**מסכת תענית פרק ד**

**\*בשלשה פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהן ארבע פעמים ביום**

**דף כו,א משנה**

**1בשחרית 2במוסף 3במנחה 4ובנעילת שערים**

**1בתעניות 2ובמעמדות 3וביום הכפורים**

**אלו הן מעמדות לפי שנאמר (במדבר כח) צַו אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל** ( וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם ) ...אֶת-קָרְבָּנִי לַחְמִי.

**וכי היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו ?**

**התקינו נביאים הראשונים עשרים וארבעה משמרות.**

**על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים של לוים ושל ישראלים.**

**הגיע זמן המשמר לעלות כהנים ולוים עולים לירושלים.(כהנים להקריב קורבנות ולווים לשיר)**

**וישראל שבאותו משמר מתכנסין לעריהן וקוראין במעשה בראשית.**

**<ואנשי המעמד**

* **היו מתענין ארבעה ימים בשבוע מיום ב' ועד יום חמישי**
* **ולא היו מתענין ערב שבת מפני כבוד השבת.**
* **ולא באחד בשבת כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג ליגיעה ותענית וימותו>**
* **ביום הראשון - בראשית , ויהי רקיע.**
* **בשני - יהי רקיע , ויקוו המים.**
* **בשלישי - יקוו המים , ויהי מאורות.**
* **ברביעי - יהי מאורות , וישרצו המים.**
* **בחמישי - ישרצו המים , ותוצא הארץ.**
* **בששי - ותוצא הארץ , ויכלו השמים.**

**(בכל יום היו קוראים שני פרשות האחת ארוכה ואחת קצרה)**

**פרשה גדולה קורין אותה בשנים והקטנה ביחיד.**

**בשחרית במוסף. ובמנחה נכנסין וקורין על פיהן (קוראים בעל פה) כקורין את שמע.**

**ערב שבת במנחה לא היו נכנסין (אנשי המעמד לבית הכנסת) מפני כבוד השבת.**

**כל יום**

* **שיש בו הלל - אין מעמד בשחרית.**
* **קרבן מוסף - אין בנעילה. (כ"ש שאין במוסף ובמנחה)**
* **קרבן עצים - אין במנחה. (אבל לא של נעילה) דברי ר' עקיבא**

 **אמר לו בן עזאי כך היה רבי יהושע שונה**

* **קרבן מוסף - אין במנחה. (אבל במוסף יש)**
* **קרבן עצים - אין בנעילה.(אבל יש בו מעמד במנחה)**

**חזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי.**

**זמן עצי כהנים והעם תשעה**

* **1באחד בניסן - בני ארח בן יהודה**
* **2בעשרים בתמוז - בני דוד בן יהודה**
* **3בחמשה באב - בני פרעוש בן יהודה**
* **4בשבעה בו (באב) - בני יונדב בן רכב**
* **5בעשרה בו (באב) - בני סנאה בן בנימן**
* **6בחמשה עשר בו (באב) - בני זתוא בן יהודה ועמהם כהנים ולוים וכל מי שטעה בשבטו**

 **ובני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות**

* **7בעשרים בו (באב) - בני פחת מואב בן יהודה**
* **8בעשרים באלול - בני עדין בן יהודה**
* **9באחד בטבת - שבו בני פרעוש שניה**

**באחד בטבת לא היה בו מעמד שהיה בו הלל וקרבן מוסף וקרבן עצים.**

**חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב**

* **בשבעה עשר בתמוז**
	+ **\*נשתברו הלוחות**

**דף כו,ב משנה**

* + **ובטל התמיד**
	+ **והובקעה העיר**
	+ **ושרף אפוסטמוס את התורה**
	+ **והעמיד צלם בהיכל**

* **בתשעה באב**
	+ **נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ**
	+ **וחרב הבית בראשונה**
	+ **ובשניה**
	+ **ונלכדה ביתר**
	+ **ונחרשה העיר**

**משנכנס אב ממעטין בשמחה**

* **שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה**
	+ - **אסור מלספר ומלכבס**
		- **ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת**
	+ **ערב תשעה באב**
		- **לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל בשר ולא ישתה יין**
		- **רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה**
		- **רבי יהודה מחייב בכפיית המטה ולא הודו לו חכמים**

**אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה"כ**

**שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו.**

**כל הכלים טעונין טבילה ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים**

**ומה היו אומרות: בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה**

**☜ (משלי לא) שֶׁקֶר הַחֵן, וְהֶבֶל הַיֹּפִי , אִשָּׁה יִרְאַת-יְהוָה, הִיא תִתְהַלָּל**

**☜ ואומר (משלי לא) תְּנוּ-לָהּ, מִפְּרִי יָדֶיהָ , וִיהַלְלוּהָ בַשְּׁעָרִים מַעֲשֶׂיהָ.**

**☜ וכן הוא אומר (שיר השירים ג) צְאֶנָה וּרְאֶינָה בְּנוֹת צִיּוֹן, בַּמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה--בָּעֲטָרָה, שֶׁעִטְּרָה-לּוֹ אִמּוֹ**

 **בְּיוֹם חֲתֻנָּתוֹ, וּבְיוֹם, שִׂמְחַת לִבּוֹ.**

 **ביום חתונתו - זה מתן תורה.**

 **וביום שמחת לבו - זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו:**

\***בשלשה פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהם כו':**

**דף כו,ב גמרא**

תעניות ומעמדות מי איכא מוסף ?

