טבלאות עזר של מסקנות הגמרא ללימודשבת דף מב

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **שמואל אמר שבאיסורי שבת דרבנן לא גוזרים במקום היזק לרבים כגון בגחלת של מתכת** | | | | |
| רבינא ע"פ כלל זה | קוץ ברשות הרבים מוליכו פחות פחות מארבע אמות (שאז זה איסור דרבנן ) ובכרמלית (שהיא עצמה מדרבנן) אפילו טובא. | | | |
|  | | | | |
| במשנה אבל נותן הוא (את הצונן) לתוכו או לתוך הכוס כדי להפשירן. | | | | |
| בית שמאי | | ובית הלל | | |
| **כוס** | | | **אמבטי** | |
| נותן אדם חמין לתוך הצונן ולא הצונן לתוך החמין (כיוון שתתאה גבר) | | בין חמין לתוך הצונן ובין צונן לתוך החמין מותר בד"א בכוס (שרוצה לשתות ולא יתחמם הרבה וגם כלי שני לא מבשל) | אבל באמבטי (שהיא כלי ראשון) חמין לתוך הצונן (מותר) ולא צונן לתוך החמין. | |
| הסבר ב  ורבי שמעון בן מנסיא אומר שב"ה וב"ש מסכימים  לאסור (לתת צונן לתוך החמין). | | | הסבר א  ורבי שמעון בן מנסיא אוסר (גם חמין שבה לתוך צונן מכיוון שעירוי מכ"ר מבשל בגלל החום שבה). | |
| אבל חמין לצונן מותר וכך הותרה רחיצת פניו ידיו ורגליו. | | | רב יוסף ספל הרי הוא כאמבטי | |
| אמר רב נחמן הלכה כר"ש בן מנסיא | | | ולפי זה יוצא שאיו רחיצת פניו ידיו ורגליו בשבת? | |
|  | | | **רב הונא בריה דרב יהושע** חזינא ליה לרבא דלא קפיד אמנא (התיר לשפוך חם לצונן וצונן לחם בכלי שני למרות שהוא מיועד לרחיצה ). | |
|  | | | | |
| **האילפס** והקדרה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבלין(כלי ראשון מבשל | | אבל נותן הוא תבלין לתוך הקערה או לתוך התמחוי (כי כ"ש לא מבשל) | רבי יהודה אומר **לכל** הוא נותן תבלין חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר של דגיםשמחמת חריפותם הם מבשלים: | |
| בכ"ר התיר רבי יהודה | | בכ"ש החמיר רבי יהודה ואסר |  |  |
| דתניא רבי יהודה אומר לכל **אילפסין** הוא נותן לכל הקדירות רותחות הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר | | | | |
| מלח | | | | |
| סבר רב יוסף למימר | | רבי חייא | רב נחמן | |
| מלח הרי הוא **כתבלין** | | מלח **אינה כתבלין** | צריכא מילחא בישולא כבשרא דתורא | |
| דבכלי ראשון בשלה **בכלי שני לא בשלה** | | **דבכלי שני נמי בשלה** | ורק בכ"ר מתבשל | |
| אפשרות **שניה** להעמיד את השמועה הנ"ל: | | גם בכ"ר לא מתבשל ורק אם הוא על האש ממש הוא מתבשל ועל זה אמר רב נחמן צריכא מילחא בישולא כבשרא דתורא. |  |  |
|  | |  |  |  |
| אין נותנין כלי תחת הנר לקבל בו את השמן | | | | ואם נתנוה מבעוד יום |
| רב חסדא | | | | מותר ואין ניאותין ממנו לפי שאינו מן המוכן: |
| אע"פ שאמרו אין נותנין כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה אבל כופה עליה כלי שלא תשבר | | | |  |
| אמר רבה מ"ט דרב חסדא קסבר תרנגולת עשויה להטיל ביצתה באשפה ואינה עשויה להטיל ביצתה במקום מדרון והצלה מצויה (לכפות כלי על ביצה שבאשפה ) התירו **והצלה שאינה מצויה(ביצה במקום מדרון) לא התירו.** | | | |  |
| קשה כיצד התירו לצורך חביות טבל שנתבקעו ? | | | חדשות שעתידות להתבקע (מצוי) | |
| נתנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות ? | | | ניצוצות גם מצויות . | |