טבלאות עזר של מסקנות הגמרא ללימוד ברכות דף כב

ערך הרב חנניה מלכה

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| הנושא מדוע התיר רבי יהודה לבעל קרי לברך לפניהם ואחריהם? | | | |
|  | זב שראה קרי | נידה שפלטה שכבת זרע | המשמשת וראתה דם |
| הטומאות שיש לו | זב וקרי | נידה וקרי | קרי ונידה |
| לחכמים | צריכים טבילה ללימוד תורה | | |
| לרבי יהודה | פוטר .  וניתן להבין פוטר רק שיש שתי טומאות, אבל בטומאה אחת מצריך טבילה וזה קשה לדינו המשנה שפטר בעל קרי בטומאה אחת מטבילה. | | |
| (וניתן להבין שפוטר גם שיש רק טומאת קרי בלבד, ומה שדיבר על דוגמא שיש שתי טומאות להודיע כוחן של חכמים שאפילו בשתי טומאות מצריכין טבילה לבעל קרי. הסבר זה הגמרא דוחה שכן את דין המשמשת וראתה נידה מיותר לחכמים ונצרך רק לרבי יהודה שגם במקרה שמעיקר הדין היה הטמא בר טבילה (משמשת -קרי) ואחר כך נטמא בטומאה חמורה (נידה) הוא פטור מטבילה. אבל בעל קרי לבד חייב.?) | | |
| תרוץ א | רבי יהודה דיבר שבעל קרי יהרהר ולא ידבר ממש. הסבר זה נדחה שיש ברייתא שבה הוא אומר שמוציא בשפתיו | | |
| תרוץ ב | רבי יהודה מחשיב ברכות אלו כהלכות דרך ארץ שבהם בעל קרי מותר | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| הנושא: האם תלמידי חכמים יכולים להיטהר בתשעה קבין. | | | |
| רב נחמן תיקן חצבא כלי עם תשעה קבין מיים כדי להטיל על התלמידים בעלי קריים ,  (תלמידי חכמים נקראים חולה המרגיל). | | | |
| לשיטת רב דימי צריך לשבור את החצבא ולשיטת רבין יש בו שימוש.  הדבר תלוי במה תקנת עזרא המקורית ובמה נחלקו על התקנה | | | |
| אביי - מה תיקן עזרא | | | |
|  | לבריא המרגיל ארבעים סאה, | ובריא לאונסו - תשעה קבין | |
| במה נחלקו חכמים (רבי דימי)  רבין | חולה המרגיל כבריא המרגיל (ותלמידי חכמים נקראים חולה המרגיל ולכן לא יועיל להם תשעה קבין וצריך לשבור את הכלי של רב נחמן ) | וחולה לאונסו כבריא לאונסו; | |
|  | חולה המרגיל כבריא לאונסו (וממילא ת"ח הנקראים חולה המרגיל יכולים להיטהר בתשעה קבין ויש שימוש לחצבא של רב נחמן) | וחולה לאונסו פטור מכלום |
| על שיטה זו קשה היכן תיקן עזרא תשעה קבין? | | | |
| רבא | מה תיקן עזרא | וחכמים תקנו |  |
|  | לבריא המרגיל ארבעים סאה | לבריא לאונסו תשעה קבין |  |
| במה נחלקו חכמים רב דימי  רבין | חולה המרגיל כבריא המרגיל, | וחולה לאונסו כבריא לאונסו |  |
| לבריא המרגיל ארבעים סאה | וחולה המרגיל כבריא לאונסו | לחולה לאונסו - פטור מכלום. |
| הלכה בריא וחולה המרגיל בארבעים סאה כרב דימי  ובריא לאונסו תשעה קבין תשעה קבין וחולה לאונסו פטוא כרבין. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| הנושא: כיצד צריך להיטהר בעל קרי שמלמד אחרים | |
| הברייתא המחדשת שיש הבדל בין טהרה ללימוד עצמי לטהרה לטובת לימוד אחרים | |
| הרישא של הברייתא : בעל קרי טהור ברגע שנתנו עליו | |
| ללימוד עצמי | ללימוד אחרים |
| תשעה קבין מים | ארבעים סאה |
|  | לגבי דין זה נחלקו התנאים האם נאמר :  לחולה המרגיל או גם  לחולה לאונסו. |
| הסיפא של הברייתא רבי יהודה אומר: ארבעים סאה מכל מקום | |
| לגבי דין זה נחלקו התנאים האם נאמר :  רק בקרקע, או גם בכלים. | |