מקורות למסכת פסחים פרק תמיד נשחט – דף 1

(1) משנה דף נח. וגמרא עד "אדיניה בשש ומחצה", רש"י, תוס', ר"ח, רבינו דוד, מאירי

[רדב"ז על הרמב"ם תמידין ומוספין א:ג ד"ה ולמה מאחרין אותו וכו']

בענין זמן תמיד של בין הערביים מן התורה:

ר"י לוניל על המשנה – עד "לא נוכל לשחוט אחריו"

תוס' נדה סג: ד"ה מן המנחה ולמעלה

גמ' יומא כח: "אמר רב צלותיה דאברהם ... ויושב בישיבה הוה"

רש"י ברכות כו: ד"ה מנחה גדולה, רש"י שבת ט: ד"ה מנחה גדולה

רש"י פסחים ה. ד"ה לא תשחט על חמץ וגו', רש"י פסחים צג: ד"ה חמשה עשר מילין

[הררי קדם סימן נא]

(2) 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"]

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

רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף מסכת פסחים (לפי דפי הש"ס) משניות דף נח עמוד א

[משנה א]. תמיד נשחט בשמונה ומחצה וכו', תמיד של בין הערבים כל השנה הוא נשחט בשמונה שעות ומחצה, אף על גב דמדאורייתא שעות (אחרונות) [ראשונות] כשרות, דהיינו מכי ינטו צללי ערב, דזהו (משבע) [משש] ומחצה שהשמש נוטה למערב והצל למזרח, כי כשאדם עומד כנגד החמה צל נוטה למזרח, דהיינו [חצי] שש וחצי שבע חמה עומדת באמצע, ואין צלו נוטה, אלא [צל] כל דבר תחת[יו], אבל משש ומחצה צלו של אדם נוטה למזרח, והוא נקרא בין הערבים, וכתיב [במדבר כ"ח] את הכבש השני תעשה בין הערבים (מועדים) [מעידנא] דאתחיל שמשא למערב, ואף על פי כן (מחמרינן) [מאחרינן] למשחט יתיה, משום דאיכא נדרים ונדבות שיש לנו להקריבם, שאם נקדים לשחוט תמיד של בין הערבים (תנן) [תיכף] שהגיע זמנו, לא נוכל לשחוט אחריו ...

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.