מקורות למסכת פסחים – דף 49

(1) לסיים את המקורות מדף 48

(2) גמרא עד המשנה בדף י:, רש"י, תוס', מאירי ד"ה תינוק נכנס

(3) בענין היחס בין מחלוקת רבי ורשב"ג )בקבר שנמצא( להמשך הסוגיא:

בעל המאור "על בדק ואשכח ... לעיל דסוגיין כרבי", השגת הראב"ד שם (במהדורה החדשה) "על בדק ואשכח ... דידים מוכיחות הווין"

ר' דוד ד"ה שאני אומר קבר שאבד, חי' הר"ן ד"ה על בדק ואשכח

רמב"ם טומאת מת ט:י, רמב"ם חמץ ומצה ב:יא-יב, משל"מ ד"ה הניח החמץ בזוית זו

(4) בענין תוד"ה בממוניה:

תוס' שאנץ ור' דוד ד"ה בממוניה, מהר"ם חלאווה ד"ה או דלמא, [מאירי ד: "המשכיר בית ... בדומה למקח טעות"]

[(5) בענין פסק ההלכה, עיין ר"ח, ריטב"א, חי' הר"ן ד"ה ככר בשמי קורה, בעל המאור והשגת הראב"ד שם, רמב"ם חמץ ומצה ב:ז-יג והשגת הראב"ד שם, וספר העיטור עשרת הדברות הל' ביעור חמץ דף קיט]

כתוב שם לראב"ד מסכת פסחים דף ד עמוד ב (פסחים דף י א).

כתוב שם: על ובדק ואשכח [פלוגתא דרבי ורשב"ג] [ו]הלכתא כרבי דסוגיין כוותיה.

[אמר אברהם:] ולאו מטעמיה של זה דמההיא לא שמעינן מידי, דהא לא קאמרינן בהניח י' ומצא תשע פלוגתא דרבי ורבנן אלא היינו סיפא, כלומר דלכ"ע צריך בדיקה. מיהו לרבנן לא ידעינן מאי קסברי בבדק ומצא עשר אי סגי ליה בהכי עד שיבדוק כל הבית, אלא מדברי רבא במצא פירורין דתינוק. ומההיא נמי לא מיחוורא מילתא שפיר, דאיכא למימר נכנס אחריו ומצא לפניו פירורין קאמר, דידים מוכיחות הוויין...