חסורי מיחסרא והכי קתני

**בשלשה פרקים כהנים נושאין את כפיהן כל זמן שמתפללין ויש מהן ארבעה פעמים ביום שחרית ומוסף מנחה ונעילת שערים ואלו הן שלשה פרקים תעניות ומעמדות ויום הכפורים.**

**א"ר נחמן אמר רבה בר אבוה** **זו דברי רבי מאיר**

אבל **חכמים אומרים** שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפים מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפים.

מאן חכמים? ר' יהודה היא

🕮 **דתניא שחרית ומוסף מנחה ונעילה כולן יש בהן נשיאת כפים דברי ר"מ**

 **ר"י אומר**

* **שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפים**
* **מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפים**

 **רבי יוסי אומר**

* **נעילה יש בה נשיאת כפים**
* **מנחה אין בה נשיאת כפים**

במאי קמיפלגי ?

* **רבי מאיר** **סבר**
	+ כל יומא טעמא מאי לא פרשי כהני ידייהו במנחתא משום שכרות , האידנא (תענית) ליכא שכרות.

* **רבי יהודה סבר**
	+ **שחרית ומוסף** דכל יומא לא שכיח שכרות לא גזרו בהו רבנן.
	+ **מנחה ונעילה** דכל יומא שכיחא שכרות גזרו בהו רבנן.

* **רבי יוסי סבר**
	+ **מנחה** דאיתה בכל יומא גזרו בה רבנן
	+ **נעילה** דליתה בכל יומא לא גזרו בה רבנן

**🕭 אמר רב יהודה אמר רב** הלכה כרבי מאיר

**🕭 ורבי יוחנן אמר** נהגו העם כרבי מאיר

**🕭 ורבא אמר** מנהג כרבי מאיר.

* מאן דאמר הלכה כרבי מאיר דרשינן לה בפירקא .
	+ מאן דאמר מנהג מידרש לא דרשינן אורויי מורינן.
* ומאן דאמר נהגו אורויי לא מורינן ואי עביד עביד ולא מהדרינן ליה.

🕭 **ורב נחמן אמר** הלכה כרבי יוסי

והלכה כרבי יוסי ! והאידנא מ"ט פרשי כהני ידייהו במנחתא דתעניתא ?

כיון דבסמוך לשקיעת החמה קא פרשי כתפלת נעילה דמיא.

דכולי עלמא מיהת שכור אסור בנשיאת כפים

מנהני מילי ?

* **אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא** למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר ?

 **לומר מה נזיר אסור ביין אף כהן מברך אסור ביין**

מתקיף לה **אבוה דרבי זירא ואמרי לה אושעיא בר זבדא** אי מה נזיר אסור בחרצן אף כהן מברך אסור בחרצן .

* **א"ר יצחק** אמר קרא לשרתו ולברך בשמו .**מה משרת מותר בחרצן אף כהן מברך מותר בחרצן**

\*אי מה משרת בעל מום לא , אף כהן מברך בעל מום לא.

**דף כז,א גמרא**

הא איתקש לנזיר

ומאי חזית דמקשת לקולא אקיש לחומרא ?

אסמכתא נינהו מדרבנן ולקולא:

**אלו הן מעמדות לפי שנאמר צו את בני ישראל כו':**

מאי קאמר ?

ה"ק אלו הן מעמדות

ומה טעם תיקנו מעמדות לפי שנאמר ☜ (במדבר כח) **צַו אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: אֶת-קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי**.

והיאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו ?

התקינו נביאים הראשונים עשרים וארבעה משמרות. על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהני' ושל לוים ושל ישראלים הגיע זמן משמר לעלות כהנים ולוים עולין לירושלים

🕮 **ת"ר עשרים וארבעה משמרות בארץ ישראל ושתים עשרה ביריחו**

 שתים עשרה ביריחו , נפישן להו טובא ? אלא שתים עשרה מהן ביריחו.

 **הגיע זמן המשמר לעלות חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים וחצי המשמר היה עולה מיריחו**

 **כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים.**

**אמר רב יהודה אמר שמואל** כהנים ולוים וישראלים מעכבין את הקרבן

במתניתא תנא **ר"ש בן אלעזר** כהנים ולוים וכלי שיר מעכבין את הקרבן

במאי קמיפלגי ?

* מר סבר עיקר שירה בפה
* ומר סבר עיקר שירה בכלי

**אמר רב חמא בר גוריא** **אמר רב**

* **משה** תיקן להם לישראל **שמונה משמרות** .ארבעה מאלעזר , וד' מאיתמר.
* בא **שמואל** והעמידן על **שש עשרה**
* בא **דוד** והעמידן על **עשרים וארבעה**

שנאמר ☜ (דברי הימים א כו) **בִּשְׁנַת הָאַרְבָּעִים לְמַלְכוּת דָּוִיד, נִדְרָשׁוּ, וַיִּמָּצֵא בָהֶם גִּבּוֹרֵי חַיִל, בְּיַעְזֵיר גִּלְעָד**

🕮 מיתיבי

* **משה** תיקן להם לישראל **שמונה משמרות** ארבעה מאלעזר , וארבעה מאיתמר.
* בא **דוד ושמואל** והעמידן **על עשרים וארבע**

שנאמר ☜(דברי הימים א ט) **הֵמָּה יִסַּד דָּוִיד וּשְׁמוּאֵל הָרֹאֶה בֶּאֱמוּנָתָם**.

