מקורות למסכת פסחים פרק תמיד נשחט – דף 2

(1) גמרא עד נח: "תנו רבנן מנין", רש"י, תוס', בעל המאור

תוס' שאנץ ד"ה ועבדינן לי' בז' ומחצה, [תוס' ישנים יומא לה: "ואומר רבי כי מיכן יש ללמוד ... אחר שיקריבוה"], רש"ש ד"ה ובזיכין בז', [רש"ש על תוד"ה וקעבדינן]

בענין תוד"ה כאילו – צל"ח על רש"י ד"ה בשני בשבת, [תוס' שאנץ ד"ה כאילו]

רמב"ם תמידין ומוספין א:ה, [לחם משנה שם]

(2) גמרא עד נט. "תהא מקטרא קטרת", רש"י, תוס' (חוץ מתוד"ה העולה)

בענין קטורת ונרות של בין הערביים:

רמב"ם תמידין ומוספין ו:יא, משל"מ שם ד"ה וכסדר

גמרא יומא לד. "קטורת של שחר היתה קריבה ... ולא כאיברי הבקר"

רמב"ם עבודת יוה"כ ב:ב (בסופו), שם ד:ב (בסופו)

בענין קרבן פסח ועשה דהשלמה:

רמב"ם תמידין ומוספין א:ג-ד, לחם משנה שם

השגות רמב"ן על ספר המצוות להרמב"ם שכחת העשין יא, מגילת אסתר שם

צל"ח מסכת פסחים דף נח עמוד ב

רש"י ד"ה בשני בשבת וכו', ולאו מלתא היא שהרי על פי הראייה היו מקדשין. נלע"ד דמודה רש"י דגם כשקידשו על פי הראיה היו משגיחין שלא יהיה אד"ו ראש, אבל כוונת רש"י שעל בד"ו פסח לא היה משגיחין אז, שהרי עיקר מה שלא בד"ו פסח אינו בשביל הפסח אלא בשביל אד"ו ראש, שאם חל פסח באחד מימי בד"ו ממילא חל ר"ה באחד מימי אד"ו, ושם יש קפידא בשביל יוה"כ ושבת שלא יהיו סמוכים ובשביל יום ערבה, וכל זה עכשיו שאצלנו חדשי הקיץ המה סדורים כסדרם ואי אפשר לשנותם כלל, אבל בימים שקידשו עפ"י הראיה לא היה זה נקשר בזה, שאף שהיה פסח באחד מימי בד"ו היה אפשר לחסר אחד מחדשי הקיץ יותר או לפחות ולא היה בא הראש בימי אד"ו, ולכן עכ"פ בלא בד"ו פסח לא היו זהירין באותו הפעם. ומסולק תלונות התוספות בד"ה כאילו. ושנים רבות אחר שכתבתי זה מצאתי בלחם משנה פ"א מתמידין הלכה ז' כתב ג"כ כוונת רש"י כן כמו"ש.