טבלאות עזר של מסקנות הגמרא ללימודשבת דף נג

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מה שהוא טפל לגוף או שאין בו חשש טלטול או שנועד למנוע צער מותר לצאת ומה שלא נקרא משא ואסור לצאת איתו | | | | |
| ת"ק | חמור יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורה בו (כי היא באה לחממו). | זכרים יוצאין לבובין (כיסוי זכרות) רחלות יוצאות שחוזות (אליה למעלה) כבולות (אליה למטה) | רחלות יוצאות כבונות | העזים יוצאות צרורות |
| רבי יוסי | אסור | אסור | מותר | אסור |
| רבי יהודה אומר |  |  |  | עזים יוצאות צרורות ליבש (שקשור חזק ואין סיכוי שיפול ) אבל לא לחלב: |
|  |  |  |  |  |
| חמור יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורה בו (כי היא באה לחממו). | | | | |
| שמואל רק אם קשורה לו מע"ש. | | | | |
| רב אסי בר נתן שאל מר' חייא | | מהו ליתן מרדעת על גבי חמור בשבת. | | |
| רבי חייא רב מותר | | כל שהוא משום תענוג (טרקסל ) או צער (מרדעת) | | |
| שמואל (שנקרא אריוך) | | משום תענוג (טרקסל) אסור | משום צער מותר | |
|  | קש ה על שמואל | למה סייחים קטנים יכולים להיות בחצר עם טרקסל. | משום שצווארם נמוך וזה צער להם להגיע לאוכל באדמה. | |
| למה אוכף אסור בנטילה, ומשמע גם בנתינה והמרדעת מותרת | | בנטילה אסור שיפול מאליו, וגם אין לו צער. אבל בנתינה לא ינתן מאילו וגם יש לו צער. (כמו מרדעת ) | | |
| מדוע מתירים לשים על חמור מרדעת מרדעת מצד צער הרי: | | | | |
| א. | ואין סכין ומפרכסין לבהמה (שיש לה מכה) | | מדובר שנרפאה המכה וזה לתענוג | |
| ב. | בהמה שאחזה דם אין מעמידין אותה במים בשביל שתצטנן (למרות שיש לה צער) | | מצד צער מותר כאן חוששין לשחיקת סממנין וסבר כתנא שאוסר לעסוק ברפואת בהמה אטו שחיקת סממנים. | |
|  |  |  |  |  |
| (אמר מר ולא תצא בהמה בקמיע אע"פ שהוא מומחה (לאדם שיש לו מלאך ששומר עליו ולא לבהמה שאין לה מלאך). | | | | |
|  | אמר מר לא יצא עזים בכיס שבדדיהן | | והתניא יוצאות עזים בכיס שבדדיהן | |
| רב יהודה (אמורא ) | לא מהודק (חשש שיפול ויהדק) | | מהודק | |
| ר יוסף תלוי במחלוקת תנאים | ת"ק במשנה | | רבי יוסי במשנה | |
| רבי יהודה (תנא )במשנה | לא לחלב | | ליבש  שהחלב מצערן כמו הקוצים של עיזי אנטיוכא שצערו אותם | |
|  |  |  |  |  |
| זכרים יוצאין לבובין. מה זה לבובין ? | | | | |
| רב הונא | קשורין ביחד כמו לבבתני אחותי כלה | | | |
| עולא אמר | עור שקושרין להם כנגד לבם כדי שלא יפלו עליהן זאבים ודווקא על הזכרים שאפם למעלה ונראים כמתגרים | | | |
| רב נחמן בר יצחק אמר | עור שקושרין להן תחת זכרותן כדי שלא יעלו על הנקבות ממאי | | | |