הכי קאמר מיסודו של דוד ושמואל הרמתי העמידום על עשרים וארבע

🕮 תניא אידך

* **משה** תיקן להם לישראל **שש עשרה משמרות** שמונה מאלעזר , ושמונה מאיתמר.
* וכשרבו בני אלעזר על בני איתמר חלקום והעמידום על עשרים וארבע

☜ שנאמר (דברי הימים א כד) **וַיִּמָּצְאוּ בְנֵי-אֶלְעָזָר רַבִּים לְרָאשֵׁי הַגְּבָרִים, מִן-בְּנֵי אִיתָמָר--וַיַּחְלְקוּם:**

 **לִבְנֵי אֶלְעָזָר רָאשִׁים לְבֵית-אָבוֹת, שִׁשָּׁה עָשָׂר, וְלִבְנֵי אִיתָמָר לְבֵית אֲבוֹתָם, שְׁמוֹנָה.**

☜ ואומר (דברי הימים א כד) **בֵּית-אָב אֶחָד, אָחֻז לְאֶלְעָזָר, וְאָחֻז אָחֻז, לְאִיתָמָר**

 מאי ואומר ?

 וכי תימא כי היכי דנפישי בני אלעזר הכא נמי דנפישי בני איתמר שמונה מעיקרא ארבעה הוו .

 ת"ש בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר

תיובתא דרב חמא בר גוריא

אמר לך **רב חמא בר גוריא** תנאי היא ואנא דאמרי כי האי תנא דאמר שמונה

🕮 **ת"ר ארבעה משמרות עלו מן הגולה ואלו הן 1ידעיה 2[חרים] 3פשחור 4ואימר**

 **עמדו נביאים שביניהם \*וחלקום והעמידום על עשרים וארבעה בללום ונתנום בקלפי**

**דף כז,ב גמרא**

* **בא ידעיה ונטל חלקו וחלק חבריו שש**
* **בא [חרים] ונטל חלקו וחלק חבריו שש**
* **וכן פשחור**
* **וכן אימר**

**וכן התנו נביאים שביניהם שאפילו <יהוידיב> [יהויריב] ראש משמרת עולה, לא ידחה ידעיה ממקומו , אלא ידעיה עיקר <ויהוידיב> [ויהויריב] טפל לו:**

**וישראל שבאותו משמר מתכנסין בעריהן וקורין במעשה בראשית :**

מנהני מילי ? א"ר יעקב בר אחא אמר רב אסי אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ

☜ שנאמר (בראשית טו) וַיֹּאמַר:  אֲדֹנָי יְהוִה, בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה.

**אמר אברהם: רבש"ע שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה?**

**א"ל לאו. אמר לפניו: רבש"ע הודיעני במה אירשנה ? א"ל (בראשית טו) קְחָה לִי עֶגְלָה מְשֻׁלֶּשֶׁת, וְעֵז מְשֻׁלֶּשֶׁת** **וגו'.**

**אמר לפניו: רבש"ע תינח בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם?**

**אמר לו: כבר תקנתי להם סדר קרבנות בזמן שקוראין בהן לפני מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני**

**ואני מוחל להם על כל עונותיהם**

🕮 **ת"ר אנשי משמר היו מתפללין על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון ואנשי מעמד מתכנסין לבית הכנסת**

 **ויושבין ד' תעניות בשני בשבת בשלישי ברביעי ובחמישי**

* **בשני על יורדי הים**
* **בשלישי על הולכי מדברות**
* **ברביעי על אסכרא שלא תיפול על התינוקות**
* **בחמישי על עוברות ומיניקות עוברות שלא יפילו מיניקות שיניקו את בניהם.**

**ובערב שבת לא היו מתענין מפני כבוד השבת ק"ו בשבת עצמה**

באחד בשבת מ"ט לא ?

* **אמר ר' יוחנן** מפני הנוצרים
* **ר' שמואל בר נחמני אמר** מפני שהוא שלישי ליצירה
* **ריש לקיש אמר** מפני נשמה יתירה

דאמר ריש לקיש נשמה יתירה ניתנה בו באדם בע"ש , במוצאי שבת נוטלין אותה ממנו

☜ שנאמר (שמות לד) שבת וינפש. כיון ששבת וי אבדה נפש:

**ביום הראשון בראשית ויהי רקיע**:

🕮 **תנא בראשית בשנים יהי רקיע באחד**

בשלמא יהי רקיע באחד תלתא פסוקי הוו אלא בראשית בשנים <מ"ט> ה' פסוקי הויין

<ותנן> [ותניא] 🕮 **הקורא בתורה אל יפחות מג' פסוקים**

* **רב אמר** דולג
* **ושמואל אמר** פוסק

ורב דאמר דולג מ"ט לא אמר פוסק ?

קסבר כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליה

ושמואל אמר פוסק. ומי פסקינן ?

**והאמר רבי חנינא** **קרא** צער גדול היה לי אצל ר' חנינא הגדול ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן הואיל ולהתלמד עשוין

ושמואל התם טעמא מאי משום דלא אפשר הכא נמי לא אפשר

ושמואל אמר פוסק מ"ט לא אמר דולג ?

גזירה משום הנכנסין וגזירה משום היוצאין

מיתיבי

**פרשה של ששה פסוקים - קורין אותה בשנים.**

 **ושל חמשה [ביחיד ואם] הראשון - קורא ג' , השני - קורא שנים מפרשה זו ואחד מפרשה אחרת.**

 **וי"א ג' לפי שאין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקין**

למ"ד דולג לידלוג ולמאן דאמר פוסק ליפסוק ?

