תוכן

[מבוא לסוגית הכרעות בממון המוטל בספק 1](#_Toc527623762)

[מבוא למבוא 1](#_Toc527623763)

[שאלת סדר המסכתות 1](#_Toc527623764)

[היחס בין עשרת הפרקים של בבא מציעא ובין עשרת הפרקים של בבא בתרא. 3](#_Toc527623765)

[ההבדל בין המשנה הראשונה בבא בתרא לבבא מציעא 4](#_Toc527623766)

[שיטתו של הרב קוק 4](#_Toc527623767)

[סוגית המבוא 5](#_Toc527623768)

[השוואה בלשון המשניות 6](#_Toc527623769)

[חלוקה 6](#_Toc527623770)

[המע"ה 7](#_Toc527623771)

[המקור התנאי למחלוקת סומכוס ורבנן 8](#_Toc527623772)

[מבנה הסוגיה הראשונה בבא מציעא 8](#_Toc527623773)

[שודא דדיני 8](#_Toc527623774)

[כל דאלים גבר 9](#_Toc527623775)

## מבוא לסוגית הכרעות בממון המוטל בספק

## מבוא למבוא

שאלת הזיקה בין האדם לבין ממונו זו היא שאלת היסוד.

לשאלה זאת ישנם שתי השלכות:

1. עולם הקנינים.
2. אחריות האדם ממונו.

## שאלת סדר המסכתות

#### אלא הלכה כר' יהודה למה לי? מחלוקת ואחר כך סתם היא, ומחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם. מחלוקת בבבא קמא: לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום - רבי מאיר אומר: נותן לו דמי צמרו, רבי יהודה אומר: אם השבח יתר על היציאה - נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח - נותן לו את השבח; וסתם בבבא מציעא, דתנן: כל המשנה - ידו על התחתונה, וכל החוזר בו - ידו על התחתונה. ורב הונא? אצטריך, סלקא דעתך אמינא אין סדר למשנה, וסתם ואחר כך מחלוקת היא.

#### ורב יוסף? אי הכי, כל מחלוקת ואח"כ סתמא, נימא: אין סדר למשנה, וסתם ואח"כ מחלוקת היא.

#### ורב הונא? כי לא אמרינן אין סדר למשנה - בחדא מסכתא, אבל בתרי מסכתות אמרינן.

#### ורב יוסף? כולה נזיקין חדא מסכתא היא.

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קב עמוד א

היחס בין המסכתות הוא

1. בבא קמא מחולקת לשנים.
2. נזקי ממון – ששת הפרקים הראשונים.
3. נזקי אדם.
4. בבא מציעא עוסקת בעניני מציאה בשני הפרקים הראשונים.

ברם לכאורה ההגיון במסכת בבא מציעא להתחיל מהפרק השני ואח"כ בפרק הראשון שהרי הפרק השני עוסק בעצם דין המציאה ואילו הפרק הראשון עוסק במריבה שיש בה חשש גזל.

אין ספק ששתי תשובות בדבר:

הראשונה הזיקה שיש בין בבא מציעא לסוף בבא קמא והראשונים עמדו על זה:

#### שנים אוחזין בטלית - איידי דאיירי בהגוזל בתרא (ב"ק דף קיט.) מחלוקת נסורת נגר ובעל הבית דקתני במעצד הרי אלו שלו ובכשיל הרי אלו של בעל הבית תני הכא נמי דיני חלוקות

#### ואף על גב דבתרי מסכתא אין סדר למשנה ואיכא מ"ד כולה נזיקין לאו חדא מסכתא הוא ה"מ לענין מחלוקת ואח"כ סתם לפי שרבי לא היה לומד כסדר אלא כמו שהיו חפצים התלמידים אבל כשחברם על הסדר חברם וצריך בכל מסכתא טעם למה נשנית אחר שלפניה כדדייק בריש מסכת שבועות (דף ב.) מכדי תנא ממכות קסליק כו' וכן בסוטה (דף ב.).

