מקורות למסכת פסחים – דף 19

(1)לסיים את המקורות מדף 18 בענין תוד"ה לא

(2) גמרא דף ה: עד "כדילכון דמי", רש"י, תוס', ר"ח, [ר' דוד ד"ה אמר אביי איפוך]

בענין מיעוט דגוי והקדש:

רש"י שמות יב:יט ד"ה לא יצא בבתיכם, מכילתא שם

תוד"ה אבל, תוד"ה משום, ספר הישר סי' שלז, בעל המאור כאן, [תוס' שאנץ, תוס' הרא"ש]

שו"ת שאגת אריה סי' פג "בההיא שמעתא גופא דממעט מלא יראה לך ... כ"כ בחי'"

האם יש חילוק בין חמץ של אחרים ושל גבוה? עי' רש"ש ו. ד"ה חמצו של נכרי, [קובץ שעורים אות יז]

ובענין החילוק בין הקדש לנכרי, עיין עוד ירושלמי חלה ג:ד "רבי הילא בשם רבי לעזר מודה רבי עקיבה לחכמים בעיסת הקדש שגילגולה פוטרה", משנה ב"מ נו. (עד סוף העמוד), רש"י שם ד"ה וההקדשות, רמב"ם מכירה יג:ז-ח

[בענין רש"י ד"ה ופרכינן, ע"ע השגת הראב"ד על בעל המאור, מהר"ם חלאווה ד"ה האי תנא, ריטב"א קידושין כא: ד"ה ביובל; ואכמ"ל]

(3) בענין בל יראה ובל יטמין בבתים ובגבולין:

רבינו דוד ד"ה ונאמר שאור בגבולין, ריטב"א ד"ה נאמר שאור בבתים

רמב"ם חמץ ומצה ד:ב, ספר המצוות לאוים ר-רא, כסף משנה חמץ ומצה א:ג

רש"י ו. ד"ה אפילו מראש השנה נמי, כא. ד"ה ואי תנא חיה

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה י

שבעת ימים שאור לא ימצא. אין לי אלא בל ימצא. בל יראה מנין ת"ל לא יראה לך שאור בכל גבולך אין לי אלא שאור שהו' בבל יראה ובבל ימצא חמץ מנין ת"ל לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור (שמות יג ז). הקיש שאור לחמץ וחמץ לשאור מה זה בבל יראה ובבל ימצא אף זה בבל יראה ובבל ימצא מה זה מחמשת המינין אף זה מחמשת המינין. בבתיכם למה נא' לפי שנ' בכל גבולך שומע אני כמשמעו ת"ל בבתיכם מה בתיכם ברשותכם אף גבולך ברשותך. יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות נכרי אף על פי שיכול לבערו אבל אינו ברשותו יצא חמצו של נכרי שהוא ברשות ישראל וחמץ שנפלה עליו מפולת אף על פי שהוא ברשותו אבל אינו יכול לבערו אתה אומר לכך בא או לא בא אלא ללמדך בבתים שבעה ובגבולין לעולם. ת"ל ולא יראה לך שאור בכל גבולך וגומ' מה בתים שבעה אף בגבולים שבעה:

ספר הישר לר"ת (חלק החידושים) סימן שלז

+פסחים ה' ב' (סי' רנ"ב, כ"ו ד')+

תנא מהדר אהיתירא ונסיב לה קרא לאיסורא משום דכת' (הרי) [תרי] לך דאי לא כת' אלא חד הוה אמינא ליה להתיר שלאחרים בין כבשתו בין לא כבשתו כדאמרי' גבי בכור תרומה ומעשר וראשית הגז דנפקי מבקרך ומדגנך ומצאנך ולא מפלגינן בין כיבשתו ללא כיבשתו. משום דכת' תרי לך. אי לא דכת' לא ימצא דמשמע איסור אחריות הוה דרישנא ליה תניינא לאיסור כיבשתו. דהוי כעין שלך דאי למישרי לא צריך למיסר אחריות. ואם תאמר לא ליכת' רחמנא ואנא ידענא דכבשתו שרי כדפרשי' לעיל תריץ אי לא הכי הוה מוקימנא ליה לאיסור כיבשתו וכל שכן אחריות. והכי פיר' דברייתא שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם לפי שנ' לא יראה לך חמץ שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה אין לי אלא בגוי שלא כיבשתו בגוי שכיבשתו מנין שהוא מותר. שהרי כת' לך תניינא לאיסורא ת"ל [לא] ימצא דאוסר אחריות מכלל דגוי שכיבשתו מותר. ולך תניינא (לאיסורא) למישרי כיבשתו שלא תאסרנו מלא ימצא. וכולהו קראי [צריכי] תרי לך חד ללא כבשתו וחד לכב' ולאיסור אחריות. ובלא תניינא מוקמינן לא ימצא לאיסור כבשתו. והלשון מוכיח דלא אמר לך לך תרי זימני אלא לפי שהזכיר בתחלת הברייתא. וכעין סוגיא זו [ב]בבא מציעא פרק ראשון גבי שכחה שאין לתלמוד מה שאמ' המקשה דקא נסיב קרא לאיסורא. ופי' צח הוא דהכי קאמר משום שנ' לך לך תרי זימני לך לאיסורא דמיניה שמעינן לך תניינא להיתירא. ואם לאו לא ימצא הוה אמינא ליה לאיסורא. וכן עיקר. וא"ת מאחר דרבי רחמנא מלא ימצא שלא יטמין למה אפקיה רחמנא בלשון יראה דמשמע ראיה אסורה הטמנה מותרת. יש לומר דאי כת' רחמנא כולהו בלשון לא ימצא לך הוה ס"ד הא דכתב רחמנא לך אבל של אחרים מותר הני מילי גבי הטמנה. והא דאסר רחמנא של אחרי' בראיה להכי כת' רחמנא בלשון ראיה גבי לך דהיכא דאינה שלך אפי' בראיה מותר.