שאני התם \*דאית ליה רווחא:

**דף כח,א גמרא**

**פרשה גדולה קורין אותה בשנים בשחרית ובמוסף ובמנחה קורין על פיהן כו':**

איבעיא להו היכי קאמר

* **בשחרית ובמוסף** - קורין אותה בספר , **ובמנחה** קורין אותה על פה כקורין את שמע.
* או דלמא הכי קתני **בשחרית** - קורין אותה בספר , **ובמוסף ובמנחה** קורין אותה על פה כקורין את שמע

🕮 **תא שמע**

 **דתניא בשחרית ובמוסף - נכנסין לבית הכנסת וקורין כדרך שקורין כל השנה ובמנחה - יחיד קורא אותה על פה**

 **אמר ר' יוסי וכי יחיד יכול לקרות דברי תורה על פה בצבור אלא כולן נכנסין וקורין אותה על פה כקורין את שמע:**

**כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד כו':**

מה הפרש בין זה לזה ? (לר' יהושע שמנחה אינה דוחה מעמד ונעילה כן)

הללו דברי תורה (מנחה) והללו דברי סופרים (נעילה):

**זמן עצי כהנים והעם כו':**

🕮 **ת"ר למה הוצרכו לומר זמן עצי כהנים והעם?**

 **אמרו כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה ועמדו אלו והתנדבו משלהם.**

 **וכך התנו נביאים שביניהן שאפי' לשכה מלאה עצים יהיו אלו מתנדבין משלהן**

 **☜ שנאמר (נחמיה י)** **וְהַגּוֹרָלוֹת הִפַּלְנוּ עַל-קֻרְבַּן הָעֵצִים, הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם וְהָעָם--לְהָבִיא לְבֵית אֱלֹהֵינוּ לְבֵית-אֲבֹתֵינוּ לְעִתִּים**

 **מְזֻמָּנִים, שָׁנָה בְשָׁנָה:  לְבַעֵר, עַל-מִזְבַּח יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, כַּכָּתוּב, בַּתּוֹרָה:**

**ועמהם כהנים ולוים וכל מי כו':**

🕮 **תנו רבנן מה היו בני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות ?**

 **אמרו פעם אחת גזרה <המלכות גזירה> {מלכות הרשעה שמד} על ישראל שלא יביאו עצים למערכה , ושלא יביאו**

 **בכורים לירושלים והושיבו פרוזדאות (שומרים) על הדרכים כדרך שהושיב ירבעם בן נבט שלא יעלו ישראל לרגל.**

 **מה עשו כשרין <שבאותו הדור ויראי חטא> [ויראי חטא שבאותו הדור] ?**

 **הביאו סלי בכורים וחיפום בקציעות ונטלום , ועלי על כתפיהן**

 **וכיון שהגיעו אצל פרוזדאות אמרו להם להיכן אתם הולכין ?**

 **אומרין להם : לעשות שני עיגולי דבילה במכתשת שלפנינו ובעלי שעל כתפינו.**

 **כיון שעברו מהן עיטרום בסלים והביאום לירושלים**

🕮 **תנא הן הן בני סלמאי הנתופתי**

🕮 **ת"ר מה הן בני סלמאי הנתופתי ?**

 **אמרו פעם אחת גזרה <המלכות גזירה> {מלכות הרשעה שמד} על ישראל שלא יביאו עצים למערכה**

 **והושיבו פרוזדאות על הדרכים כדרך שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל.**

 **מה עשו יראי חטא שבאותו הדור ?**

 **הביאו גזיריהן ועשו סולמות והניחו על כתפיהם והלכו להם.**

 **כיון שהגיעו אצלן אמרו להם להיכן אתם הולכין ?**

 **אמרו להם: להביא גוזלות משובך שלפנינו ובסולמות שעל כתפינו.**

 **כיון שעברו מהן פירקום והביאום והעלום לירושלים.**

 **ועליהם ועל כיוצא בהם הוא אומר ☜ (משלי י) זכר צדיק לברכה**

 **ועל ירבעם בן נבט וחבריו נאמר ☜ ושם רשעים ירקב:**

**בעשרים בו בני פחת מואב בן יהודה:**

🕮 **תנא**

 **בני פחת מואב בן יהודה** (כ' באב) **הן הן בני דוד בן יהודה** **דברי ר' מאיר**

 **רבי יוסי אומר הן הן בני יואב בן צרויה**:

**בעשרים באלול בני עדין בן יהודה וכו'**:

🕮 **תנו רבנן**

 **בני עדין בן יהודה הן הן בני דוד בן יהודה דברי רבי יהודה**

 **רבי יוסי אומר הן הן בני יואב בן צרויה**:

**באחד בטבת שבו בני פרעוש שניה כו'**:

מני מתני' ? לא ר' מאיר ולא רבי יהודה ולא רבי יוסי.

אי ר"מ ? ליתני שבו בני דוד בן יהודה שניה (2עשרים בתמוז , 7עשרים באב)

אי רבי יהודה ? ליתני שבו בני דוד בן יהודה שניה (2עשרים בתמוז , 8עשרים באלול)

אי רבי יוסי ? ליתני שבו בני יואב בן צרויה שניה (7עשרים באב, 8עשרים באלול)

לעולם ר' יוסי ותרי תנאי אליבא דר' יוסי:

**באחד בטבת לא היה בו מעמד כו':**

אמר ליה מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי

\*מאי שנא הלל דדחי דידיה ומאי שנא מוסף דלא דחי דידיה

**דף כח,ב גמרא**

א"ל רב אשי השתא דלאו דידיה דחי דידיה לא כל שכן

אמר ליה הכי קאמינא לך לא לידחי אלא דידיה

אמר ליה איכא ר' יוסי דקאי כוותך

🕮 **דתניא ר' יוסי אומר כל יום שיש בו מוסף יש בו מעמד.**

מעמד דמאי ?

אילימא

* **מעמד דשחרית** הא תנא קמא נמי הכי קאמר
* אלא **מעמד דמוסף** דידיה נמי לא דחי
* אלא **דמנחה ,** קרבן עצים דחי.
* אלא לאו **דנעילה**

שמע מינה דידיה דחי דלאו דידיה לא דחי שמע מינה.

