טבלאות עזר של מסקנות הגמרא ללימוד שבת דף נח- נט

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ניטלו עינבליהן עדיין טומאתן עליהם | | | | | |
| למה הם ראויים ? | | | | | |
| אביי | הואיל שההדיוט יכול להחזירו | | | | |
| רבא מקשה | מספורת של פרקים ואיזמל של רהיטני מהתורה בזמן **שהם מחוברים** בשעת מלאכה חיבור בין לטומאה בין להזאה. כלומר צריך חיבור ממש ולא שיוכל להחזיר. | | | | |
| לדעת רבא | הזוג ללא הענבל נקרא כלי, הואיל וראוי להקישו על גבי חרס (והוא משמיע קול כמלאכתו הראשונה) | | | | |
| וכן לדעת רבי יוסי ברבי חנינא | הזוג ללא הענבל נקרא כלי, הואיל וראוי להקישו על גבי חרס (והוא משמיע קול כמלאכתו הראשונה) | | | | |
| ר' יוחנן | הזוג אמר הואיל וראוי לגמע בו מים לתינוק (שזו לא מלאכתו הראשונה) | | | | |
| קשה | איזה כלי זב מטמא במדרס וכל כלי אשר ישב עליו | | | | |
|  | ת"ק | ר"א | רבי יוחנן | | |
|  | מי שמיוחד לישיבה יצא זה (כלי מדידה שישב עליהם הזב) שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו | בטומאת מת גם הכלי הוא בשימוש אחר הוא נטמא | אף אומר בטמא מת עמוד ונעשה מלאכתנו כלומר גם בטומאת מת אם אין את היעוד הראשון לא נטמא | | |
|  |  |  | וכן לגבי סנדל של בהמה מקבל טומאה כיוון שראוי אדם לרוץ בו. | | |
|  |  | תרוץ | רבי יוחנן אמר הואיל וראוי להקישו על גבי חרס שזו מלאכתו הראשונה. ורבי יוסי ברבי חנינא אמר הואיל וראוי לגמע בו תינוק. | | |
|  |  |  |  | |  |
| יציאה בעיר של זהב תכשיט כמו שעשה רבי עקיבא לאשתו | | | | | |
| רבי מאיר | חכמים | | | רבי אליעזר | |
| חייבת חטאת | לא תצא ואם יצתה פטורה | | | יוצאה לכתחלה | |
| משוי הוא | תכשיט הוא והחשש שמא תראה מדרבנן | | | אשה חשובה לא משלפא | |
|  |  |  |  |  | |
| כלילא: תכשיט מאוזן לאוזן | | | | | |
| הסבר א | | | | | |
| דאניסכא והעשוי כולו מכסף או זהב לכולי עלמא אסור | | | | | |
| דארוקתא העשוי מרצועת משי המשובצת בחוטי זהב. | | רב אסר חוטי הזהב עיקר | | שמואל התיר הרצועה עצמה עיקר ולא תראה לחברותיה | |
| הסבר ב של רב אשי | | | | | |
| דארוקתא העשוי מרצועת משי המשובצת בחוטי זהב, לכולם מותר. | | | | | |
| ניסכא | | רב אסר שמא תראה לחברתה | | שמואל התיר כיוון שרק חשובות הולכות ואין דרכן להראות | |
| רבי יהודה הנשיא השאיר את הנשיאות לרבי חנינא, הוא לא קבלה מפני כבודו של רבי אפס וישב רבי אפס, לוי ישב עם רבי חנינא בחוץ וכשמת רבי אפס והתמנה רבי חנינא לא רצה לוי לקבל את מרותו של חברותתו לשעבר רבי חנינא, והגיע לארץ ישראל ואמר שכלילא מותר. | | | | | |