מקורות למסכת פסחים – דף 44

(1) לסיים את המקורות מדף 43

(2) גמרא ט: - י. "תשע ציבורין ... ספק מגע טומאה טמא", רש"י

למה מחמירים במקרה של תשע ציבורין?

תוד"ה היינו (שתיהם)

בעל המאור (דף ד: באלפס) ד"ה תשעה צבורין, השגת הראב"ד שם (עד "לא מפיק לה מחזקתה")

ר' דוד ד"ה ונראה לומר שכך הוא דקדוק הענין הזה על אמתו

חי' הר"ן ד"ה תשעה ציבורין (עד "כיון דבדיקת החמץ דרבנן הוא תלי' לקולא כי היכי דתלי' בשתי קופות")

רמב"ן בבא בתרא נה: "והא דאמרינן היינו בקעה לומר דלר' אליעזר ... בלא טרחא אצרכוה לבטוליה"

רמב"ם חמץ ומצה ב:י-יא, ראב"ד שם, כסף משנה שם ד"ה או שהיו

[וע"ע בפירוש ראשונים הנ"ל על כל הסוגיא]

חידושי הרמב"ן מסכת בבא בתרא דף נה עמוד ב

והא דאמרינן היינו בקעה לומר דלר' אליעזר אפילו בטול לא צריך ולרבנן צריך, ומיהו נראה דדוקא לענין בטול איתמר בקעה אבל בדיקה כל היכא דאיכא למימר לא על לא צריך בדיקה כדמוכחא ההיא שמעתא בשני צבורין ושני בתים דוק ותשכח. ואף על גב דתרי ספיקי נינהו גבי חמץ דאיכא למימר אכלתיה. סוגיא דשמעתא התם דאפילו בתרי ספיקי צריך בטול, ואף על גב דאמרינן בעלמא תרי ספיקי לקולא, כיון דאפשר ליה לאפוקי נפשיה מספיקי בלא טרחא אצרכוה לבטוליה.