שו"ת שאגת אריה (ישנות) סימן פג

בההיא שמעתא גופא דממעט מלא יראה לך לחוד של אחרים ושל גבוה וכתבו התוס' דכאן ממעט מחד לך למעוטי נכרי וגבוה ובפר"י קאמר תרי עריסותיכם כתיבי חד למעוטי נכרי וחד למעוטי הקדש ותירצו במסקנא [בד"ה משום דכתיב לך לך] בדוחק גדול ואני כתב' בחידושי דלק"מ דהתם שאני דודאי הא דממעט מעריסותיכם היינו דווקא של נכרי או של גבוה אבל עיסה שאינו שלו אלא של ישראל אחר חייב בחלה בודאי והאי עריסותיכ' לאו למעוטי של אחרים אתי אלא של גבוה או של נכרי הילכך אי לא כתב רחמנ' אלא חד מיעוטא א"א לך למעט של אחרים ושל גבוה לתרווייהו מחד מיעוטא אבל הכא הא דדרשינן מלך אבל אתה רואה של אחרים אין פי' אחרים נכרי דווקא אלא האי אחרים היינו דלאו דידי' אלא אפי' של ישראל אחר המופקד אצלו בביתו וברשותו ולא קיבל אחריות אינו עובר עליו וא"ת א"כ למה נקט כלל של גבוה פשיטא הא לאו דידיה הוא וה"ל בכלל אבל אתה רואה של אחרים דרישא וי"ל דסד"א דשל גבוה חשיב כדידיה הואיל אי בעי מיתשיל וכמ"ש התוס' בפא"ט (דף מו) [ד"ה הואיל] קמ"ל דלא אבל מ"מ ל"צ קרא למעוטי הא והא דמסיים בברייתא אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו כו' נכרי שכיבשתו מנין ע"ש לאו למימרא דאחרים היינו נכרי אלא משום דבעי לסיים נכרי שכיבשתו וגבי ישראל לא שייך למימר שכיבשתו נקט נמי רישא נכרי שלא כיבשתו דבאמת הוא נמי בכלל מיעוט' של אחרים כמו בישראל וכ"ש לאביי דמשני איפוך ניחא דלדידיה ה"ק אין לי אלא בנכרי שכיבשתו הוא דאסור בקיבל עליו אחריות תני נמי סיפא אגב רישא נכרי שלא כיבשתו וה"ה לישראל והא דדרשינן מעריסותיכם למעוטי דווקא של נכרי או של גבוה ולא של ישראל אחר ומלא יראה לך ממעטינן של אחרים דהיינו דלאו דידיה ואפי' של ישראל אחר במשמע לק"מ דחכמים דרשי המקראו' כפי הנראה בעיניהם ומסתבר להן הילכך דרשי ללך דגבי חמץ למעוטי של אחרים ואפי' ישראל במשמע ולעריסותיכם לא מסתבר להו למעוטי של אחרים ואפי' של ישראל אחר אלא למעוטי של נכרי או של גבוה ועוד בלא"ה א"א למעוטי מעריסותיכם של אחר כיון דכתיב עריסותיכ' לשון רבים כולהו ישראל במשמע אבל גבי חמץ דכתיב לך לשון יחיד שפיר אמר שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ואפי' של ישראל דהא לאו שלך הוא ועוד דגבי עריסותיכם א"א למעוטי של אחרים ואפי' של ישראל דא"כ תרי עריסותיכם ל"ל הא של נכרי ושל גבוה נמי בכלל של אחרי' הן דהא לאו דידיה נינהו אבל גבי לך דלא כתיב אלא חד מיעוט' של אחרים ואפי' של ישראל נמי במשמע דהא לאו שלך הוא כ"כ בחי'.

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת חלה פרק ג הלכה ד

מתני' ... גר שנתגייר והיתה לו עיסה אם נעשית עד שלא נתגייר פטור ומשנתגייר חייב ואם ספק חייב. ואין חייבין עליה חומש. רבי עקיבה אומר הכל הולך אחר הקרימה בתנור:

גמ' ... רבי עקיבה אומר הכל הולך אחר קרימה בתנור: חברייא בשם רבי לעזר מודה ר' עקיבה לחכמים בעיסת הדיוט שגילגולה טיבולה. רבי הילא בשם רבי לעזר מודה רבי עקיבה לחכמים בעיסת הקדש שגילגולה פוטרה...