**דף צ,ב משנה**

המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה והוציאו בשבת - חייב בכל שהוא

וכל אדם אין חייב עליו אלא כשיעורו.

חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו:

☝ [[1]](#footnote-1)למה ליה למיתני המצניע ? ליתני המוציא לזרע ולדוגמא ולרפואה חייב בכל שהוא.

☜אמר אביי הכא במאי עסקינן כגון שהצניעו ושכח למה הצניעו והשתא קא מפיק ליה סתמא -[[2]](#footnote-2)מהו דתימא בטולי בטלה מחשבתו קמ"ל כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה.

**אמר רב יהודה אמר שמואל מחייב היה רבי מאיר אף במוציא חטה אחת לזריעה**

פשיטא ?כל שהוא תנן. מהו דתימא כל שהוא לאפוקי מגרוגרת ולעולם עד דאיכא כזית קמ"ל.

☝ מתקיף לה רב יצחק בריה דרב יהודה אלא מעתה חישב להוציא כל ביתו הכי נמי דלא מיחייב עד דמפיק לכוליה?

☜ התם בטלה דעתו אצל כל אדם:

וכל אדם אין חייבין עליו אלא כשיעורו:

מתניתין דלא כרבי שמעון בן אלעזר

דתניא

🕮 **כלל א"ר שמעון בן אלעזר כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו והוכשר לזה והצניעו**

 **ובא אחר והוציא נתחייב זה במחשבתו של זה**

**אמר רבא אמר רב נחמן הוציא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה חייב**

פשיטא?

זיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא. מהו דתימא בעינן עקירה והנחה בחדא מחשבה והא ליכא קמ"ל.

בעי רבא

**הוציא חצי גרוגרת לזריעה ותפחה ונמלך עליה לאכילה** מהו ?

את"ל התם הוא דמיחייב דזיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא.

(הוציא כגרוגרת לאכילה ונמלך עליה לזריעה אי נמי לזריעה ונמלך עליה לאכילה חייב)

* הכא כיון דבעידנא דאפקה לא הוה ביה שיעור אכילה לא מיחייב
* או דילמא כיון דאילו אישתיק ולא חשיב עליה מיחייב אמחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב.

ואת"ל כיון דאילו אישתיק ולא חשיב עליה מיחייב אמחשבה דזריעה השתא נמי מיחייב

**הוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה ונמלך עליה לזריעה** מהו ?

* הכא ודאי כי אישתיק אמחשבה קמייתא לא מיחייב
* או דילמא בתר השתא אזלינן ומיחייב

ואת"ל בתר השתא אזלינן ומיחייב

**הוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה וחזרה ותפחה** מהו?

* יש דיחוי לענין שבת (מכיון שיש זמן מסוים שבו אין שעור נדחת העקירה מלהיות עקירה שיש בה שעור ויהיה פטור)
* או אין דיחוי לענין שבת

תיקו:

בעא מיניה רבא מרב נחמן **זרק כזית תרומה לבית טמא** מהו ?

למאי?

* אי לענין שבת כגרוגרת בעינן (שזרק מרה"ר לרשות היחיד)
* אי לענין טומאה כביצה אוכלין בעינן
* לעולם לענין שבת וכגון דאיכא פחות מכביצה אוכלין והאי משלימו לביצה מאי ?

(מדובר שזרק כזית של תרומה לתוך בית שהיה בו כזית אוכלין)

* + מדמצטרף לענין טומאה מיחייב נמי לענין שבת (בגלל שבעצם הזריקה החצי השני נטמא והצטרף לשעור טומאה דהיינו כביצה

תחשב זריקה זאת כחשובה ויטמא )

* + או דילמא כל לענין שבת כגרוגרת בעינן (אין זה משנה ובכל מקרה צריך גרוגרת)

א"ל תניתוה

🕮**אבא שאול אומר שתי הלחם ולחם הפנים שיעורן כגרוגרת** (לענין שבת)

ואמאי לימא מדלענין [[3]](#footnote-3)יוצא בכזית (הוצאה מחוץ לעזרה של לחם הפנים ושתי הלחם כרוכה בלאו והשעור הוא כזית )לענין שבת נמי בכזית ?

(דוחה הגמ') הכי השתא

* התם מדאפקיה חוץ לחומת העזרה איפסיל ליה. ביוצא אשבת לא מיחייב עד דמפיק ליה לרה"ר.

(בלחם הפנים ושתי לחם הלאו של איסור הוצאה מן העזרה חל ורק אח"כ איסור הוצאה לרה"ר ולכן האיסור של הלאו הוא בכזית וההוצאה בגרוגרת)

* הכא שבת וטומאה בהדי הדדי קאתיין:

(בשבת וטומאה הם באים ביחד ועדיין נשאר הספק)

חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו:

פשיטא ? אמר אביי הכא במאי עסקינן **כגון שזרקו לאוצר ומקומו ניכר** (ולא שביטל בפירוש את כוונתו לזרוע)

מהו דתימא כיון דמקומו ניכר במילתיה קמייתא קאי. קמ"ל מדזרקיה לאוצר בטולי בטליה:

**דף צא,ב משנה**

* המוציא אוכלין **ונתנן** על האסקופה (מדרגה שנצאת מתחת לדלת וגבוהה מרשות הרבים ונידונת ככרמלית)

בין שחזר והוציאן בין שהוציאן אחר (לרה"ר ) פטור. מפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת.

