מקורות למסכת מנחות – דף 2

(1) בענין רש"י ד"ה מכדי מחשבה דפסל רחמנא, ע"ע רש"י יב. ד"ה כל הקומץ, [מיוחס לרשב"א ב:]

(2) גמ' ב: - ג: "אלא מעתה עולת העוף ... ומאי זבחים רוב זבחים", רש"י, תוס', שטמ"ק ג. ס"ק טו

בענין מקום מליקת חטאת העוף – ראב"ד ריש מס' קנים "אבל מליקתה בכ"מ במזבח ... והכי דריש לה בסיפרא", רז"ה שם "... אלא להזאתה בלבד" (שניהם נדפסו בש"ס ווילנא), רמב"ם מעשה הקרבנות ז:ט, קרית סופר שם, [וע"ע גרי"ז בסוגיין]

בענין מקום מיצוי דם חטאת העוף – תוס' וגרי"ז ד"ה מיצה. איך ניתן לתרץ קושיית הגרי"ז? [עי' חזון איש זבחים יב:ב בדעת תוס' כאן]

בענין קביעותא דמנא לאו כלום – תוד"ה אלמא, ברכת הזבח צאן קדשים וגרי"ז על תוד"ה אלמא, [שפת אמת ד"ה אלמא]

(3) גמ' ג: - ד. "רבא אמר ל"ק ... דרב אחא בריה דרבא:", רש"י, תוס', שטמ"ק ג: ס"ק לו, [ס"ק ד]

שטמ"ק ס"ק לז, צאן קדשים ד"ה לר"ש הכי נמי

קרית ספר הלכות מעשה הקרבנות פרק ז

וכל מקום של המזבח כשר למליקתה ומזבח מיהא נראה דבעי דכתיב והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק כדכתיב גבי עולת העוף והקריבו אל המזבח ומלק דמשמע דבתר הקרבה אל המזבח ימלוק דהכא נמי כתיב הקרבה ולא קבע מקום במזבח אלא בהזאה למטה מאמצע המזבח כדילפינן מיסוד המזבח ואם הזה בכל מקום כשרה והוא שיתן למטה מעט מדם הנפש כדי שיתמצה ליסוד כדילפינן לעיל.

חידושי הגרי"ז מסכת מנחות דף ג עמוד א

בגמרא מיצה דמה בכ"מ במזבח כשירה, והנה כיון דמיצוי בכ"מ א"כ אין זה מעשה מיצוי דהא בעי יסוד כדכתבו התוס', אלא דהטעם דבכ"מ כשירה דאין פוסל המיצוי משום דנעשה במקום מעשה עולה, א"כ מאי משני הגמרא דבכ"מ כשירה דהיינו דאינה פוסלת, אבל מכיון דאינה מיצוי א"כ מעשה מוכיח דלעולה קעביד דהוי מיצוי [דהא השתא הגמרא לא ס"ל דמעבר עבר].

שם, בתוס' ד"ה אלמא קביעותא דמנא וכו', ושמא התם בבא לצאת ידי שמים ע"כ, וצ"ע איך שייך לצאת ידי שמים בהקריב כבר קרבן ויצא ידי חובתו, ודוקא לכתחילה שייך לומר דלצאת ידי שמים צריך להביא אותו הקרבן שנדר, והתירוץ השני של התוס' שייך לתירוץ הראשון שזה אופן שלא יצא ידי חובתו, וא"כ הוא מחוייב לצאת ידי שמים להביא כמו שנדר.