וליתני נמי באחד בניסן לא היה בו מעמד ? מפני שיש בו הלל וקרבן מוסף וקרבן עצים.

**אמר רבא** זאת אומרת הלילא דבריש ירחא לאו דאורייתא.

**דאמר רבי יוחנן** משום רבי שמעון בן יהוצדק

שמונה עשר יום בשנה יחיד גומר בהן את הלל ואלו הן

* שמונת ימי החג
* ושמונת ימי חנוכה
* ויום טוב הראשון של פסח
* ויום טוב <ראשון> של עצרת

ובגולה עשרים ואחד יום ואלו הן

* תשעת ימי החג
* ושמונת ימי חנוכה
* ושני ימים הראשונים של פסח
* וב' ימים טובים של עצרת

רב איקלע לבבל חזינהו דקא קרו הלילא בריש ירחא. סבר לאפסוקינהו .

כיון דחזא דקא מדלגי דלוגי אמר שמע מינה מנהג אבותיהם בידיהם.

🕮 **תנא יחיד לא יתחיל ואם התחיל גומר:**

**ה' דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז כו':**

* **נשתברו הלוחות**

מנלן

🕮 **דתניא בששה לחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל**

 **רבי יוסי אומר בשבעה בו.**

* מאן דאמר בששה ניתנו. בששה ניתנו ו**בשבעה עלה משה**
* מ"ד בשבעה. בשבעה ניתנו ו**בשבעה עלה משה**
* ☜ דכתיב (שמות כד) וַיִּקְרָא אֶל-מֹשֶׁה בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי.

☜ וכתיב (שמות כד) וַיָּבֹא מֹשֶׁה בְּתוֹךְ הֶעָנָן, וַיַּעַל אֶל-הָהָר; וַיְהִי מֹשֶׁה, בָּהָר, אַרְבָּעִים יוֹם, וְאַרְבָּעִים לָיְלָה.

 עשרים וארבעה דסיון , ושיתסר דתמוז , מלו להו ארבעין.

בשיבסר בתמוז נחית אתא ותברינהו ללוחות

☜ וכתיב (שמות לב) וַיְהִי, כַּאֲשֶׁר קָרַב אֶל-הַמַּחֲנֶה, וַיַּרְא אֶת-הָעֵגֶל, וּמְחֹלֹת; וַיִּחַר-אַף מֹשֶׁה, וַיַּשְׁלֵךְ מִיָּדָו אֶת-הַלֻּחֹת, וַיְשַׁבֵּר אֹתָם, תַּחַת הָהָר.

* **בטל התמיד**- גמרא:
* **הובקעה העיר**

 בי"ז הוה ? ☜והכתיב (ירמיהו נב) בחדש הרביעי **בתשעה לחדש** ויחזק הרעב בעיר

 ☜וכתיב בתריה (ירמיהו נב) ותבקע העיר וגו'

**אמר רבא** לא קשיא כאן בראשונה כאן בשניה

🕮 **דתניא בראשונה - הובקעה העיר בתשעה בתמוז , בשניה - בשבעה עשר בו**:

* **שרף אפוסטמוס את התורה** -גמרא:

* **העמיד צלם בהיכל**

 מנלן

 ☜ דכתיב (דנייאל יב) וּמֵעֵת הוּסַר הַתָּמִיד, וְלָתֵת שִׁקּוּץ שֹׁמֵם

וחד הוה ? ☜ והכתיב (דנייאל ט) וְעַל כְּנַף **שִׁקּוּצִים** מְשֹׁמֵם

**אמר רבא** תרי הוו ונפל חד על חבריה ותבריה ליה לידיה ואשתכח דהוה כתיב

\*אנת צבית לחרובי ביתא ידך אשלימת ליה

**דף כט,א גמרא**

**בתשעה באב**

* **נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ**

מנלן?

☜ דכתיב (שמות מ) ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן.

ואמר מר שנה ראשונה עשה משה את המשכן , שניה הקים משה את המשכן ושלח מרגלים.

☜ וכתיב (במדבר י) ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדות

☜ וכתיב (במדבר י) ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים

אמר רבי חמא בר חנינא אותו היום סרו מאחרי ה'.

☜ וכתיב (במדבר יא) והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל וגו'

☜ וכתיב (במדבר יא) עד חדש ימים וגו'. דהוו להו עשרין ותרתין בסיון.

☜ וכתיב (במדבר יב) ותסגר מרים שבעת ימים דהוו להו עשרין ותשעה בסיון.

☜ וכתיב (במדבר יג) שלח לך אנשים.

🕮 ותניא **בעשרים ותשעה בסיון שלח משה מרגלים**

☜ וכתיב (במדבר יג) וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום.

הני ארבעים יום נכי חד הוו

**אמר אביי** תמוז דההיא שתא מלויי מליוה

☜ דכתיב (איכה א) קרא עלי מועד לשבור בחורי

☜ וכתיב (במדבר יד) ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא

**אמר רבה אמר ר' יוחנן <אותו היום ערב> [אותה לילה ליל] תשעה באב היה.**

**אמר להם הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות**

* **חרב הבית בראשונה**

☜ דכתיב (מלכים ב כה) ובחדש החמישי **בשבעה לחדש** היא שנת תשע עשרה [שנה] למלך נבוכדנאצר מלך בבל

 בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלם וישרוף את בית ה' וגו'

☜ וכתיב (ירמיהו נב) ובחדש החמישי **בעשור לחדש** היא שנת תשע עשרה [שנה] למלך נבוכדנאצר מלך בבל

 בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלם וגו'

🕮 **ותניא אי אפשר לומר בשבעה שהרי כבר נאמר בעשור ואי אפשר לומר בעשור שהרי כבר נאמר בשבעה.**

הא כיצד ? בשבעה נכנסו נכרים להיכל , ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני , ותשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור. והיה דולק והולך כל היום כולו

☜ שנאמר (ירמיהו ו) אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב.

