מקורות למסכת פסחים – דף 45

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

תוס' ר"פ ד"ה תשע חנויות, [ד"ה בבא לישאל], [אבן האזל על הרמב"ם חמץ ומצה ב:י ד"ה ובעיקר הסברא]

בעל המאור והשגת הראב"ד

ר' דוד "וצריך אתה לשאול ומהו טעמו של רב מרי" עד סוף דף ט:

חי' הר"ן ד"ה תשעה ציבורין

מהר"ם חלאווה

[רמב"ן בבא בתרא נה: "והא דאמרינן היינו בקעה לומר דלר' אליעזר ... אבל נכון וברור הוא"]

רמב"ם חמץ ומצה ב:י-יב, ראב"ד שם, מגיד משנה שם ד"ה או שבא עכבר ונטל חמץ, כסף משנה שם ד"ה או שהיו תשעה צבורין של מצה, [אבן האזל שם]

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.

ולי נראה לענין הסוגיא ששם דהיינו בקעה לגבי חמץ לקולא הביאוה, לומר דתלינן למימר לא על כספק טומאה ברשות הרבים דמודו בה רבנן לר' אליעזר, דחזינא התם בספק עיולי דאמרינן שאני אומר בספק רבנן, ומדמו חמץ התם לשני שבילין דהוא ספק טומאה ברשות הרבים, אלא דכל היכא דודאי עייל התם חמץ לא תלינן באימר אכלתיה ואפילו הוי ספק ספיקא, דכיון שהוחזק כאן חמץ נעשה הבית שאינו בדוק דבדיקת חמץ מתחלתה על ספק תקנו אותה, וזה כלל שצריך לפרט באותה שמועה אבל נכון וברור הוא.

אבן האזל הלכות חמץ ומצה פרק ב הלכה י

ובעיקר הסברא דחזקת בדוק שכ' כן התוס' להקשות על פירש"י יש לעיין דהש"ש בש"ג פ"ז הוכיח דבספק תערובת לא מהני חזקת היתר, וצריך לחלק מתערובות חתיכות לבית דכאן יש חזקת בדוק על הבית וכעין זה מחלק הש"ש להא דעירובין דף ל"ו גבי ספק מבעוד יום נדמעו דיש להחולין חזקה שראוי לעירוב, ומ"מ יש לחלק משם, דהכא החיוב בדיקה הוא על האדם ואם יש אצלו ספק שיש חמץ בביתו מה מועיל חזקת הבית, ואולי יש לחלק בזה בין אם החיוב של בדיקה הוא משום בל יראה או דהחיוב הוא משום שלא יבא לאכלו, דלדעת רש"י דהחיוב הוא משום איסור דבל יראה וכיון דהספק הוא על האדם אם יש לו חמץ ברשותו לא מהני חזקת הבית אבל לדעת התוס' דהחיוב הוא משום שלא יבא לאכלו נעשה עיקר התקנה דבדיקה שלא ידור בבית שיש שם ספק חמץ, ובב' בתים כיון דיש לבית חזקת בדוק מהני לגבי זה, דאין הבית בכלל ספק שלא ידור בו.