***נו.***

**הנודר מן הבית** – לר"מ מותר בעלייה, לחכמים אסור. והלכה כחכמים.[[1]](#footnote-1)
**הנודר מן העלייה** – מותר לכו"ע בבית.

**נגעי בתים** – גם בבית צבוע[[2]](#footnote-2), וגם בעליה לכו"ע.

**המוכר בית** – לר"מ אין מראהו עליה, לחכמים יכול להראותו עליה. ולכו"ע יכול להראותו גרוע.
**בית בבתי** – אמר עולא דמראהו עליה.
לס"ד וכן למסק' דמנחות היינו עליה ממש, ובפשטות הוא כר"מ.[[3]](#footnote-3) ולהרמב"ן יש להעמיד כרבנן.[[4]](#footnote-4)
למסקנת סוגיין נותן לו מעולה שבבתים, והיינו כרבנן.
**בית בבתי** – לסוגיא דמנחות מראהו נפול, ולסוגיין מראהו נפול רק אם המעולה נפל.
**עבד בעבדי** – לסוגיא דמנחות, מראהו מת.

**האומר שור בשורי הקדש** – הקדיש הגדול.

**הנודר מן המטה** – לר"מ מותר בדרגש, לחכמים אסור.
**הנודר מן הדרגש** - לכו"ע מותר במיטה.
ועיין להלן מה הוא דרגש.

**מלך אבל** – כשמברין אותו, העם על הארץ והוא על דרגש.
**בהבראה** – מאכילין את האבל בשר ויין.
**כפיית המיטה** – כופים כל המיטות שבבית ולא רק של האבל.
**מטה המיוחדת לכלים** - אין כופין, וכן ערסא דגדא.
**דרגש** – לת"ק אין כופין אלא זוקף, לרשב"ג מתיר קרביטיו והוא נופל מאליו, והלכה כרשב"ג.
**מטה שנקליטיה יוצאין** – זוקפה ודיו.

***נו:***

**דרגש** – לס"ד דעולא היינו ערסא דגדא. ונדחה.
מסקינן דהיינו ערסא דצלא.
**מיטה** – מסרגין מתוכה עצמה,[[5]](#footnote-5) **דרגש** – קושרים לולאות בנקבים, והעור בלולאות.
**גמר מלאכה של מיטה ועריסה** – משישוף הארוכות בעור הדג, ומאז מקבלין טומאה.

**הנודר מן העיר** – מותר ליכנס בתחומה ואסור להיכנס בעיבורה.
**הנודר מן הבית** – אסור להיכנס מהאגף ולפנים.
**נשבע להיות בבית** – חייב להישאר מהאגף ולפנים.

**כהן המסגיר בית מנוגע** – יוצא לגמרי מכל המשקוף ועומד בצידו ומסגיר.[[6]](#footnote-6)
**הסגיר מביתו או כשעמד תחת המשקוף** – מוסגר.

1. עי' ר"ן שהיה צד לפסוק כר"מ משום דלכאורה לסוגיא דמנחות אתיא מימרא דעולא כוותיה, אך יש לפרש גם לההיא סוגיא אליבא דרבנן עי"ש. [↑](#footnote-ref-1)
2. דהיה ס"ד שאין נוהג בבית צבוע כמו שאין נגעי בגדים נוהג בבגד צבוע. ומש"כ לפנינו לרבות יציע, כבר מחקוהו דאדרבא מפורש דאין נוהג ביציע. [↑](#footnote-ref-2)
3. דלרבנן נותן עליה גם בלי להוסיף בבתי וכנ"ל. [↑](#footnote-ref-3)
4. היינו לסוגיא דמנחות אחר שמצינו לגבי הקדש דלשון זו מעליותא, קמ"ל רבותא דבמקח ידו על התחתונה. [↑](#footnote-ref-4)
5. משחילים החבלים בנקבים שבתוך ארוכות המיטה. [↑](#footnote-ref-5)
6. מהר"ן שפירש מביתו על ידי חבל משמע שהכהן עצמו מסגיר וליתיה בשליח. אמנם הרא"ש והתוס' פירשו פירוש שני מביתו על ידי שליח ומשמע דבעומד שם סגי לצוות לשליח. [↑](#footnote-ref-6)