**והיינו דאמר רבי יוחנן אלמלי הייתי באותו הדור לא קבעתיו אלא בעשירי מפני שרובו של היכל בו נשרף**

ורבנן אתחלתא דפורענותא עדיפא.

* **ובשניה**

מנלן

🕮 דתניא מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב

 אמרו כשחרב בית המקדש בראשונה אותו היום ערב תשעה באב היה , ומוצאי שבת היה ,

 ומוצאי שביעית היתה ומשמרתה של יהויריב היתה , והלוים היו אומרי' שירה ועומדין על דוכנם

 ומה שירה היו אומרים ☜(תהילים צד) וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם.

 ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלהינו עד שבאו נכרים וכבשום

* **וכן בשניה נלכדה ביתר** –גמרא.

* **נחרשה העיר** –

🕮 **תניא כשחרב טורנוסרופוס הרשע את ההיכל נגזרה גזרה על רבן גמליאל להריגה.**

 **בא <אדון אחד> {אותו הגמון} ועמד בבית המדרש , ואמר בעל החוטם מתבקש בעל החוטם מתבקש.**

 **שמע רבן גמליאל אזל טשא מינייהו .**

 **אזל לגביה בצנעא.**

 **א"ל: אי מצילנא לך מייתית לי לעלמא דאתי ?**

 **א"ל: הן. א"ל: אשתבע לי ,אשתבע ליה.**

 **סליק לאיגרא נפיל ומית.**

 **וגמירי דכי גזרי גזירתא ומית חד מינייהו מבטלי לגזרתייהו.**

 **יצתה בת קול ואמרה <אדון זה> {אותו הגמון} מזומן לחיי העולם הבא.**

🕮  **תנו רבנן משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידן**

 **ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו: רבונו של עולם הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים יהיו מפתחות מסורות לך**

 **וזרקום כלפי מעלה ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם והם קפצו ונפלו לתוך האור.**

 **ועליהן קונן ישעיהו הנביא**

 ☜ (ישעיהו כב) **מַשָּׂא, גֵּיא חִזָּיוֹן:  מַה-לָּךְ אֵפוֹא, כִּי-עָלִית כֻּלָּךְ לַגַּגּוֹת.  תְּשֻׁאוֹת מְלֵאָה, עִיר הוֹמִיָּה--קִרְיָה, עַלִּיזָה;**

 **חֲלָלַיִךְ לֹא חַלְלֵי-חֶרֶב, וְלֹא מֵתֵי מִלְחָמָה.**

 **☜ אף בהקב"ה נאמר (ישעיהו כב) מְקַרְקַר קִר, וְשׁוֹעַ אֶל-הָהָר :**

**משנכנס אב ממעטין בשמחה כו':**

* **אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב**

כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה

 \*אמר רב פפא הלכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי

**דף כט,ב גמרא**

לישתמיט מיניה **באב** דריע מזליה ,ולימצי נפשיה **באדר** דבריא מזליה

 ☜ (ירמיהו כט) **לָתֵת לָכֶם אַחֲרִית וְתִקְוָה.**

* **אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב**

אלו דקלים וכלי פשתן.

☜ (בראשית כז) **וַיֹּאמֶר, רְאֵה רֵיחַ בְּנִי, כְּרֵיחַ שָׂדֶה, אֲשֶׁר בֵּרְכוֹ יְהוָה**.

 **אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב**

 כריח שדה של תפוחים:

**שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסורין לספר ולכבס:**

**אמר רב נחמן** לא שנו אלא לכבס וללבוש אבל **לכבס ולהניח מותר.**

**ורב ששת אמר** אפילו **לכבס ולהניח אסור.**

**אמר רב ששת** תדע דבטלי קצרי (כובסים) דבי רב.

מתיב **רב המנונא** בחמישי מותרים מפני כבוד השבת.

למאי ? אילימא לכבס וללבוש ?

מאי כבוד שבת איכא ? אלא להניח.

ובחמישי הוא דשרי אבל השבת כולה אסור.

לעולם לכבס וללבוש וכשאין לו אלא חלוק אחד

**דאמר רב אסי א"ר יוחנן** מי שאין לו אלא חלוק אחד מותר לכבסו בחולו של מועד

🕮 איתמר נמי **אמר רבי בנימין אמר רבי אלעזר לא שנו אלא לכבס וללבוש אבל להניח מותר**

🕮 מיתיבי(קושיה לר' נחמן ור' אלעזר שאמרו מותר להניח)

 **אסור לכבס לפני תשעה באב אפילו להניח לאחר תשעה באב. וגיהוץ שלנו ככיבוס שלהן.**

 **וכלי פשתן אין בהם משום גיהוץ**

תיובתא

שלח **רב יצחק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן** אע"פ שאמרו כלי פשתן אין בהן משום גיהוץ.

אבל אסור ללובשן בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה

(מחלוקת רב ושמואל האם כל השבוע אסור ואף הימים אחרי ת"ב).

* **אמר רב** לא שנו אלא לפניו אבל לאחריו מותר.
* **ושמואל אמר** אפילו לאחריו נמי אסור.