תוספות מסכת בבא מציעא דף ב עמוד א

#### שנים אוחזין בטלית. צריך לתת טעם על סמיכת סדר המסכתות דאשכחן דקפיד תלמודא על סידורן בריש שבועות מכדי תנא ממכות קא סליק מאי שנא דקתני שבועות, וכן בריש סוטה מכדי מנזיר קא סליק מאי שנא דקתני סוטה, ובריש נזיר מכדי בסדר נשים קאי, וכ"ש בסדר נזיקין שצריך לדקדק יותר משום דאיכא מ"ד כוליה נזיקין חדא מסכתא ובמסכתא אחת כל הפרקים מסודרים זה אחר זה על הסדר,

#### וי"ל משום דבהגוזל איירי בענין גזילות וכאן נמי באים לגזול זה את זה, ועוד משום דלעיל אומר מה שהחרש מוציא במעצד הרי אלו שלו ובכשיל של בעה"ב דהיינו לענין חלוקה והכא נמי קתני יחלוקו,

#### וא"ת כיון דרבי סדר כל המסכתות על הסדר אמאי אמרינן אין סדר למשנה,

#### וי"ל דהא דאמרינן אין סדר למשנה היינו לענין סתם ואח"כ מחלוקת דזה אינו תלוי בסדר המסכתות אלא בסדר ששנאן רבי לתלמידיו ומתחלה היה נראה להם לסתום כדברי היחיד וכששנו מסכתא אחרת אח"כ חזרו בהם ושנו אותו בלשון מחלוקת והם לא למדו המסכתות כסדר שסדרן רבי אלא המסכתא שהיה לבם חפץ הילכך אין סדר למשנה לענין סתם ואח"כ מחלוקת אבל רבי סדרן על הסדר.

תוספות הרא"ש מסכת בבא מציעא דף ב עמוד א

הרמב"ן ובית מדרשו בניגוד לבעלי התוספות מיקד את הזיקה לסוף מסכת בבא קמא בשבועה:

#### שנים אוחזין וכו'. איכא לפרושי דמשום דתנא בפ' הגוזל (קי"ד ב') ישבע כמה הוציא ויטול תנא נמי הכא שנים שהם נשבעים ונוטלים ולא שני דיני מציאה תחלה.

חידושי הרמב"ן מסכת בבא מציעא דף ב עמוד א

#### שנים אוחזין

#### שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה וכו'. בדין היה להתחיל באלו מציאות ואח"כ ללמד כיצד חולקין אותה, אלא משום דסליק מבבא קמא דקתני בפ' הגוזל (קי"ד ב') המכיר כליו וספריו ביד אחרים ישבע כמה נתן ויטול נקט הכא ענין דומה לו ישבע ויחלוקו דכולה נזיקין חדא מסכתא היא ובחדא מסכתא יש סדר.

חידושי הרשב"א מסכת בבא מציעא דף ב עמוד א

המשמעות בזיקה לבבא קמא על פי תוס' היא שלא מתחילים בזכות המציאה או בחובת ההשבה אלא בחשש מגנבה על מנת שנבין שהחידוש באבדה שאפשר לזכות בה אינה פשוטה.

המשמעות בזיקה לשבועה היא מעצימה את השבועה של בבא מציעא בניגוד לר' יוחנן שמדובר רק בתקנה שלא יתקוף.

## היחס בין עשרת הפרקים של בבא מציעא ובין עשרת הפרקים של בבא בתרא.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| בבא מציעא | בבא בתרא |  |
| 1. שנים אוחזין
 | השותפים שרצו | בבא מציעא מתחילים בגנבה ועוברים לדין ואילו בבא בתרא מתחילים בדים ועוברים להפקעת הנזק בפר לא יחפור מבנה הפוך |
| 1. אלו מציאות
 | לא יחפור |  |
| 1. המפקיד - שומרים
 | חזקת הבתים | המוקד בבא מציעא הוא מטלטלים והמפקיד בדרך כלל הוא אדם שאין לו מקום בניגוד לבבא בתרא שעוסקים בקנים קרקע ובזכויות על קרקע. |
| 1. הזהב קונה את הכסף
 | המוכרת את הבית | כנ"ל בבא מציעא עוסק במציאות הלא יציבה של קניני מטלטלים ואילו בבא בתרא שוב עוסקים בקניני קרקע ומה כלולל בקנין |
| 1. איזהו נשך
 | המוכר את הספינה  |  |
| 1. השוכר את האומנים
 | המוכר פרות |  |
| 1. השוכר את הפועלים
 | האומר לחברו בית כור |  |
| 1. השואל
 | יש נוחלין |  |
| 1. המקבל שדה מחבר
 | מי שמת |  |
| 10 הבית והעליה של שנים  | פרק חתימה - שטרות |  |
|  |  |  |

### ההבדל בין המשנה הראשונה בבא בתרא לבבא מציעא

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| בבא מציעא | בבא בתרא |  |
| [\*] שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי האומר כולה שלי ישבע שאין לו בה פחות משלשה חלקים והאומר חציה שלי ישבע שאין לו בה פחות מרביע זה נוטל שלשה חלקים וזה נוטל רביע: משנה מסכת בבא מציעא פרק א משנה א | משנה א[\*] השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסין לבינים בונים הכל כמנהג המדינה בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים בלבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם: משנה מסכת בבא בתרא פרק א |  |
|  |  |  |

### שיטתו של הרב קוק

#### בסידור עניני הקודש ישנם שני כללים סותרים, יש הכלל ש"כל הקודש מחברו קודם לחברו" (זבחים י, ב), וכלל שני לו, "מעלין בקודש ולא מורידין" (שקלים ו, ד). לפי הכלל א' הקדימה בדבר המעולה, ולהפיך לפי כלל ב', הקדימה בדבר הפחות. והדברים מבוארים, שבסידור העניינים שאינם קשורים זה בזה כמו בקורבנות שדם חטאת קודם לדם עולה מפני שהוא מרצה, שכל קורבן הוא ענין לחוד, אלא בדין קדימה, מקדמים את המקודש, לפי הכלל שכל המקודש מחברו קודם את חברו. אולם בעניינים המקושרים זה בזה, כמו בנרות חנוכה, אנו קובעים להתחיל בהפחות ולעלות, לפי הכלל מעלין בקודש ולא מורדין.

#### ה"בבות", יש פלוגתא אם חדא מסכתא הם, או כל חדא וחדא מסכת בפני עצמה (בבא קמא קב ע"א). אם חדא מסכת הן אז צריך להיות סידורה לפי הכלל מעלין בקדש, שעניינם אחד, ואם כל חדא וחדא מסכת, אז צריך להיות הסידור לפי הכלל כל המקודש קודם. הרמב"ם בדבריו: "בשביל שכולה קבלה, ודברי סברות ולא התבאר מן התורה", מישב את הסדור הנכון לפי כל הדעות.

#### התורה שבעל פה גדורה בחלקי התורה שבכתב והסברה היא בתוך החוקים רק למותר, שמה לו לדעת אנושי לחוות בחוקי התורה, והחוקים במאמר ד' הם התגלויות של עומק קדושת ההוויה, ובהסתכלות הנגלית שכל דבר שבא מתוך התורה הוא יותר מקודש מאשר לא נתגלה בתורה כי אם בדעת האנושי. ולפי הדעה שכל חדא וחדא מסכת פני עצמה, ואינם עניין אחד, שפיר שהקדים בבא קמא שמפורשת הרבה בחוקי התורה, ואח"כ בבא מציעא שדיניה פחות מפורשים בתורה, ולבסוף בבא בתרא שכולו סברות, לפי הכלל כל המקודש מחברו קודם את חברו.

#### ויש בהסתכלות הכללית והמסתורית לדון להפיך, שמה שהשכל שולט בו יותר וכמו שאמרו "הרוצה ליחכים יעסוק בדיני ממונות" בשלהי בבא בתרא (י, ח), מחכימים יותר, ויתרון החכמה היא שמתאחדת ונאחזת בקדושת ההוויה בתוכיותה, מקורה ושורשה, בנקודה הכללית שבקדושה, ומתוך זה מתעלה השכל להעמקת ולתפיסת עומק כל עניני התורה. ולדעה האומרת חדא מסכתא היא, וסדור עניניה צריך להיות במעלין בקודש, ישנה כאן עליה שהסתכלות פנימית ... ומשום זה תחילה בבא קמא שדיניה מפורשים, ואחר, בבא מציעא, דיניה פחות מפורשים, ולאחרונה בבא בתרא, "שכולה קבלה, ודברי סברות ולא התבאר מן התורה".

## סוגית המבוא

#### גמרא. למה לי למתנא זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי? ליתני חדא! - חדא קתני: זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי, וזה אומר אני מצאתיה וכולה שלי. - וליתני: אני מצאתיה, ואנא ידענא דכולה שלי! –

#### אי תנא אני מצאתיה, הוה אמינא: מאי מצאתיה - ראיתיה, אף על גב דלא אתאי לידיה - בראיה בעלמא קני, תנא כולה שלי - דבראיה לא קני. –

#### ומי מצית אמרת מאי מצאתיה - ראיתיה? והא אמר רבנאי: ומצאתה - דאתאי לידיה משמע! –

#### אין, ומצאתה דקרא - דאתא לידיה משמע, ומיהו תנא - לישנא דעלמא נקט, ומדחזי ליה אמר: אנא אשכחית, ואף על גב דלא אתאי לידיה, בראיה בעלמא קני, תני כולה שלי - דבראיה בעלמא לא קני לה. - וליתני כולה שלי ולא בעי אני מצאתיה! - אי תני כולה שלי הוה אמינא: בעלמא דקתני מצאתיה - בראיה בעלמא קני, תנא אני מצאתיה והדר תנא כולה שלי - דממשנה יתירה אשמעינן דראיה לא קני. - ומי מצית אמרת חדא קתני? והא זה וזה קתני; זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וכו'! - אמר רב פפא ואיתימא רב שימי בר אשי, ואמרי לה כדי: רישא במציאה, וסיפא במקח וממכר. וצריכא,

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף ב עמוד א

מדוע כל כך חשוב לפתוח את המסכת בשלילת הראיה כקנין.

לענ"ד יסוד הענין הינו בלא תחמוד:

#### (יד) לֹ֥א תַחְמֹ֖ד בֵּ֣ית רֵעֶ֑ךָ ס לֹֽא־תַחְמֹ֞ד אֵ֣שֶׁת רֵעֶ֗ךָ וְעַבְדּ֤וֹ וַאֲמָתוֹ֙ וְשׁוֹר֣וֹ וַחֲמֹר֔וֹ וְכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר לְרֵעֶֽךָ: פ

#### שמות פרק כ

בפרשת והיה ויאמר:

#### (לט) וְהָיָ֣ה לָכֶם֘ לְצִיצִת֒ וּרְאִיתֶ֣ם אֹת֗וֹ וּזְכַרְתֶּם֙ אֶת־כָּל־מִצְוֹ֣ת יְקֹוָ֔ק וַעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם וְלֹֽא־תָת֜וּרוּ אַחֲרֵ֤י לְבַבְכֶם֙ וְאַחֲרֵ֣י עֵֽינֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־אַתֶּ֥ם זֹנִ֖ים אַחֲרֵיהֶֽם:

#### (מ) לְמַ֣עַן תִּזְכְּר֔וּ וַעֲשִׂיתֶ֖ם אֶת־כָּל־מִצְוֹתָ֑י וִהְיִיתֶ֥ם קְדֹשִׁ֖ים לֵֽאלֹהֵיכֶֽם:

#### במדבר פרק טו

## ההבדל בין המשנה ובין התוספתא

#### הלכה א

#### שנים אוחזין בטלית זה נוטל עד מקום שתפוס וזה נוטל עד מקום שתפוס במה דברים אמורים בזמן שהיו שניהם תפוסין בה אבל אם היתה בידו של אחד מהן המוציא מחבירו עליו הראיה

#### הלכה ב

#### זה אומ' כולה שלי וזה אומ' שלשה שלי האומ' כולה שלי ישבע שאין לו בה פחות מחמשה חלקין האומ' שלישה שלי ישבע שאין לו בה פחות משתות כללו של דבר אין נשבע אלא על חצי מה שטוען

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק א

##

## השוואה בלשון המשניות

### חלוקה

#### משנה א

#### [\*] שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי האומר כולה שלי ישבע שאין לו בה פחות משלשה חלקים והאומר חציה שלי ישבע שאין לו בה פחות מרביע זה נוטל שלשה חלקים וזה נוטל רביע:

משנה מסכת בבא מציעא פרק א

#### משנה א

#### [\*] שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה אם משנגחה ילדה משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לולד וכן פרה שנגחה את השור ונמצא ולדה בצדה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה אם משנגחה ילדה משלם חצי נזק מן הפרה ורביע נזק מן הולד:

משנה מסכת בבא קמא פרק ה

#### משנה ד

#### [\*] המחליף פרה בחמור וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי וזה אומר משלקחתי יחלוקו היו לו שני עבדים אחד גדול ואחד קטן וכן שתי שדות אחת גדולה ואחת קטנה הלוקח אומר גדול לקחתי והלה אומר איני יודע זכה בגדול המוכר אומר קטן מכרתי והלה אומר איני יודע אין לו אלא קטן זה אומר גדול וזה אומר קטן ישבע המוכר שהקטן מכר זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע יחלוקו:

#### משנה מסכת בבא מציעא פרק ח

### המע"ה

#### משנה יא

#### [\*] שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק זה אומר שורך הזיק וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה המוציא מחבירו עליו הראיה היו שנים רודפים אחר אחד זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק שניהם פטורין אם היו שניהן של איש אחד שניהן חייבים היה אחד גדול ואחד קטן הניזק אומר גדול הזיק והמזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק אחד תם ואחד מועד הניזק אומר מועד הזיק והמזיק אומר לא כי אלא תם הזיק המוציא מחברו עליו הראיה היו הניזוקין שנים אחד גדול ואחד קטן והמזיקים שנים אחד גדול ואחד קטן הניזק אומר גדול הזיק את הגדול וקטן את הקטן ומזיק אומר לא כי אלא קטן את הגדול וגדול את הקטן אחד תם ואחד מועד הניזק אומר מועד הזיק את הגדול ותם את הקטן והמזיק אומר לא כי אלא תם את הגדול ומועד את הקטן המוציא מחברו עליו הראיה:

משנה מסכת בבא קמא פרק ג

## המקור התנאי למחלוקת סומכוס ורבנן

#### תניא נמי הכי: שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה, ואינו יודע אם עד שלא נגחה ילדה אם משנגחה ילדה - משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לולד, דברי סומכוס; וחכמים אומרים: המוציא מחבירו עליו הראיה.

#### תלמוד בבלי מסכת בבא קמא פרק ה - שור שנגח את הפרה [המתחיל בדף מו עמוד א]

## מבנה הסוגיה הראשונה בבא מציעא

1. סוגית מבוא.
2. סוגית ההשוואה בין התחומים

סוגית ההשוואה מורכבת מכמה שלבים:

1. עיסוק בשאלת השבועה
2. עיסוק בהכרעה

## שודא דדיני

לא מצוי במקורות התנאים:

#### ההוא דאמר להו: נכסיי לטוביה, שכיב, אתא טוביה, א"ר יוחנן: הרי בא טוביה. אמר טוביה ואתא רב טוביה - לטוביה אמר, לרב טוביה לא אמר; ואי איניש דגיס ביה - הא גיס ביה; אתו שני טוביה, שכן ותלמיד חכם - תלמיד חכם קודם, קרוב ות"ח - ת"ח קודם. איבעיא להו: שכן וקרוב, מאי? ת"ש: טוב שכן קרוב מאח רחוק. שניהם קרובים ושניהם שכנים ושניהם חכמים - שודא דדייני.

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף פה עמוד ב

#### אתמר: ב' שטרות היוצאים ביום אחד, רב אמר: חולקין, ושמואל אמר: שודא דדייני.

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף צד עמוד א

## כל דאלים גבר

#### ההוא ארבא דהוו מינצו עלה בי תרי, האי אמר דידי היא והאי אמר דידי היא, אתא חד מינייהו לבי דינא ואמר: תיפסוה אדמייתינא סהדי דדידי היא, תפסינן או לא תפסינן? רב הונא אמר: תפסינן, רב יהודה אמר: לא תפסינן. אזל ולא אשכח סהדי, אמר להו: אפקוה וכל דאלים גבר, מפקינן או לא מפקינן? רב יהודה אמר: לא מפקינן, רב פפא אמר: מפקינן. והלכתא: לא תפסינן, והיכא דתפס - לא מפקינן. זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי - אמר רב נחמן: כל דאלים גבר. ומאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד, (לה ע"א) דרב אמר: יחלוקו, ושמואל אמר: שודא דדייני? התם ליכא למיקם עלה דמילתא, הכא איכא למיקם עלה דמילתא. ומאי שנא מהא דתנן: המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר שפחתו וילדה, זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה - יחלוקו? התם – להאי (לה ע"ב) אית ליה דררא דממונא, ולההוא אית ליה דררא דממונא, הכא - אי דמר לא דמר, ואי דמר לא דמר. אמרי נהרדעי: אם בא אחד מן השוק והחזיק בה - אין מוציאין אותה מידו, דתני רבי חייא: גזלן של רבים לאו שמיה גזלן. רב אשי אמר: לעולם שמיה גזלן, ומאי לא שמיה גזלן? שלא ניתן להשבון.

**תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף לד עמוד ב**

#### בור שהוא קרוב לאמה וכו'. איתמר: בני נהרא - רב אמר: תתאי שתו מיא ברישא, ושמואל אמר: עילאי שתו מיא ברישא. בדמיזל כולי עלמא לא פליגי, כי פליגי - במיסכר ואשקויי, שמואל אמר עילאי שתו מיא ברישא, דאמרי: אנן מקרבינן טפי; ורב אמר תתאי שתו מיא ברישא, דאמרי: נהרא כפשטיה ליזיל. תנן: בור הקרוב לאמה מתמלא ראשון, מפני דרכי שלום! תרגמה שמואל אליבא דרב: באמה המתהלכת ע"פ בורו. אי הכי, מאי למימרא? מהו דתימא, מצי אמרי ליה: סכר מיסכר ואשקי בהינדזא, קמ"ל. אמר רב הונא בר תחליפא: השתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר, כל דאלים גבר.

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ס עמוד ב