* קופה שהיא מליאה פירות ונתנה על אסקופה החיצונה (נמוכה משלשה טפחים ונדונת כרה"ר)

אע"פ שרוב פירות מבחוץ –פטור, עד שיוציא את כל הקופה:

[[4]](#footnote-4)האי אסקופה מאי ?

* אילימא **אסקופ' רה"ר** (כגון שגבוהה ט' טפחים) פטור ? הא קא מפיק מרה"י לרה"ר.
* אלא **אסקופה רה"י** (כגון שגבוהה י טפחים ורחבה ארבעה)

בין שחזר והוציאן בין שהוציאן אחר פטור ?הא קא מפיק מרה"י לרה"ר (מהאסקופה לרה"ר)

* אלא **אסקופה כרמלית**(כגון שגבוהה שלשה טפחים ונמוכה מט' טפחים)

והא קמ"ל טעמא דנח בכרמלית (מקום פטור). הא לא נח בכרמלית מיחייב

מתני' דלא כבן עזאי דתניא

🕮 **המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו** (מחנות - רשות היחיד דרך סטיו – כרמלית ,מקום לפני החנויות ומוקף בספסלים , לפלטיא – ככר רה"ר )

* **חייב** (שכן לא הניח בינתיים בסטיו שהינו מקום פטור וההוצאה היא מרה"י לרה"ר ישירות)
* **ובן עזאי פוטר**: שאדם מהלך זה נחשב שהוא עומד ולכן נחשב שהניח בסטיו ויאן ההוצאה מרשות היחיד לרה"ר ישירה אלא דרך סטיו

 (וזה ניגוד למשנתנו שכתוב דוקא אם הניח על האסקופה ולא מספיק שעבר דרכה)

קופה שהיא מליאה כו': (פירות ונתנה על אסקופה החיצונה אע"פ שרוב פירות מבחוץ פטור עד שיוציא את כל הקופה)

* **אמר חזקיה**

**לא שנו אלא בקופה מליאה קישואין ודלועין** (שכן ברמה של כל ירק יש חלק ממנו עדיין ברשות היחיד)

**אבל מליאה חרדל חייב** (שכן ישנם גרגירים שלמים שנמצאים כולם ברה"ר)

אלמא קסבר **אגד כלי לא שמיה אגד** (ואנחנו דנים את הירקות כפרטים ולא לפי מיקום השק האוגד אותם)

* **ור' יוחנן אמר**

**אפי' מליאה חרדל פטור**

אלמא קסבר אגד כלי שמיה אגד. (ואנחנו דנים את הירקות לפי מיקום השק האוגד אותם ומכיון שחלקו עדיין ברה"י דנים אותו כרה"י)

א"ר זירא מתני' דלא כחזקיה דיקא ודלא כר' יוחנן דיקא.

* כחזקיה לא דיקא

דקתני **עד שיוציא את כל הקופה**

טעמא דכל הקופה הא כל הפירות פטור (שאם יוציא את כל הקופה ולא הפירות יהיה פטור )

**אלמא קסבר אגד כלי שמיה אגד.**

* כרבי יוחנן לא דיקא

דקתני **אע"פ שרוב פירות בחוץ**

טעמא **דרוב** פירות הא כל פירות אע"ג דאגידא קופה מגואי חייב (רוב פירות פטור אבל כל פירות בחוץ ושק האוגדם בפנים יהיה חייב) **אלמא קסבר אגד כלי לא שמיה אגד**

ואלא קשיא חזקיה מתרץ לטעמי' ור' יוחנן מתרץ לטעמיה

* חזקיה מתרץ לטעמיה (**אגד כלי לא שמיה אגד.**)

**עד שיוציא את כל הקופה**

בד"א בקופה מליאה קישואין ודלועין

אבל מליאה חרדל נעשה כמי שהוציא את כל הקופה וחייב

* ר"י מתרץ לטעמיה (**אגד כלי שמיה אגד.**)

**אע"פ שרוב פירות בחוץ** ולא רוב פירות בלבד אלא אפילו כל פירות פטור עד שיוציא את כל הקופה

מיתיבי

🕮 **המוציא קופת הרוכלין ונתנה על אסקופה החיצונה אע"פ שרוב מינין בחוץ פטור עד שיוציא את כל הקופה**

 ☝ קס"ד בצררי. (צרורות קטנים של בשמים טחונים וא"כ זה דומה לחרדל שחלק מהם בשלימותם בחוץ וחזקיה אמר שיהיה חייב)

 קשיא לחזקיה ?

 ☜ אמר לך חזקיה הכא במאי עסקינן באורנסי. (אגודות של צמחי בושם וזה דומה לקישואין ודלועין שחזקיה אמר פטור)

מתיב רב ביבי בר אביי

🕮 **הגונב כיס בשבת חייב** (תשלומי ממון ) **שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת.**(ברגע ההגבהה)

 **היה מגרר ויוצא פטור שהרי איסור גניבה ואיסור שבת באין כאחד**

 (שכן ברגע ההוצאה לרה"ר התחייב בדין הוצאה מרשות לרשות וגם קנין הכסף)

 ☝ ואי סלקא דעתך אגד כלי שמיה אגד קדים ליה איסור גניבה לאיסור שבת ?

 (שכן מיד כשהתחיל להוציא את השק היה צריך להתחייב בממון שכן יכול להוציאו דרך הפתח של השק ואז יכל להתחחיב גם ממון,ומתוך שהגמ'

 לא אמרה כן הברייתא סוברת שאגד כלי לא שמיה אגד וקשה לר' יוחנן)

 ☜ אי דאפקיה דרך פיו. הכי נמי. הכא במאי עסקינן דאפקיה דרך שוליו. (שתחתית השק כלפי חוץ)

 ☝ והאיכא מקום חלמה (התפר למרות ששוליו כלפי חוץ) [[5]](#footnote-5)דאי בעי מפקע ליה ושקיל ?

 ☜ בנסכא. (חתיכות ארוכות של כסף ויהיה חייב רק עד שיוציא לגמרי)

 ☝ וכיון דאיכא שנצין מפיק ליה עד פומיה ושרי ושקיל ושנצין אגידי מגואי?(ושוב אין שני האיסורים באים יחד)

* + דליכא שנצין.
	+ ואיבעית אימא דאית ליה ומכרכי עילויה.
* וכן **אמר רבא**

 **לא שנו אלא בקופה מלאה קישואין ודלועין**

 **אבל מלאה חרדל חייב.**

אלמא קסבר **אגד כלי לא שמיה אגד**

* **אביי אמר**

**אפילו מלאה חרדל פטור**

אלמא קסבר **אגד כלי שמיה אגד.**

קם **אביי** בשיטתיה דרבא. (וסובר אגד כלי לא שמיה אגד)

קם **רבא** בשיטתיה דאביי (וסובר אגד כלי שמיה אגד)

ורמי דאביי אדאביי ורמי דרבא אדרבא

דאיתמר

**המוציא פירות לרה"ר** (וגופו נשאר ברה"י )

* + **אביי אמר**
		- **ביד חייב** (אגד גופו לא שמיה אגד , גופו לא נחשב אגד לאגוד את הפירות שבידו )
		- **בכלי פטור** (אגד כלי שמיה אגד )
	+ **ורבא אמר**
		- **ביד פטור** (אגד גופו שמיה אגד , גופו נחשב אגד לאגוד את הפירות שבידו )
		- **בכלי חייב** (אגד כלי לא שמיה אגד )

איפוך (את השיטות בברייתא)

(א)**ביד חייב**

והתנן

🕮(ב) **פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהן פטורין**

* התם למעלה מג' ( (ב) ואין הנחה רק עקירה)
* הכא למטה מג': ( (א) ואגד גופו לא שמיה אגד)

**דף צב,א משנה**

המוציא

* בין בימינו בין בשמאלו בתוך חיקו או על כתיפיו

חייב שכן משא בני קהת.

* כלאחר ידו , ברגלו בפיו ובמרפקו באזנו ובשערו , ובפונדתו ופיה למטה , בין פונדתו לחלוקו

( בין חגורתו לחלוקו ) , ובשפת חלוקו ( למטה בשולי הגלימה), במנעלו בסנדלו –

פטור שלא הוציא כדרך המוציאין:

[[6]](#footnote-6) אמר ר"א **המוציא משאוי למעלה מעשרה טפחים חייב שכן משא בני קהת**

ומשא בני קהת מנלן ?

* דכתיב (במדבר ג) על **המשכן** ועל **המזבח** סביב.

מקיש מזבח למשכן מה משכן י' אמות אף מזבח י' אמות.

ומשכן גופיה מנלן ? ( שהיה י' אמות)

דכתיב (שמות כו) **עשר אמות אורך הקרש**.

וכתיב (שמות מ) ויפרוש את האהל על המשכן.

ואמר רב משה רבינו פרשו מכאן אתה למד גובהן של לויים עשר אמות.

וגמירי דכל טונא דמידלי במוטות תילתא מלעיל ותרי תילתי מלתחת.

( משא שנישא במוטות שליש ממנו נישא מעל ראשי או כתפי הנושאים אותו ושני שליש מתחת)

אישתכח דהוה מידלי טובא.

ואיבעית אימא מארון

* דאמר מר **ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן י'**

וגמירי דכל טונא דמידלי במוטות תילתא מלעיל ותרי תילתי מלרע אישתכח דמלמעלה מי' הוה קאי.

וליגמר ממשה ? דילמא משה שאני דאמר מר **אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה**

אמר רב משום רבי חייא **המוציא משאוי בשבת על ראשו חייב חטאת שכן אנשי הוצל עושין כן**

ואנשי הוצל רובא דעלמא ?

אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב משום רבי חייא **אחד מבני הוצל שהוציא משוי על ראשו בשבת חייב שכן בני עירו עושין כן** ותיבטל דעתו אצל כל אדם ?

אלא אי איתמר הכי איתמר **המוציא משוי על ראשו פטור** [[7]](#footnote-7)ואת"ל **אנשי הוצל עושין כן בטלה דעתן אצל כל אדם**:

**דף צב,ב משנה**

* המתכוין להוציא לפניו ובא לו לאחריו - פטור
* לאחריו ובא לו לפניו - חייב
* באמת אמרו האשה החוגרת בסינר בין מלפניה ובין מלאחריה חייבת שכן ראוי להיות חוזר
* רבי יהודה אומר אף מקבלי פתקין:

☝ [[8]](#footnote-8)מאי שנא

 לפניו ובא לו לאחריו דפטור ? דלא אתעביד מחשבתו.

 לאחריו ובא לו לפניו נמי הא לא אתעביד מחשבתו ?

* א"ר אלעזר **תברא מי ששנה זו לא שנה זו**
* אמר רבא ומאי קושיא ? דילמא
	+ לפניו ובא לו לאחריו היינו טעמא דפטור **דנתכוון לשמירה מעולה ועלתה בידו שמירה פחותה**
	+ לאחריו ובא לו לפניו היינו טעמא דחייב **דנתכוון לשמירה פחותה ועלתה בידו שמירה מעולה**

 אלא מאי קושיא **דיוקא דמתני' קשיא**

 המתכוין להוציא לפניו ובא לו לאחריו פטור. הא לאחריו ובא לו לאחריו חייב

 אימא סיפא לאחריו ובא לו לפניו הוא דחייב הא לאחריו ובא לו לאחריו פטור

* א"ר אלעזר - **תברא מי ששנה זו לא שנה זו**
* אמר רב אשי מאי קושיא דילמא **לא מיבעיא קאמר**

לא מיבעיא לאחריו ובא לו לאחריו דחייב דאיתעבידא מחשבתו אלא אפילו לאחריו ובא לו לפניו איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא הואיל ולא איתעביד מחשבתו לא ליחייב קמ"ל דנתכוון לשמירה פחותה ועלתה בידו שמירה מעולה דחייב

ולאחריו ובא לו לאחריו תנאי היא דתניא

🕮**המוציא מעות בפונדתו**

 **ופיה למעלה -חייב**

 **פיה למטה**

* **רבי יהודה מחייב**
* **וחכמים פוטרין**

 **אמר להן ר' יהודה אי אתם מודים בלאחריו ובא לו לאחריו שהוא חייב ואמרו לו ואי אתה מודה כלאחר ידו ורגלו שהוא פטור**

 **אמר ר' יהודה אני אמרתי דבר אחד והן אמרו דבר אחד אני לא מצאתי תשובה לדבריהם והן לא מצאו תשובה לדברי** מדקאמר להו אי אתם מודין לאו מכלל דפטרי רבנן (ונמצא שנחלקו בלאחריו ובא לו לאחריו)

וליטעמיך דקאמרי ליה אי אתה מודה מכלל דמחייב רבי יהודה

🕮 **והתניא לאחר ידו ורגלו ד"ה פטור**

אלא

* **לאחריו ובא לו לאחריו - ד"ה חייב.**
* **לאחר ידו ורגלו -דברי הכל פטור.**
* **כי פליגי בפונדתו ופיה למטה**
	+ **מר מדמי ליה לאחריו ובא לו לאחריו** (ר' יהודה)
	+ **ומר מדמי ליה לאחר ידו ורגלו** (חכמים)

באמת אמרו האשה כו': [תנא כל באמת הלכה היא:

רבי יהודה אומר אף מקבלי פתקין]: תנא שכן לבלרי מלכות עושין כן:

**דף צב,ב משנה**

המוציא ככר לרה"ר חייב

הוציאוהו שנים – פטורין.

לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים

* חייבין
* ור"ש פוטר

[[9]](#footnote-9)אמר רב יהודה אמר רב ואמרי לה אמר אביי ואמרי לה במתניתא

**תנא**

🕮 **זה יכול וזה יכול**

* **רבי מאיר מחייב**
* **ור' יהודה ור' שמעון פוטרים**

 **זה אינו יכול וזה אינו יכול**

* **רבי יהודה ור' מאיר מחייבים**
* **ורבי שמעון פוטר**

 **זה יכול וזה אינו יכול**

* **דברי הכל חייב.**

תניא נמי הכי

🕮 **המוציא ככר לרה"ר חייב**

 **הוציאו שנים**

* **רבי מאיר מחייב**
* **ורבי יהודה אומר אם לא יכול אחד להוציאו והוציאו שנים חייבין ואם לאו פטורים**
* **ורבי שמעון פוטר**

מנא הני מילי ?

דתנו רבנן

🕮 (ויקרא ד) **בעשותה העושה את כולה ולא העושה את מקצתה**.

 **כיצד שנים שהיו אוחזין**

* **במלגז ולוגזין** (בקילשון ואוספים בו שיבולים , מלאכת מעמר)
* **בכרכר ושובטין** (עץ שראשו חד ומשווים בו את חוטי השתי , מלאכת מיסך)
* **בקולמוס וכותבין**
* **בקנה והוציאו לרשות הרבים**

 **יכול יהו חייבין תלמוד לומר בעשתה העושה את כולה ולא העושה מקצתה**

* [[10]](#footnote-10) **בעיגול של דבילה והוציאו לרשות הרבים**
* **בקורה והוציאו לרה"ר**
	+ **רבי יהודה אומר אם לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייבין ואם לאו פטורין.**
	+ **ר"ש אומר אע"פ שלא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים פטורים**

**לכך נאמר בעשתה יחיד שעשאה חייב שנים שעשאוה פטורין.**

במאי קמיפלגי ?

בהאי קרא (ויקרא ד) **ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה**

* ר"ש סבר תלתא מיעוטי כתיבי
	+ נפש תחטא
	+ אחת תחטא
	+ בעשתה תחטא
	+ חד למעוטי זה עוקר וזה מניח
	+ וחד למעוטי זה יכול וזה יכול
	+ וחד למעוטי זה אינו יכול וזה אינו יכול
* ורבי יהודה
	+ חד למעוטי זה עוקר וזה מניח
	+ וחד למעוטי זה יכול וזה יכול
	+ וחד למעוטי יחיד שעשאה בהוראת ב"ד

 ור"ש יחיד שעשאה בהוראת ב"ד חייב.

* ור"מ מי כתיב נפש תחטא אחת תחטא בעשתה תחטא תרי מעוטי כתיבי.
	+ חד למעוטי זה עוקר וזה מניח
	+ וחד למעוטי יחיד שעשאה בהוראת ב"ד:

**אמר מר זה יכול וזה אינו יכול דברי הכל חייב**

הי מנייהו מיחייב ? אמר רב חסדא זה שיכול דאי זה שאינו יכול מאי קא עביד

אמר ליה רב המנונא דקא מסייע בהדיה ? אמר ליה מסייע אין בו ממש.

אמר רב זביד משמיה דרבא אף אנן נמי תנינא

🕮 **היה יושב על גבי המטה וארבע טליות תחת רגלי המטה טמאות מפני שאינה יכולה לעמוד על שלש ור' שמעון מטהר**

**היה רוכב על גבי בהמה וד' טליות תחת רגלי הבהמה טהורות מפני שיכולה לעמוד על ג'**

ואמאי הא קמסייע בהדי הדדי , לאו משום דאמרינן מסייע אין בו ממש.

אמר רב יהודה מדיסקרתא לעולם אימא לך מסייע יש בו ממש. ושאני הכא דעקרה לה לגמרי.

וכיון דזימנין עקרה הא וזימנין עקרה הא ליהוי כזב המתהפך

מי לא תנן **זב שהיה מוטל על ה' ספסלין או על ה' פונדאות לאורכן טמאים לרחבן טהורין ישן ספק מתהפך עליהן טמאין**

אלא לאו משום דאמרינן מסייע אין בו ממש.

אמר רב פפי משמיה דרבא אף אנן נמי תנינא

🕮[[11]](#footnote-11)**רבי יוסי אומר הסוס מטמא על ידיו החמור על רגליו שמשענת הסוס על ידיו וחמור על רגליו**

ואמאי הא קא מסייע בהדי הדדי לאו משום דאמרינן מסייע אין בו ממש ?

אמר רב אשי אף אנן נמי תנינא

🕮 **ר' אליעזר אומר רגלו אחת על הכלי ורגלו אחת על הרצפה.**

 **רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה רואין כל שאילו ינטל הכלי ותינטל האבן יכול לעמוד על רגלו אחת עבודתו כשרה ואם לאו עבודתו פסולה**

ואמאי הא קא מסייע בהדי הדדי לאו משום דאמרינן מסייע אין בו ממש ?

אמר רבינא אף אנן נמי תנינא

🕮 **קיבל בימין ושמאל מסייעתו עבודתו כשרה**

ואמאי הא קא מסייע בהדי הדדי לאו משום דאמרינן מסייע אין בו ממש?

ש"מ:

**אמר מר זה יכול וזה יכול ר"מ מחייב**

איבעיא להו בעינן שיעור לזה ושיעור לזה או דילמא שיעור אחד לכולם ?

**רב חסדא ורב המנונא**

* **חד אמר שיעור לזה ושיעור לזה**
* **וחד אמר שיעור אחד לכולן**
* **אמר רב פפא משמיה דרבא**

אף אנן נמי תנינא

🕮 **היה יושב על גבי מטה וארבע טליות תחת ארבע רגלי המטה טמאות מפני שאין יכולה לעמוד על שלש**

ואמאי ליבעי שיעור זיבה לזה ושיעור זיבה לזה לאו משום דאמרינן שיעור אחד לכולן

* **אמר רב נחמן בר יצחק**

אף אנן נמי תנינא

🕮 **צבי שנכנס לבית**

* + **ונעל אחד בפניו -חייב.**
	+ **נעלו שנים – פטורין.**
	+ **לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים - חייבים**

ואמאי ליבעי שיעור צידה לזה ושיעור צידה לזה לאו משום דאמרינן שיעור אחד לכולם.

* **אמר רבינא**

אף אנן נמי תנינא

🕮 **השותפין שגנבו וטבחו חייבין**

ואמאי ליבעי שיעור טביחה לזה ושיעור טביחה לזה לאו משום דאמרינן שיעור אחד לכולם.

* **ואמר רב אשי**

אף אנן נמי תנינא

🕮 **שנים שהוציאו קנה של גרדי חייבין**

ואמאי ליבעי שיעור הוצאה לזה ושיעור הוצאה לזה לאו משום דאמרי' שיעור א' לכולם

א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי דילמא דאית ביה כדי לבשל ביצה קלה לזה וביצה קלה לזה.

א"כ לישמעינן קנה דעלמא מ"ש דגרדי ?

ודילמא דאית בי' כדי לארוג מפה לזה וכדי לארוג מפה לזה?

אלא מהא ליכא למשמע מינה.

תני תנא קמיה דרב נחמן

**שנים שהוציאו קנה של גרדי פטורין ורבי שמעון מחייב**.

כלפי לייא ! אלא אימא חייבין ור"ש פוטר:

**דף צג,ב משנה**

המוציא

אוכלין פחות מכשיעור בכלי - פטור אף על הכלי שהכלי טפלה לו.

את החי במטה פטור אף על המטה שהמטה טפלה לו.

את המת במטה חייב.

וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה וכעדשה מן השרץ

* חייב
* ורבי שמעון פוטר:

[[12]](#footnote-12)ת"ר

🕮 **המוציא אוכלין כשיעור אם בכלי חייב על האוכלין ופטור על הכלי**

 **ואם היה כלי צריך לו חייב אף על הכלי**

שמע מינה אוכל שני זיתי חלב בהעלם אחד חייב שתים. (הגמ' בחולין יכולה לפשוט מכאן ששני שגגות בהעלם אחד חייב שתיים)

אמר רב ששת הכא במאי עסקינן כגון [[13]](#footnote-13)ששגג על האוכלין והזיד על הכלי

מתקיף לה רב אשי והא אף על הכלי קתני ?

אלא א"ר אשי כגון ששגג בזה ובזה ונודע לו וחזר ונודע לו.

ובפלוגתא דרבי יוחנן ור"ש בן לקיש (האם ידיעות מחלקות):

את החי במטה פטור אף על המטה:

לימא מתני' רבי נתן היא ולא רבנן

דתניא

🕮 **המוציא בהמה חיה ועוף לרה"ר**

* **בין חיין ובין שחוטין - חייב**
* **רבי נתן אומר**
	+ **על שחוטין חייב**
	+ **ועל חיין פטור שהחי נושא את עצמו**

אמר רבא אפילו תימא רבנן ע"כ לא פליגי רבנן עליה דרבי נתן אלא בבהמה חיה ועוף דמשרבטי נפשייהו

אבל אדם חי דנושא את עצמו אפילו רבנן מודו.

א"ל רב אדא בר אהבה לרבא

והא דתנן

🕮 **בן בתירא מתיר בסוס**

ותניא

🕮 **בן בתירא מתיר בסוס מפני שהוא עושה בו מלאכה שאין חייבין עליו חטאת**

(שכן עצם הרכיבה איננה אסורה כי הוא חי הנושא את עצמו ואין איסור הוצאה)

ואמר רבי יוחנן : **בן בתירא ורבי נתן אמרו דבר אחד**.

ואי אמרת דלא פליגי רבנן עליה דר' נתן אלא בבהמה חיה ועוף משום דמשרבטי נפשייהו מאי איריא בן בתירא ורבי נתן והאמרת אפילו רבנן מודו.

כי א"ר יוחנן בסוס המיוחד לעופות.

ומי איכא סוס המיוחד לעופות ? אין איכא דבי וייאדן.

**א"ר יוחנן ומודה ר' נתן בכפות**

א"ל רב אדא בר מתנה לאביי והא הני פרסאי דכמאן דכפיתי דמו ? וא"ר יוחנן בן בתירא ור' נתן אמרו דבר אחד

התם רמות רוחא הוא דנקיט להו (גסות הרוח גורמת להם ללכת כך אך אם רוצים יכולים הם לרוץ)

דההוא פרדשכא דרתח מלכא עילויה ורהיט תלתא פרסי בכרעיה:

את המת במטה חייב וכן כזית מן המת וכו':

אמר רבה בב"ח א"ר יוחנן וא"ר יוסף אמר רשב"ל **פוטר היה ר"ש [[14]](#footnote-14)אף במוציא את המת לקוברו**

אמר רבא ומודה ר' שמעון במר (מעדר) לחפור בו וספר תורה לקרות בו דחייב. (לצורך המוציא)

פשיטא דאי הא נמי מלאכה שאינה צריכה לגופה היא (ופטור)אלא מלאכה שצריכה לגופה לרבי שמעון היכי משכחת לה ?

מהו דתימא עד דאיכא לגופו ולגופה כגון

* מר לעשות לו טס ולחפור(לצורך המעדר ולצורך עצמו)
* ספר תורה להגיה ולקרות בו קא משמע לן.

ההוא שכבא דהוה בדרוקרא שרא רב נחמן בר יצחק לאפוקיה **לכרמלית**

א"ל רבי יוחנן אחוה דמר בריה דרבנא לרב נחמן בר יצחק כמאן ? כר"ש.

אימר דפטר ר"ש מחיוב חטאת איסורא דרבנן מיהא איכא ?

א"ל האלהים דעיילת ביה את ואפילו לר' יהודה <שרי> דמי קאמינא לרה"ר לכרמלית קאמינא.

**גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה**

תנן התם

🕮 **התולש סימני טומאה והכוה המחיה עובר בלא תעשה**

🕮**איתמר**

* **אחת משתים – חייב.**
* **אחת משלש**
	+ **רב נחמן אמר חייב**
	+ **רב ששת אמר פטור**

**רב נחמן אמר חייב** אהני מעשיו דאי משתקלא חדא אחריתי אזלה לה טומאה.

**רב ששת אמר פטור** השתא מיהת הא איתא לטומאה.

אמר רב ששת מנא אמינא לה ?

דתנן

🕮 **(א)וכן כזית מן המת וכזית מן הנבילה חייב** הא חצי זית פטור.

והתניא

🕮 **(ב)חצי זית חייב**

מאי לאו

* הא דתניא חייב דאפיק חצי זית מכזית.
* והא דתנן פטור דאפיק חצי זית מכזית ומחצה.

ורב נחמן אידי ואידי חייב (חצי זית מכזית חייב וגם חצי כזית מזית ומחצה חייב )

והא דתנן פטור דאפיק חצי זית ממת גדול:

**דף צד,ב משנה**

הנוטל

* צפרניו זו בזו או בשיניו וכן שערו וכן שפמו וכן זקנו (גוזז)
* וכן הגודלת (קולעת שערה , משום בונה )
* וכן הכוחלת (כותב או צובע)
* וכן הפוקסת(שביל החוצה את שערה)
* רבי אליעזר מחייב
* וחכמים אוסרין משום שבות:

[[15]](#footnote-15)אמר ר"א **מחלוקת ביד אבל בכלי חייב.** פשיטא **זו בזו** תנן ?

מהו דתימא רבנן בכלי נמי פטרי והא דקתני זו בזו להודיעך כחו דר' אליעזר קא משמע לן

ואמר רבי אלעזר **מחלוקת לעצמו אבל לחבירו דברי הכל פטור** פשיטא **צפרניו** תנן ?

מהו דתימא רבי אליעזר לחבירו נמי מחייב והא דקתני צפרניו להודיעך כחן דרבנן קמ"ל:

וכן שערו כו':

🕮 **תנא הנוטל מלא פי הזוג –חייב. וכמה מלא פי הזוג ? אמר רב יהודה שתים.**

 והתניא

 🕮 **ולקרחה שתים** (דווקא לקרחה לא לענין שבת)

 אימא וכן לקרחה שתים.

תניא נמי הכי

🕮**הנוטל מלא פי הזוג בשבת חייב**

 **וכמה מלא פי הזוג**

* **שתים**
* **רבי אליעזר אומר אחת**

 **ומודים חכמים לר"א במלקט לבנות מתוך שחורות שאפילו אחת חייב.** (בשבת מקפיד)

 **ודבר זה אף בחול אסור משום שנאמר (דברים כב) לא ילבש גבר שמלת אשה**

תניא ר"ש בן אלעזר אומר

🕮 **צפורן שפירש רובה , וציצין שפרשו רובן**

* **ביד מותר.**
* **בכלי חייב חטאת**

מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחלה ?

הכי קאמר

* **פירשו רובן**
	+ **ביד מותר**
	+ **בכלי פטור אבל אסור**
* **לא פירשו רובן**
	+ **ביד - פטור אבל אסור**
	+ **בכלי - חייב חטאת.**

אמר רב יהודה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר.

**אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן והוא שפרשו כלפי מעלה ומצערות אותו:**

וכן הגודלת כו':

גודלת כוחלת ופוקסת. משום מאי מחייבא ?

* אמר רבי אבין א"ר יוסי בר' חנינא
* **גודלת משום אורגת**
* **כוחלת משום כותבת**
* **פוקסת משום טווה**

אמרו רבנן קמיה דרבי אבהו וכי דרך אריגה בכך ? וכי דרך כתיבה בכך ? וכי דרך טויה בכך ?

* אלא א"ר אבהו לדידי מפרשא לי מיניה דר' יוסי בר' חנינא
* [[16]](#footnote-16)כוחלת משום צובעת
* גודלת ופוקסת משום בונה

וכי דרך בנין בכך ? אין.

כדדרש רבי שמעון בן מנסיא (בראשית ב) **ויבן ה' אלהים את הצלע מלמד שקילעה הקב"ה לחוה**

**והביאה אצל אדם שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא בניתא**.

תניא ר"ש בן אלעזר אומר

🕮 **גודלת כוחלת ופוקסת**

* **לעצמה – פטורה.**
* **לחברתה – חייבת.**

 **וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר אשה לא תעביר סרק על פניה מפני שצובעת**

תנו רבנן

🕮 **החולב והמחבץ** (מעמיד חלב בקיבה או סנון גושי החלב ) **והמגבן –כגרוגרת.**

 **המכבד** (מטאטא) **והמרבץ** (זליפת מים על הקרקע) **והרודה חלות דבש**

 **שגג בשבת - חייב חטאת.** (במזיד ועדים חייב מיתה במזיד ללא עדים -כרת)

 **הזיד ביום טוב - לוקה ארבעים** (שכן אין על זדונו כרת)- **דברי ר' אליעזר**

 **וחכ"א אחד זה ואחד זה** (בשבת ויו"ט) **אינו אלא משום שבות.**

רב נחמן בר גוריא איקלע לנהרדעא בעו מיניה

* חולב משום מאי מיחייב ? אמר להו משום חולב
* מחבץ משום מאי מיחייב ? אמר להו משום מחבץ
* מגבן משום מאי חייב ? אמר להו משום מגבן

אמרו ליה רבך קטיל קני באגמא הוה

אתא שאיל בי מדרשא אמרו ליה

* חולב חייב משום מפרק
* מחבץ חייב משום בורר
* מגבן חייב משום בונה

**המכבד המרבץ והרודה חלות דבש**

* **שגג בשבת - חייב חטאת.**
* **הזיד ביו"ט -לוקה ארבעים**

**דברי רבי אליעזר**

א"ר אלעזר מ"ט דר' אליעזר דכתיב (שמואל א יד) **ויטבול אותה ביערת הדבש**

וכי מה ענין יער אצל דבש אלא לומר לך מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת אף חלות דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת.

אמימר שרא זילחא (לרבץ את הבתים במים ) במחוזא. אמר טעמא מאי אמור רבנן דילמא אתי לאשויי גומות הכא ליכא גומות.

רבא תוספאה אשכחיה לרבינא דקא מצטער מהבלא (מחמת אבק ששעלה ) ואמרי לה מר קשישא ברי' דרבא אשכחיה לרב אשי דקא מצטער מהבלא

א"ל לא סבר לה מר להא דתניא

🕮 **הרוצה לרבץ את ביתו בשבת מביא עריבה מלאה מים ורוחץ פניו בזוית זו ידיו בזוית זו רגליו בזוית זו ונמצא הבית**

 **מתרבץ מאליו**

 א"ל לאו אדעתאי.

🕮 **תנא אשה חכמה מרבצת ביתה בשבת**

והאידנא דסבירא לן כר' שמעון שרי אפי' לכתחלה:

דף צה,א משנה

התולש

* מעציץ נקוב חייב
* ושאינו נקוב פטור

ור"ש פוטר בזה ובזה:

[[17]](#footnote-17)רמי ליה אביי לרבא ואמרי לה רבי חייא בר רב לרב

תנן **רבי שמעון פוטר בזה ובזה**

אלמא נקוב לר"ש כשאינו נקוב משוי ליה

☝ ורמינהו

 🕮**ר"ש אומר אין בין נקוב לשאינו נקוב [[18]](#footnote-18)אלא להכשיר זרעים בלבד.** (אינו נקוב - מוכשר לקבל טומאה ,נקוב –אינו מוכשר לקבל טומאה)

 ☜א"ל לכל מילי רבי שמעון כתלוש משוי ליה. ושאני לענין טומאה **דהתורה ריבתה טהרה אצל זרעים**

שנאמר (ויקרא יא) על כל זרע זרוע אשר יזרע . (עציץ נקוב לא מוכשר לקבל טומאה)

בעא מיניה ההוא סבא מרבי זירא **שורש כנגד נקב מה לי א"ר שמעון** ?אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי.

זימנא חדא אשכחיה דיתיב וקאמר **ומודה ר"ש שאם ניקב בכדי טהרתו**

א"ל השתא שורש כנגד נקב בעאי מינך ולא אמרת לי ולא מידי ניקב בכדי טהרתו מיבעיא?

אמר אביי ואי איתמר להא דרבי זירא הכי הוא דאיתמר **ומודה רבי שמעון שאם ניקב למטה מרביעית**

אמר רבא חמש מדות בכלי חרס

* ניקב **כמוציא משקה** - טהור מלטמא גיסטרא (שבר כלי לא מקבל טומאה), ועדיין כלי הוא לקדש בו מי חטאת.
* ניקב **ככונס משקה** טהור מלקדש בו מי חטאת ()ועדיין כלי הוא להכשיר בו זרעים.(נחשב כתלוש ומוכשר לקבל טומאה)
* ניקב **כשורש קטן** טהור מלהכשיר בו זרעים (נחשב כמחובר לקרקע) ועדיין כלי הוא לקבל בו זיתים.
* ניקב **כמוציא זיתים** טהור מלקבל בו זיתים ועדיין כלי הוא לקבל בו רימונים
* ניקב **כמוציא רימונים** טהור מכלום (ואינו מקבל טומאה כלל) ואם הוקף צמיד פתיל עד שיפחת רובו. (נקב שלא במקום הפתח צריך שיפחת רובו כדי לקבל טומאה)

אמר רב אסי שמעתי כלי חרס שיעורו כמוציא רימון

אמר ליה רבא שמא לא שמעת אלא במוקף צמיד פתיל. והא רבא הוא דאמר מוקף צמיד פתיל עד שיפחת רובו ?

לא קשיא

* [[19]](#footnote-19)הא ברברבי (שיפחת רובו)
* והא בזוטרי (כמוציא רימון)

אמר רב אסי שונין **כלי חרס - שיעורו בכונס משקה ולא אמרו מוציא משקה אלא לענין גיסטרא בלבד**.

מאי טעמא אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן לפי שאין אומרים הבא גיסטרא לגיסטרא.

אמר עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא רבי יוסי בר' אבין ור' יוסי בר זבדא

* חד אמר כמוציא רמון
* וחד אמר כשורש קטן

וסימניך אחד המרבה ואחד הממעיט.

אמר רב חיננא בר כהנא משמיה דרבי אליעזר **כלי חרס שיעורו כמוציא זיתים**

ומר קשישא בריה דרבה מסיים בה משמיה דרבי אליעזר **והרי הן ככלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה שאין מקבלין טומאה לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים ולענין צמיד פתיל עד שיפחת רובו:**

1. **דף צ,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-1)
2. **דף צא,א גמרא** [↑](#footnote-ref-2)
3. **דף צא,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-3)
4. **דף צא,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-4)
5. **דף צב,א גמרא** [↑](#footnote-ref-5)
6. **דף צב,א גמרא** [↑](#footnote-ref-6)
7. **דף צב,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-7)
8. **דף צב,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-8)
9. **דף צב,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-9)
10. **דף צג,א גמרא** [↑](#footnote-ref-10)
11. **דף צג,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-11)
12. **דף צג,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-12)
13. **דף צד,א גמרא** [↑](#footnote-ref-13)
14. **דף צד,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-14)
15. **דף צד,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-15)
16. **דף צה,א גמרא** [↑](#footnote-ref-16)
17. דף צה,א גמרא [↑](#footnote-ref-17)
18. דף צה,ב גמרא [↑](#footnote-ref-18)
19. דף צו,א גמרא [↑](#footnote-ref-19)