מקורות למסכת פסחים – דף 43

(1) לסיים את המקורות מדף 42 חלקים 2 - 3

בענין קבר סתום, עיין עוד גמרא נזיר נג: - נד. "דתניא וכל אשר יגע על פני השדה ... שלפני הדיבור", רש"י שם ד"ה זה קבר סתום, תוס' שם ד"ה סתום דאמר מר

(2) לסיים את המקורות מדף 42 חלק 4

מה היחס בין סוגיא זו לסוגיית רובא וחזקה?

גמ' קידושין פ. "דתנן תינוק שנמצא ... ששורפין עליה תרומה"

קובץ שעורים כאן אות לו

גמרא יבמות קיט. – קיט: "האשה שהלך ... ומיעוטא דמיעוטא לא חייש רבי מאיר"

רש"י שם ד"ה רישא חזקה, [תוס' שם ד"ה וחזקה, ד"ה סמוך]

רמב"ן שם ד"ה אלא אמר רבא "כך עלה במחשבה בלבי ... ולתלות בו בכל מקום" [ועיי"ש כל דבריו]

[רשב"א שם "והאי אוקמתא דרבא נמי אליבא דר"מ היא ... דלא חשיב ליה הכא כנ"ל", "אלא אמר רבא רישא חזקה ליבום ... מיעוטא דמיעוטא דמיעוטא הוא ולא חשיב וצ"ע"]

[וע"ע שיעורי הרב ליכטנשטיין עמ' 259 – 266]

(3) גמרא ט: "ומי אמרינן אין חוששין ... וימצא תשע", רש"י, תוס'

תוס' הרא"ש ד"ה הא בי"ג, פני יהושע ד"ה אמר אביי (עד "דכיון דשכיח ריפתא לא מצנעא")

[רבינו דוד ד"ה בשלשה עשר (עד "ואם תמצא לומר על אימר אכלתיה")]

קובץ שעורים פסחים אות לו

לו) [דף ט ע"א] רש"י ד"ה ודאי טבילי וכו' דרוב חברים מעשרין אלמא דספק מוציא מודאי, וקשה דכיון דאיכא רובא אין זה ספק ותלוי בפלוגתא אי חוששין למיעוטא והכא לא מייתי הך פלוגתא.

פני יהושע מסכת פסחים דף ט עמוד ב

בגמרא אמר אביי לא קשיא הא בי"ג הא בי"ד כו'. ופרש"י דאביי מוקי למתניתין בבודק בי"ג כו'. ולכאורה פירושו דחוק דמהיכי תיתי מוקי לסתם מתניתין בבדיקה די"ג שהרי כל אדם אין בודקין אלא בי"ד. ועוד מה ס"ד דאביי אטו חולדה נביאה ועוד דאכתי בי"ד אין לדבר סוף:

ולולי פרש"י היה נראה לי דאביי מפרש מתניתין דאין חוששין כמו שפירש הרמב"ם ז"ל דאמקום שאין מכניסין חמץ קאי וקאמר דהא דלא בעי בדיקה היינו משום דאין חוששין ואהא קאמר שפיר דכיון דכל אדם בודק תחלת ליל י"ד מש"ה לא בעי בדיקה במקום שאין מכניסין חמץ כל השנה וליכא למיחש שמא גיררה חולדה בי"ג או קודם לכן דכיון דשכיח ריפתא לא מצנעא, ובי"ד כ"ש דלא חיישינן שהרי כבר בדקו כולן חמציהן וחולדה לא משכחא מידי דהא מה שמשייר כל אדם תקנו חכמים דיניחנו בצינעא ואם כן אתי שפיר מתניתין דמה שמשייר דאי לא שתקנו כן הוי חיישינן שפיר לחולדה דלמא שקלא ומשיירא משום דשכיח דמשיירא מיום ליום ולאו בודאי אכלתה אלא ספק, אבל רבא דאקשה ליה אזיל לשיטתיה דמשני לעיל אמדורות הגוים אימר אכלתיה ולא מחלק בין פת לבשר ואם כן על כרחך דאימר אכלתיה הוי ספק קרוב לודאי דלא משייר כלל אף מיום ליום מדשרינן במדורות הגוים לאלתר ואם כן מקשה רבא שפיר אטו חולדה נביאה היא ואכתי אמאי יניחנו בצינעא הא ס"ס קרוב לודאי הוא אימר לא שקלה ואת"ל שקלה אימר אכלתיה, כן נראה לי נכון לולי שרש"י ותוספות לא פירשו כן ודוק היטב:

חידושי הרמב"ן מסכת יבמות דף קיט עמוד א

אלא אמר רבא רישא חזקה ליבום ורובא לשוק וחזקה לא עדיף כרובא. פי' דאי עדיף כרובא בהדי מיעוטא הוה עדיף מיניה ותתיבם, אלא השתא לא עדיף כרובא ולפיכך לא תתיבם, ולשוק נמי לא תנשא משום דר' מאיר חייש למיעוטא וסמוך מיעוטא לחזקה והוה לי' פלגא ופלגא, זהו פירושו של רש"י ז"ל, ואי קשיא הא דאמרינן בפ' עשרה יוחסין (פ' א') מ"ט דר' מאיר קסבר רוב תינוקות מטפחין ומיעוט אין מטפחין ועיסה זו בחזקת טהרה עומדת סמוך מיעוטא לחזקה ואיתרע לי' רובא ולפיכך ר' מאיר מטהר, איכא למימר התם אפילו שקולין אפושי טומאה לא מפשינן, וסיפא דמתניתין דקתני יצאת מלאה חוששת משום דכיון דמליאה היא אינה בחזקת השוק הילכך חוששין למיעוט, ור' יהושע לא חייש למיעוטא ופליג בסיפא וה"ה לרישא.

וקשה עלינו שכתבה רבינו ז"ל למשנתנו ופסקה בהלכות, ונראה לי משום דאע"ג דמסקנא דסוגיין מתני' ר' מאיר היא, אשכחן סוגיא אחריתי דמצי לאוקומה אפי' כרבנן דתנן במס' בכורות (י"ט ב') ר' ישמעאל אומר עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק, והוינן בה מכאן ואילך אמאי ספק הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן נינהו, אלא אמר רבא מחוורתא מתני' ר' ישמעאל כר' מאיר ס"ל דחייש למיעוטא, רבינא אמר אפילו תימא רבנן כי אזלי רבנן בתר רובא ברובא דלא תלי ביה מעשה אבל רובא דתלי ביה מעשה לא אזלי בתר רובא, מאי מעשה אי עלה עליה זכר אי לא עלה עליה זכר, והכי נמי רובא דתלי ביה מעשה הוא שמא לא בא עליה בעלה משהלכה למדינת הים, וכי תימא ההיא לא דמיא אלא לצרה אחריתי, הא ליכא למימר דנקבה בעדר כאשה ובעלה דמיא ואף על פי כן לא הלכו אחר רוב זה, ורבא דמוקים בשמעתין מתניתין כר' מאיר אזדא לטעמיה דלית ליה האי סברא, אבל אנן כרבינא קי"ל, ורבנן לא פליגי עליה דר' ישמעאל התם בהך סברא ואפי' ר' יהושע דלית ליה חוששין למיעוטא ופליג בסיפא לא פליג עליה בהא, הילכך קמא לה מתניתין כהלכתא, והך דקתני יצתה מליאה חוששת, התם משום דחזקה ליבום שכיון שעיברה אין אומרין שמא תפיל דהויא לה כמיתה ולמיתה לא חיישינן, תדע דהא דתירץ רב נחמן סיפא דאיסור לאו לא חששו למיעוט ואפ"ה במליאה חוששין או משום חזקה או משום דמיעוטא דשכיח שאני, ולדעתיה דרבינא הא דקתני גבי תינוק שנמצא בצד העיסה וחכמים מטמאים, לתלות הוא אבל לא לישרוף דהא רובא דתלי ביה מעשה הוא, והכי נמי איתא בפרק עשרה יוחסין.

כך עלה במחשבה בלבי עד שמצינו בשם רבינו האיי גאון ז"ל דרבא אליבא דכולי עלמא מוקי לה למתניתין, דעד כאן לא אמרי רבנן זיל בתר רובא אלא ברובא דליכא חזקה כנגדו אבל היכא דאיכא חזקה סמכינן מיעוטא לחזקה והו"ל כפלגא ופלגא ולא שרינן לה, ואף על גב דהתם אמרי רבנן מיעוטא כמאן דליתיה דמי רובא וחזקה רובא עדיף, הכי קאמרי מיעוטא לא חשיב כולי האי לצרופי גבי חזקה לטהר אלא עדיין הרוב מכריע וטמא, אבל מ"מ חוששין לו ואין עושין בו מעשה כדאמרינן התם בעשרה יוחסין לא זו היא חזקה ששורפין עליה את התרומה, ואמרינן נמי במסכת נדה בפרק כל היד (י"ח א') אמר ר' יוחנן בשלשה מקומות הלכו חכמים אחר הרוב ועשאוהו כודאי ואקשינן והא איכא ט' חנויות והא איכא והא איכא וכו' ומפרק להו, ובעינן למעוטי מאי למעוטא רובא דאיכא חזקה בהדיה דלא שרפינן עליה תרומה וכו', אלמא לא עשו רובא דאיכא חזקה בהדיה כודאי אלא סומכין מיעוטא לחזקה לספק את הרוב ולתלות בו בכל מקום, ולר' מאיר להכריע במקום קולא כגון בטומאה וטהרה דלא מפשינן [טומאה] תלייה בטהרות, ואף על גב דגבי עיסה בתוך הבית ושרצים וצפרדעים מטפלין שם ונמצאו חתיכות בעיסה הלכו חכמים אחר הרוב ועשאוהו כודאי אפילו לשרוף, שאני התם דרובא דאיתיה לקמן הוא כדפירש"י ז"ל, א"נ דכיון דודאי נגעו אין חזקתה של עיסה כלום שהרי הורעה כדמוכח בפ"ק דנדה (ב' ב'), הא בעלמא רובא כנגד חזקה לרבנן חוששין באיסורין ואין עושין בו מעשה, ודקתני יצאת מליאה חוששת כדפרשי' לעיל משום דכיון דמליאה היא בחזקת יבום עומדת לא הוי חזקה גמורה אלא חוששין ואין הולכין אחר הרוב.