מקורות למסכת פסחים – דף 39

(1) גמרא ח. "כל מקום שאין מכניסין כו' ... ובי תמרי צריך בדיקה", רש"י, תוס'

בענין מטה החולקת בתוך הבית:

ר"ח, מהר"ם חלאווה ד"ה רבן שמעון ב"ג אומר, [וע"ע ר' דוד ותוס' הרא"ש, ואכמ"ל]

ספר כלבו סימן מח "וכתב הראב"ד ז"ל שבמקום שרגלו של תינוק מצויה ... בסבה אחרת ונשאר שם"

[פסק הלכה – כסף משנה חמץ ומצה ב:ו ד"ה כתב הר"מ ורבינו, טור או"ח סימן תלג "מטה החולקת ... אינו בודק אלא צד החיצון", ביאור הגר"א או"ח תלג:ג ד"ה בודק]

למה אינו חייב לבדוק במקום שאין מכניסים בו חמץ?

מהר"ם חלאווה מאירי ורבינו יהונתן מלוניל ד"ה חורי הבית העליונים

משנה ט. וגמ' שם "... ובעי בדיקה", רש"י תוס' ומהר"ם חלאווה שם ד"ה אין חוששין, מאירי שם "אין חוששין שמא גררה חולדה חמץ ממקום שאינו בדוק ... במקומות שהפת מצויה שם", רמב"ם חמץ ומצה ב:ז

רבינו דוד כאן ד"ה וזה בודק עד מקום שידו מגעת, רבינו מנוח על הרמב"ם חמץ ומצה ב:ה (בתחילת דבריו)

(2) גמרא ח. – ח: "תנא אין מחייבין אותו ... ונמצאת עלייה שלא לשמה", רש"י, תוס'

רי"ף, רמב"ם חמץ ומצה ב:ה, מגיד משנה וכסף משנה שם, [רבינו מנוח שם]

(3) בענין קיום מצוה שלא לשמה:

רש"י ד"ה הרי זה צדיק גמור, רש"י ר"ה ד. ד"ה הרי זה צדיק גמור, [רש"י ב"ב י: ד"ה הרי זה צדיק גמור]

ר"ח ר"ה ד. ד"ה והתניא האומר סלע זו, [ספר הערוך ערך צדק]

תוד"ה שיזכה, חי' הר"ן ד"ה הרי זה צדיק גמור, תוס' ר"פ ד"ה סלע זו לצדקה, [מהרש"א ד"ה ע"מ שיחיו בני]

יד רמ"ה ב"ב י: ד"ה תניא אמר להם ריב"ז, [וע"ע נחלת אבות (לר"י אברבנאל) אבות א:ג, ואכמ"ל]

פרשת דרכים (לבעל המשנה למלך) דרוש ג "ונראה דזה יובן בהא דאמרינן בפרק השותפין ... לשאר מצות יע"ש"

פני יהושע ד"ה אמר רחב"א אמר ר"י, [עיון יעקב (על העין יעקב) ד"ה מפני מה אין פירות גנוסר בירושלים]

(4) בענין שלוחי מצוה אינן ניזוקין:

מאירי ד"ה חור שבין אדם לחבירו, חק יעקב תלג:יח

גמרא שבת קיח: "ואמר רבי יוסי יהא חלקי ממתי בדרך מצוה", מהרש"א שם

כללי המצוות (לר' יוסף ג'יקטיליה) ערך 'שליח' "שלוחי מצוה ..."

שו"ת דברי מלכיאל ב:צד

שיר מעון ויקרא טז:א ד"ה בקרבתם לפני ה' וימותו, [שו"ת משנה הלכות טו:א]

ספר כלבו סימן מח

וכתב הראב"ד ז"ל שבמקום שרגלו של תינוק מצויה וידו מגעת שם צריך בדיקה אפילו בחורי הבית התחתונים, וצריך ללמד לבני הבית לכבד תחת המטות והתיבות כי פעמים שהחמץ נגרר שם בפי התרנגולין או בסבה אחרת ונשאר שם

טור אורח חיים הלכות פסח סימן תלג

מטה החולקת כל הבית מכותל לכותל קאמר רשב"ג אם יש תחתיה עצים ואבנים א"צ לבדוק אלא צדה החיצון שכלפי החוץ ואם אין תחתיה עצים ואבנים אם היא גבוהה בודק אף צדה הפנימי שיכול לעבור תחתיה ואם היא נמוכה א"צ לבדוק צדה הפנימי שאינו יכול לעבור תחתיה וא"א הרא"ש ז"ל לא הביא זה בפסקיו ולא רב אלפס ואפשר משום שהן דברי יחיד דלרבנן לעולם אינו בודק אלא צד החיצון:

ביאור הגר"א אורח חיים סימן תלג סעיף ג

בודק. מתני' וגמרא שם ח' א' בי מילחי כו' והשמיט דין המטה החולקת משום דאין הלכה כרשב"ג אף להפוסקים כרשב"ג אלא במתני' דוקא ולפ"ז בכ"ע א"צ לבדוק רק צד החיצון טור. אבל להיפך משמע מדהשמיטו הרי"ף ורא"ש וש"ע משמע דלרבנן לעולם צריך לבדוק. אבל הטור פסק כרשב"ג וכפי' תוס' דלענין צד הפנימי וכפי' הראשון דמידליא צריך בדיקה כו'. וכפי' ר"ח וגירסתו. ולפי' ע"כ צ"ל כפי' הראשון הנ"ל דמידליא כו':

רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף מסכת פסחים (לפי דפי הש"ס) גמרא דף ח עמוד א

[חורי הבית] העליונים, שאין יד [אדם] שולטת בו אלא בצער, וכמו כן התחתונים, תחתונים יותר מדאי דלא ניחא תשמישתן, ולעכברים נמי לא חיישינן שמא הכניסו שם חמץ ונשאר להם, דכיון דלא ניחא תשמישתיהו ואינו יודע בבירור שיש שם חמץ לא חיישינן שמא יביא סולם להורידו, וכן בגג היציע שהוא משופע ואין אדם יכול להשתמש בו ואינו עשוי אלא להקצות שם כלים שאין תשמישן תדיר, ויש מהן שהוא עשוי להגן מעפר וצרורות שלא יפלו על המטות ולא לדבר אחר.

רבינו מנוח - ספר המנוחה הלכות חמץ ומצה פרק ב הלכה ה

[ה] כתב הרב חור שבאמצע הבית שבין אדם לחברו כו' והשאר מבטלו בלבו. אמר המפרש לפי שכיון שאין יד אחד מהם מגעת שם בידוע שלא נשתמשו בו ובמקום שאין משתמשין בו לא הצריכו חכמים בדיקה מאי אמרת שמא נגרר שם בספיקא כי האי דיו בבטול ולא הזכיר הרב ההיא דחור שבין יהודי לארמאי כו' ואפשר לו' דס"ל כת"ק דאמר חור שבין יהודי לארמאי בודק עד מקום שידו מגעת בו והשאר מבטלו בלבו דלא חיישינן לכשפים וכיון שהביא הא דחור שבין אדם לחברו דיו שהרי דינה שוה ותו דהא אפילו לפלימו צריך ביום בדיקה ויש מספרי הרב שמצאתי מוגה בהם ושבין יהודי לארמאי אינו בודק כלל ר"ל כפלימו דאמר כל עיקר אינו בודק דבכל מלתא דיש בו סכנה אזלינן לקולא. ומסתברא דדוקא בליליא ושרגא אבל ביממא ונהורא צריך בדיקה דכי היכי דמשתמש הכי נמי בדיק ליה והשאר מבטלו בלבו:

יד רמ"ה מסכת בבא בתרא דף י עמוד ב

(קל) תניא אמר להם ריב"ז לתלמידיו בני מהו שאמר הכתוב צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. נענה רבי אליעזר ואמר צדקה תרומם גוי אלו ישראל דכתיב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, וחסד לאומים חטאת כל חסד וצדקה שאומות העולם עושים חטאת הוא להם שאין עושים אלא כדי להתגדל בו שנאמר די להוון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ולבנוהי. ומקשינן ודעביד הכי לאו מעליותא היא, והתניא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני בשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא הרי זה צדיק גמור, [ומסקינן] בישראל. דעיקר מילתא לשם שמים קא מכוון וכי אמר בשביל שיחיו בני שיעסקו בתורה ובמצות הוא דקאמר, וכי אמר נמי בשביל שאזכה לחיי העולם הבא כדי שיוסיף לדעת את בוראו קאמר. אבל באומות העולם דכי קא מכווני להנאה דגופייהו קא מכווני לאו מעליותא היא.

פרשת דרכים דרך האתרים - דרוש שלישי

ונראה דזה יובן בהא דאמרינן בפרק השותפין דף י', א"ל רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו מהו זה שאמר הכתוב צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת, נענה ר' אליעזר ואמר, צדקה תרומה גוי אלו ישראל דכתיב ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, וחסד לאומים חטאת כל צדקה וחסד שאומות העולם עושים חטא הוא להם, שאינם עושים אלא להתגדל בו כו'. והקשה ודעביד הכי לאו צדקה גמורה היא, והתניא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני ובשביל שאזכה לעוה"ב הרי זה צדיק גמור, ותירץ לא קשיא, כאן בישראל כאן באומות העולם, וכיוצא בזה אמרינן בפ"ק דראש השנה דף ד', יע"ש.

והא דאמרינן דבישראל הוי צדיק גמור, לאו דוקא במצות הצדקה, אלא באיזו מצוה שתהיה הותר לעשותה על מנת שיחיו בניו. וראיה לדבר מדאמרינן בפ"ק דפסחים דף ח', תנא אין מחייבין אותו להכניס ידו לחורין ולסדקין לבדוק מפני הסכנה, והקשו והא אמר ר' אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין, ותירץ א"ר אשי, שמא תאבד לו מחט ואתי לעיוני בתרה, והקשו וכהאי גוונא לאו מצוה היא, והתניא האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיו בני וכו', ותירץ דלמא בתר דבדיק אתי לעיוניה בתרה, ע"כ. נתבאר מכאן, דבישראל בכל מצוה שתהיה מותר לו לעשותה כדי לזכות באיזה דבר, אבל באומות העולם חטא הוא להם.

וראיתי למהרימ"ט סוף פרשת קדושים שכתב, דלא אמרו הרי זה צדיק גמור אלא במצות הצדקה וכיוצא בה שנמשך בה תועלת לאחרים, והוקשה לו מסוגיא זו דפסחים ויישבה, יע"ש. ומ"מ דברי הרב שם הם ליישב קושיית התוס' שם שהקשו ממתניתין דאבות, אך דעת התוס' הוא דאין לחלק בין מצות צדקה לשאר מצות. ומהראנ"ח פרשת שופטים חילק חלוק זה דמוהרימ"ט ליישב קושיית התוס', אך בפרשת בהר הכריח מסוגיא זו דפסחים דאין לחלק בין צדקה לשאר מצות, יע"ש.

פני יהושע מסכת פסחים דף ח עמוד ב

בגמרא אמר רחב"א אמר ר"י מפני מה אין פירות גנוסר בירושלים כו'. ולכאורה לא שייך הך מימרא דר"י לכאן כלל ומהרש"א ז"ל בחידושי אגדות הרגיש בזה ונדחק לפרשו. ולענ"ד נראה דשפיר קאי הך מימרא אהא דסליק מיניה דהא דדרשינן מופנית בבוקר והלכת לאהליך שילך וימצא אהלו בשלום היינו לבתר דכתיב לא יחמוד איש את ארצך ודרשינן מיניה שע"י מצות רגל לא יבא לידי נזק כלל וא"כ יפה אמר הכתוב ופנית בבקר והלכת לאהליך והיינו עצה טובה קמ"ל שבבוקר מיד לאחר שקיים מצות עליית הרגל ילך וישוב לביתו ואז בודאי ימצא אהלו בשלום דשלוחי מצוה אינן נזוקין לא בהליכה ולא בחזרה, משא"כ אם יתמהמה אחר הרגל בירושלים כדי להנות מטובה ולאכול מפירותיהם שוב אינו מובטח שינצל מן נזק ועל זה מייתי שפיר הך מימרא דר"י שמפני כך תקנו שלא יביא פירות גנוסר לירושלים מהאי טעמא גופא שלא יבאו עולי הרגל לידי תקלה וע"י כך לא ימצאו אהליהם בשלום דהוי כעליה שלא לשמה ויעשה ח"ו תורת משה פלסתר במאי שהבטיחם לא יחמוד איש את ארצך:

חק יעקב סימן תלג ס"ק יח

[יח] שאינו עסוק במצוה. משמע אבל בשעה שעוסק במצוה לא חיישינן שיבא לידי סכנה, מטעם דשלוחי מצוה אינם ניזוקין. והא דלא אמרינן היכא דשכיח הזיקא שאני כמו גבי חור שבין יהודי לעממין, ועיין לעיל ס"ק ט"ו, תירץ העולת שבת [ס"ק ו] דשאני התם דאיכא סכנת בן אדם דהוא בעל בחירה, עכ"ל. ונתעלם ממנו סוגיא דקדושין [לט, ב] דאפילו מסכנת סולם רעוע וכהאי גוונא שאינו מבעל בחירה, ג"כ אמרינן היכא דקביעי הזיקא או שכיח הזיקא שאף שליח מצוה ניזוק כמו מבעל בחירה, דנלמד משמואל שאמר [שמואל א טז, ב] איך אלך ושמע שאול, ע"ש. וכן מבואר לעיל בסימן ק"ד [שם] דבתפלה פוסק בשביל עקרב שהוא מועד להזיק. ואפשר דמשום הכי לא מקרי (התם) [הכא] שכיח הזיקא, כיון שאין כאן עקרב לפנינו, ואיכא ספיקא וחששא טובא דלמא יש כאן עקרב, ושמא יזיק לו, והוא לא יראה אותו בשעת הבדיקה להשמר ממנו, ושמא אינו יכול להזיק כיון שהוא בגל, על כן לא מקרי בשביל זה שכיח הזיקא לבטל ממצוה בשביל חששות אלו. אבל בשעה שאינו עוסק במצוה חיישינן לסכנה, כי חמירא סכנתא מאיסורא:

כללי המצוות - שליח

שלוחי מצוה אינן נזוקין ואם באה עת קצם ונפטרו לבית עולמם בעודם הולכים בשליחות מצוה מה טוב חלקם ומה נעים גורלם שנלקחו בעודם עסוקין בעבודת מלך ועל הדא גרסינן בפרק כל כתבי (שבת קיח א) א"ר יוסי יהי חלקי עם מתי בדרך מצוה...

שו"ת דברי מלכיאל חלק ב סימן צד

והנה אצלינו המנהג לקבור יולדות בשורה מיוחדת ולא יחד עם שאר נשים. ולא נודע טעם הדבר...

ולזה אפשר לומר בטעם המנהג משום דאיתא בשבת קי"ח דא"ר יוסי יהא חלקי ממתי בדרך מצוה. והמהרש"א בח"א הקשה שם דהא שלוחי מצוה אינן ניזוקין ותירץ דאיירי שמתו מסיבה אחרת ולא בשביל עסק המצוה. וקשה טובא דא"כ מאי מעליותא שמת בדבר מצוה. ואי משום שהיה עוסק במצוה בשעת מיתה. א"כ למה נקט דרך מצוה נימא יהא חלקי ממי שמת בתוך עסקו במצוה. ולזה נראה דבאמת איירי שמת בדרך מצוה מסיבת הדרך. ואף דשלוחי מצוה א"נ. מ"מ הא איכא גוונא שניזוקין כגון דשכיח הזיקא וכדומה כדאיתא בקדושין ל"ט ע"ב. והענין בזה נראה דהוי כאלו מסר נפשו על קדוש השם שרי מת ע"י עסק מצוה. וכעין הא דאמרו בב"ב ד' י' דהרוגי לוד אין בריה יכולה לעמוד במחיצתן. והיינו משום שנהרגו על קידוש השם ע"ש בפירש"י. והנה לידת בנים הוא באמת עסק מצוה. ואף שאשה אינה מצוה על פו"ר. מ"מ כבר כתבו התוס' בגיטין מ"א ובכ"מ דעל שבת מצווה. ואף אינימא שאינה מצווה. מ"מ הרי דבר מצוה להעמיד דור ישרים. והויא כאינה מצווה ועושה. וכן אמרינן בברכות י"ז הני נשי במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא. ולפ"ז האשה שמתה מחמת לידה. הרי מתה בדרך מצוה. והוי כאלו מסרה א"ע על קדה"ש. כי הכניסה א"ע לסכנה במה שנתרצתה להתעבר ולילד וכדאיתא בשבת ד' ל"ב דמדמה לה לקיר נטוי שהוא מקום סכנה. ולזה נהגו לעשות להם שורה מיוחדת לפי שזכותן גדול משאר נשים וכהא דב"ב י' שאין אחרות נכנסות במחיצתן וכמש"ל. וזה נראה נכון בטעם מנהגן של ישראל:

שיר מעון ויקרא פרק טז

בקרבתם לפני ה' וימותו. שבת קי"ח ע"ב איתא א"ר יוסי יהי חלקי ממתי בדרך מצוה. יש לפרש כיון שהם שלוחי מצוה שהם אינם ניזוקים אף בחזירתם (פסחים ח' ע"ב), אם כן על כרחך מיתתם לכפר על עון הדור. וזה בקרבתם לפני ה', בדביקות הקדוש ברוך הוא, אז וימותו, מוכח שהם לכפרת ישראל, לכן בית ישראל יבכו את השריפה (לעיל ט' ו'), שהוא להם לכפרת עונות.