר (ב"י).

מגן אברהם סימן תקכו ס"ק כ

אסור אפי' וכו'. דאין מצוה לקבור נפל וא"כ אין י"ט נדחה לצורכי קבורתו ועוד דמה שנהגו להסירה אינו מנהג של תורה אלא מנהג בעלמא משום תקנו' הפושעים דאמרי בב"ר שהקב"ה מעביר הערל' מן הקטנים ונותנ' על פושעי ישראל (הג"מ) וכ' בבד"ה דזה מיירי דידעי' בודאי שלא כלו לו חדשיו דאל"כ קוברים אותו בי"ט כמ"ש ס"ט משמע דס"ל דקוברין אותו ואין מוהלין אותו, ובד"מ כ' דעכ"פ ימתין עד למחר וימול אותו אפי' גמרו שערו וצפרניו ומשמע דאם הוא אחר המיל' או שהי' נקבה מודה רמ"א דקוברין אותו בי"ט כמ"ש ס"ט ומ"ש בי"ד ססי' רס"ג דאין קוברים הנפלים בי"ט מיירי בנפל ודאי ובכ"ה כתב בשם ר"ש הלוי סי' י"ד דאם הוא מבן ל' ולמעלה שמתאבלין עליו מסירין ערלתו בי"ט שני של גליות ובתוספות שנ"ץ מתירין לקבור נפל גמור בי"ט עכ"ל ולי צ"ע מ"ש הג"מ דאין מצוה לקבור נפל ומביא ראי' מדאמרי' בגמ' שפחה שהטילה נפל לבור ואמרי' בור שמטילין לתוכו נפלים צ"ע דהא מ"מ קבורה היא כמ"ש הרא"ש פי"ד מ"ג באהלות ועי"ל דמיירי בנפל שהוא שפיר כדאי' בע"א ועוד דהא אמרי' בנדה דף נ"ז הכותים לא היו קוברים את הנפלים אלא משליכין מאי דרוש כל שיש לו נחלה יש לו גבול משמע דאנן לא קי"ל כוותייהו ועוד מדאיצטריך קרא בת"כ פ' אמור שאין הכהן מטמא לבנו ובתו הנפלים ש"מ שמצוה לקוברן שהרי אין הכהן מטמא אלא לצורך קבורה כמ"ש בי"ד סי' שע"ג ס"ה ועוד דבב"ב ספ"ז איתא שהיו עושין כוכין לנפלים וכ"ה בסנה' פ"ו וצ"ע דלכאורה משמע בנדה דף הנ"ל שגם על הנפלים קאי לאו דלא תלין: