









 מעניין אמרם בברנוֹת ט״ז א רמי ליה רב מרי ברה דבת שמואל לרבא תנן כוי, אישתחיקי










 -at clet LuçL extrecu•













 LNL ancu 0,15 ᄃ











 עבתחוכחו החכמים ואחד מהם לא מצא מענה שתק 2, והנה שתיקה זו אינה מובנה,






אחת המדות התרומיות שהצטיינו בהן רבותינו חכמי התלמוד היא המדה להיות

## יט. שתיקה לחכמים


Migivil
Nulud











ורחב״א מרב. שלפאורה זו מפליא למה העלים רב דימי בראשונה שם משלשל השמועה האחרון הוא רי ירמי׳ אשר מפיו שמע זאת, בעוד שבתראי ודאאי מזכירים ראה נזיר נ״ו ב דכל שמעתתא דמתאמרה בבי תלתא קדמאי ובתראי אמרינן מצציעאי לא אמרינן כוּיוֹ









 דהכא נמי מודה בהּ ר״ז ולא קאמר אלא דלא ידע לשגויי קושיא דר"י, וראה בחגיגה כ״ב ב: הצר ר׳ יהושע ונשתטח על קברי ב״ש אמר געגיתי לכם עצמות בית שמאי כוי, והנה מבואר בתוספתא אהללות ספ״"ה שלא חזר להורוה בהלכה זו לב״שט אך הורדה














ואם כי הודה ר' מאיר להחולקים עליי באמרו שרואה את דבריהם מדברי עצמו

 הלכתא כוותייכו (בבא בתרא ט״ה ב), וכן כששאל רב חייא בר יוסףף את שמואל
 הרי שאם כי ידע שההלכה אינה כמותו בכל זאת לא כבש שמועת לו, וכעין שאמר עקביה בן מהללאל לבנו שיחזור בארבעה דברים בעוד שהוא עצמוֹ לא יוכל לחזור (עדיות ספ״ב), וראה תוסי פטחים נ״א רע״ב ד״ה אני ראיתי, ולזיאת לאת גם אחרי שאמרו תיובתא דר' פלוני ריובתא סיימו לפעמים שבכל זאת הת הלכה כמות בותו ראה עירובין ט״ץ ב, סנהדריץ כ״ץ א, שם קי״ב א, וברשב״ם בבא בתרא נ״ב ב וחגרע״ שם ובחולין כ״ט ב תיובתא דרב אדא תיובתא, ושוב שאלו: מה הוי עלה? והנחה זו שגם אלו המאמררים וההלכות שנשנו בשם אחד מחכמי התלמוד אינם
 האיר לנו דרכי החלמוד בכלל ותפתור הרבה חידות טחומות, כמי שאנחנו מוצאים
 דבר שלא שמע ממי רבו (יומא ס"ו בי, סוכה ל״ח א), ומבואר בנדה ז׳ סע״א
 וסיימו עלה: תניא אמר לו ר׳ אליעזר לר׳ יהושע אתה לא שמעת, אני שמעתי, אתה לא שמעת אלא אחת אני שמעתי הרבה, אין אומרים למי שלא ראה את החודש יבא ויעיד אלא למי שראהו, הרי שמראש נשנה סתם ,ורי אליעזר אומרך
 מסורה וקבלה הֹן רובי ההלכות שנמסרו בשם התנאים המשלשלים אותן, כן לן
 כו׳ אר״י דבר זה שמע בירבי ופירושו לא שמע כוּ מבואר איפוא כי גם אם אשר נקטו טחם ,אמר ריב״ל״ באמת היא שמועה מפי קודמיו ששלשל.



 שהדגישו באמעם ,ווקבצוה בשמיה״ ואלו הלכה לדורות לא אמרו בשם היחיד הפרטי


 כו' הא דעיילי בבר הא דעיילי בלא בר וכתב רחבינו חננאל בפירושו: דעיילילי בבר



 כוּ ק״ו לפיקוח נפש שדוחה את הת השבת, הרי שפל עיקר לימודו בודו של רף עקיבא


 קיבל מרבוחיו הרבה דורות לפיניו, וכן בחגיגהּ י״ד ב: שאלו אלו את בן זומא במולול
 יגלו לכל מעיין.
בררנו איפוא שני אופני שתיקה, אחד כשלא חמש להשיב, והשני כשלא היהו
 היתה מקובלת בידו מרבוַתיו ${ }^{8}$.
מעניין בנידון זה היא מהה ששנינוּ ביבמות נ״ו א: בעא מיניהיה ר׳ יוחתן מר׳




בלומר שיעלה הואא עם בנו צדיק כמותו, וסיים: והלוא אביי ורבא אחרונים הם לגבי










 E"uch eambi
$\propto$
 Lxy ar

## 







 והוה צליל משלהי משלהי ונסיב ליח ושעתי ליה פגו, שהיה השוער צוהג להכין לו בפל יום משקה להשיב נפשו.