🕮 מיתיבי **(קושיה לשמואל)**

 **שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור לספר ולכבס.**

 **ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת**

 **כיצד ?**

 **חל להיות באחד בשבת - מותר לכבס כל השבת כולה.**

 **בשני בשלישי ברביעי ובחמישי - לפניו אסור לאחריו מותר.**

 **חל להיות בערב שבת - מותר לכבס בחמישי מפני כבוד השבת.**

 **ואם לא כבס בחמישי בשבת מותר לכבס בערב שבת מן המנחה ולמעלה**

 לייט עלה אביי ואיתימא רב אחא בר יעקב אהא

 **חל להיות בשני ובחמישי - קורין שלשה ומפטיר אחד.**

 **בשלישי וברביעי - קורא אחד ומפטיר אחד**

**רבי יוסי אומר לעולם קורין שלשה ומפטיר אחד**

תיובתא דשמואל

אמר לך שמואל.

תנאי היא

🕮 דתניא

 **תשעה באב שחל להיות בשבת (והצום נדחה ליום ראשון) .**

 **וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו.**

 **ואסור לספר ולכבס**

* **מר"ח ועד התענית דברי רבי מאיר**
* **רבי יהודה אומר כל החדש כולו אסור**
* **רשב"ג אומר אינו אסור אלא אותה שבת בלבד (ואף ולאחר ת"ב)**

🕮 ותניא אידך

* **ונוהג אבל מראש חדש ועד התענית דברי ר' מאיר**
* **רבי יהודה אומר כל החדש כולו אסור**
* **רשב"ג אומר אינו אסור אלא אותה שבת בלבד (ואף ולאחר ת"ב)**

**אמר ר' יוחנן** ושלשתן מקרא אחד דרשו ☜ דכתיב (הושע ב) **וְהִשְׁבַּתִּי, כָּל-מְשׂוֹשָׂהּ, חַגָּהּ, חָדְשָׁהּ וְשַׁבַּתָּהּ**

**דף ל,א גמרא**

* מאן דאמר מר"ח ועד התענית \***מחגה**
* ומ"ד כל החדש כולו אסור **מחדשה**
* ומ"ד כל השבת כולה אסור **משבתה**

🕭 **אמר רבא** הלכה כרשב"ג

🕭 **ואמר רבא** הלכה כרבי מאיר

ותרוייהו לקולא

וצריכא

דאי אשמועינן הלכה כר' מאיר הוה אמינא אפילו מר"ח קמ"ל הלכה כרשב"ג

ואי אשמועינן הלכה כרשב"ג הוה אמינא אפילו לאחריו קמ"ל הלכה כרבי מאיר:

**ערב תשעה באב לא יאכל אדם ב' תבשילין כו'**:

**אמר רב יהודה** לא שנו אלא משש שעות ולמעלה אבל משש שעות ולמטה מותר

**ואמר רב יהודה** לא שנו אלא בסעודה המפסיק בה אבל בסעודה שאינו מפסיק בה מותר.

ותרוייהו לקולא

וצריכא

* דאי אשמעינן בסעודה המפסיק בה הוה אמינא אפי' משש שעות ולמטה קמ"ל משש שעות ולמעלה
* ואי אשמעינן משש שעות ולמעלה הוה אמינא אפי' בסעודה שאינו מפסיק בה קמ"ל בסעודה המפסיק בה

תניא כלישנא קמא תניא כלישנא בתרא

🕮 תניא כלישנא בתרא

 **הסועד ערב תשעה באב אם עתיד לסעוד סעודה אחרת מותר לאכול בשר ולשתות יין**

 **ואם לאו אסור לאכול בשר ולשתות יין**

🕮 תניא כלישנא קמא -

 **ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל בשר ולא ישתה יין**

 **רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה**

 **אמר רבי יהודה כיצד משנה ?**

* **אם היה רגיל לאכול שני תבשילין יאכל מין אחד**
* **ואם היה רגיל לסעוד בעשרה בני אדם סועד בחמשה**
* **היה רגיל לשתות עשרה כוסות שותה חמשה כוסות**

 **במה דברים אמורים משש שעות ולמעלה אבל משש שעות ולמטה מותר.**

🕮 תניא אידך

* **ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין לא יאכל בשר ולא ישתה יין דברי ר"מ**

* **וחכ"א ישנה וממעט בבשר וביין כיצד ממעט אם היה רגיל לאכול ליטרא בשר יאכל חצי ליטרא היה רגיל לשתות לוג יין ישתה חצי לוג יין ואם אינו רגיל כל עיקר אסור**
* **רשב"ג אומר אם היה רגיל לאכול צנון או מליח אחר סעודתו הרשות בידו**

🕮 תניא אידך

**כל שהוא משום תשעה באב** אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין ואסור לרחוץ

**כל שאינו משום ט"ב** מותר לאכול בשר ולשתות יין ואסור לרחוץ

**ר' ישמעאל ברבי יוסי אומר** משום אביו כל שעה שמותר לאכול בשר מותר לרחוץ

🕮 **ת"ר כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב**

* **אסור באכילה ובשתיה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה**
* **ואסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות**
* **אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות , ושונה במקום שאינו רגיל לשנות.**

**וקורא בקינות באיוב ובדברים הרעים שבירמיה**

* **ותינוקות של בית רבן בטלין משום שנאמר (תהילים יט) פקודי ה' ישרים משמחי לב**
* **ר' יהודה אומר אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות**

**אבל קורא הוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו**

**ותינוקות של בית רבן בטלים בו משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב:**

**לא יאכל בשר ולא ישתה יין:**

🕮 **תנא אבל אוכל הוא בשר מליח ושותה יין מגתו**

 בשר מליח עד כמה ?

 **אמר רב חיננא בר כהנא משמיה דשמואל** כל זמן <שאינו> [שהוא] כשלמים

 ויין מגתו עד כמה ?

 כל זמן שהוא תוסס

🕮 **תנא יין תוסס אין בו משום גילוי וכמה תסיסתו ג' ימים**

**אמר רב יהודה אמר רב:**

**כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי ערב תשעה באב מביאין לו פת חריבה במלח**

**ויושב \*בין תנור לכיריים ואוכל ושותה עליה קיתון של מים ודומה כמי שמתו מוטל לפניו**

**דף ל,ב גמרא**

🕮 **תנן התם**

 **מקום שנהגו לעשות מלאכה בט' באב עושין**

 **מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין.**

 **ובכל מקום ת"ח בטלים**

 **רשב"ג אומר לעולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם**

🕮 **תניא נמי הכי רשב"ג אומר לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם כדי שיתענה**

🕮 **תניא אידך**

* **רשב"ג אומר** **כל האוכל ושותה בט' באב כאילו אוכל ושותה ביוה"כ**
* **ר"ע אומר כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם**
* **וחכ"א כל העושה מלאכה בט' באב ואינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה**

**☜** שנא' (ישעיהו סו) **שִׂמְחוּ אֶת-יְרוּשָׁלִַם וְגִילוּ בָהּ, כָּל-אֹהֲבֶיהָ; שִׂישׂוּ אִתָּהּ מָשׂוֹשׂ, כָּל-הַמִּתְאַבְּלִים עָלֶיהָ**

מכאן אמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה

🕮 **תניא נמי הכי כל האוכל בשר ושותה יין בט' באב עליו הכתוב אומר ☜ (יחזקאל לב) וַתְּהִי עֲו‍ֹנֹתָם עַל-עַצְמוֹתָם:**

**רבי יהודה מחייב בכפיית המטה ולא הודו לו חכמים:**

🕮 **תניא אמרו לו לרבי יהודה לדבריך עוברות ומניקות מה תהא עליהן אמר להם אף אני לא אמרתי אלא ביכול**

🕮 **תניא נמי הכי**

 **מודה ר' יהודה לחכמים בשאינו יכול**

 **ומודים חכמים לרבי יהודה ביכול**

מאי בינייהו ?

איכא בינייהו שאר מטות

🕮 **כדתניא**

 **כשאמרו לכפות המטה לא מטתו בלבד הוא כופה אלא כל המטות כולן הוא כופה.**

 **אמר רבא** הלכתא כתנא דידן ולא הודו לו חכמים כל עיקר:

**א"ר שמעון ב"ג לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה"כ:**

בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה יום שניתנו בו לוחות האחרונות.

אלא ט"ו באב מאי היא ?

* **אמר רב יהודה אמר שמואל יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה**

מאי דרוש ☜ (במדבר לו) **זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה, לִבְנוֹת צְלָפְחָד** וגו'.

דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה

* **אמר רב יוסף אמר רב נחמן יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל**

☜ שנאמר (שופטים כא) **וְאִישׁ יִשְׂרָאֵל, נִשְׁבַּע בַּמִּצְפָּה לֵאמֹר: אִישׁ מִמֶּנּוּ, לֹא-יִתֵּן בִּתּוֹ לְבִנְיָמִן לְאִשָּׁה.**

מאי דרוש? אמר רב ממנו ולא מבנינו

* **<אמר> רבה בר בר חנה א"ר יוחנן יום שכלו בו מתי מדבר**

דאמר מר עד שלא כלו מתי מדבר לא היה דבור עם משה

☜ שנאמר (דברים ב) **וַיְהִי כַאֲשֶׁר-תַּמּוּ כָּל-אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה, לָמוּת** (מִקֶּרֶב הָעָם.)... **וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֵלַי.**

 אלי היה הדבור

* **עולא אמר יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל**

**ואמר \* לאיזה שירצו יעלו**

**דף לא,א גמרא**

* **רב מתנה אמר יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה**

**ואמר רב מתנה** אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה ,הטוב והמטיב.

**הטוב - שלא הסריחו , והמטיב - שנתנו לקבורה.**

* **רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו יום שפסקו מלכרות עצים למערכה**

🕮 **<תניא> [דתניא] רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של חמה**

 **ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין.**

 **אמר רב מנשיא וקרו ליה יום תבר מגל**

 **מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף <יאסף> [יסיף]**

 **<תני רב יוסף> מאי יאסף אמר רב יוסף תקבריה אימיה:**

**שבהן בנות ירושלים כו':**

🕮 **ת"ר בת מלך שואלת מבת כהן גדול , בת כהן גדול מבת סגן ,ובת סגן מבת משוח מלחמה ,**

 **ובת משוח מלחמה מבת כהן הדיוט.**

 **וכל ישראל שואלין זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאין לו:**

**כל הכלים טעונין טבילה:**

**אמר רבי אלעזר אפילו מקופלין ומונחין בקופסא:**

**בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים:**

🕮 **תנא מי שאין לו אשה נפנה לשם:**

**מיוחסות שבהן היו אומרות בחור וכו':**

🕮 **תנו רבנן**

* **יפיפיות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם ליופי שאין האשה אלא ליופי**
* **מיוחסות שבהן מה היו אומרות תנו עיניכם למשפחה לפי שאין האשה אלא לבנים**
* **מכוערות שבהם מה היו אומרות קחו מקחכם לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים**

אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר :

עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו

☜ שנאמ' (ישעיהו כה) **וְאָמַר בַּיּוֹם הַהוּא, הִנֵּה אֱלֹהֵינוּ זֶה קִוִּינוּ לוֹ וְיוֹשִׁיעֵנוּ , זֶה יְהוָה קִוִּינוּ לוֹ , נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בִּישׁוּעָתוֹ**: