[[1]](#footnote-1) מי שמתו מוטל לפניו פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה.

נושאי המטה , וחלופיהן , וחלופי חלופיהן ,את שלפני המטה ואת שלאחר המטה את שלפני המטה צורך בהם פטורין ואת שלאחר המטה צורך בהם חייבין.

ואלו ואלו פטורים מן התפלה.

קברו את המת וחזרו אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו ואם לאו לא יתחילו העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים חייבים <נשים ועבדים וקטנים פטורים מק"ש ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון>:

[[2]](#footnote-2) מוטל לפניו אין ושאינו מוטל לפניו לא

**ורמינהי מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר , ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו , ואם אין לו בית חבירו עושה מחיצה ואוכל , ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל. ואינו מיסב ואוכל , ואינו אוכל בשר , ואינו שותה יין ואינו מברך, ואינו מזמן**

**[[3]](#footnote-3)ואין מברכין עליו ,ואין מזמנין עליו ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה.**

**ובשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו וחייב בכל המצות האמורות בתורה**

**רשב"ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן**

וא"ר יוחנן מאי בינייהו תשמיש המטה איכא בינייהו.

☝ קתני מיהת פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

* אמר רב פפא תרגמא אמחזיר פניו ואוכל.
* רב אשי אמר כיון שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי שנאמר (בראשית כג) ויקם אברהם מעל פני מתו ונאמר ואקברה מתי מלפני **כל זמן שמוטל עליו לקוברו כמוטל לפניו דמי**

☝ מתו אין אבל משמרו לא ?

והתניא המשמר את המת אע"פ שאינו מתו פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

☜ משמרו אע"פ שאינו מתו מתו אע"פ שאינו משמרו.

☝ מתו ומשמרו אין אבל מהלך בבית הקברות לא?

והתניא לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא ואם עושה כן עובר

משום (משלי יז) לועג לרש חרף עושהו

☜ התם תוך ארבע [אמות] הוא דאסור חוץ לארבע אמות חייב דאמר מר מת תופס ד' אמות לק"ש

הכא חוץ לד' אמות נמי פטור:

**גופא המשמר את המת אע"פ שאינו מתו פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה**

**היו שנים**

* **זה משמר וזה קורא וזה משמר וזה קורא**
* **בן עזאי אומר היו באים בספינה מניחו בזוית זו ומתפללין שניהם בזוית אחרת**

מאי בינייהו אמר רבינא חוששין לעכברים איכא בינייהו

מר סבר חיישינן ומר סבר לא חיישינן:

**ת"ר המוליך עצמות ממקום למקום הרי זה לא יתנם בדסקיא ויתנם על גבי חמור וירכב עליהם מפני שנוהג בהם מנהג בזיון.**

**ואם היה מתירא מפני נכרים ומפני לסטים מותר.**

**וכדרך שאמרו בעצמות כך אמרו בספר תורה**

אהייא ? אילימא ארישא פשיטא מי גרע ספר תורה מעצמות , אלא אסיפא:

אמר רחבה אמר רב יהודה כל הרואה המת ואינו מלוהו עובר משום לועג לרש חרף עשהו ואם הלוהו מה שכרו

אמר רב אסי עליו הכתוב אומר (משלי יט) מלוה ה' חונן דל (משלי יד) ומכבדו חונן אביון:

רבי חייא ורבי יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות הוה קשדיא תכלתא דרבי יונתן.

אמר ליה רבי חייא: דלייה (הגבה בגדיך) כדי שלא יאמרו למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו.

אמר ליה : ומי ידעי כולי האי והא כתיב (קוהלת ט) **והמתים אינם יודעים מאומה.**

אמר ליה : אם קרית לא שנית אם שנית לא שלשת אם שלשת לא פירשו לך

(קוהלת ט) **כי החיים יודעים שימותו** (והמתים אינם יודעים מאומה) אלו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים

שנאמר (שמואל ב כג) **ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג**

[[4]](#footnote-4)בן איש חי , אטו כולי עלמא בני מתי נינהו ?

**בן איש חי** (יהוידע)- שאפי' במיתתו קרוי חי.

**רב פעלים מקבצאל** - שריבה וקבץ פועלים לתורה.

**והוא הכה את שני אריאל מואב** - שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני.

**והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג**

* איכא דאמרי דתבר גזיזי דברדא ונחת וטבל
* איכא דאמרי דתנא סיפרא דבי רב ביומא דסיתוא.

**והמתים אינם יודעים מאומה** - אלו רשעים שבחייהן קרויין מתים.

* שנאמר (יחזקאל כא) ואתה **חלל** **רשע** נשיא ישראל (נאמר על צדקיהו)
* ואי בעית אימא מהכא (דברים יז) על פי שנים עדים או <על פי> שלשה עדים **יומת המת**

חי הוא ? אלא המת מעיקרא:

בני ר' חייא נפוק לקרייתא. אייקר להו תלמודייהו. הוו קא מצערי לאדכוריה.

א"ל חד לחבריה : ידע אבון בהאי צערא.

א"ל אידך: מנא ידע? והא כתיב (איוב יד) **יכבדו בניו ולא ידע**

א"ל אידך: ולא ידע והא כתיב (איוב יד) **אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל**

ואמר רבי יצחק קשה רמה למת כמחט בבשר החי

אמרי בצערא דידהו ידעי בצערא דאחרינא לא ידעי.

ולא ? והתניא מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ר"ה בשני בצורת והקניטתו אשתו

**והלך ולן בבית הקברות** ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו.

אמרה חדא לחברתה חברתי בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם.

אמרה לה חברתה איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים אלא לכי את ומה שאת שומעת אמרי לי

הלכה היא ושטה ובאה ואמרה לה חברתה חברתי מה שמעת מאחורי הפרגוד ?

אמרה לה שמעתי שכל הזורע ברביעה ראשונה ברד מלקה אותו

הלך הוא וזרע ברביעה שניה. של כל העולם כולו – לקה. שלו ,לא לקה

**לשנה האחרת הלך ולן בבית הקברות** ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו.

אמרה חדא לחברתה בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם.

אמרה לה חברתי לא כך אמרתי לך איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים אלא לכי את ומה שאת שומעת בואי ואמרי לי.

הלכה ושטה ובאה ואמרה לה חברתה , חברתי מה שמעת מאחורי הפרגוד ?

אמרה לה שמעתי שכל הזורע ברביעה שניה שדפון מלקה אותו.

הלך וזרע ברביעה ראשונה. של כל העולם כולו - נשדף ,ושלו לא- נשדף,

אמרה לו אשתו מפני מה אשתקד של כל העולם כולו לקה ושלך לא לקה , ועכשיו של כל העולם כולו נשדף ושלך לא נשדף

סח לה כל הדברים הללו.

אמרו לא היו ימים מועטים עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד ובין אמה של אותה ריבה

אמרה לה לכי ואראך בתך שהיא קבורה במחצלת של קנים.

**לשנה האחרת הלך ולן בבית הקברות** ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו

אמרה לה חברתי בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם

אמרה לה חברתי הניחני דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים.

אלמא ידעי ? (שהאמהות רבו ונודע הדבר) דילמא איניש אחרינא שכיב ואזיל ואמר להו.

ת"ש דזעירי הוה מפקיד זוזי גבי אושפזיכתיה ,עד דאתי ואזיל לבי רב שכיבה. אזל בתרה לחצר מות.

אמר לה זוזי היכא ? אמרה ליה זיל שקלינהו מתותי בצנורא דדשא בדוך פלן , ואימא לה לאימא תשדר לי מסרקאי וגובתאי דכוחלא בהדי פלניתא דאתיא למחר.

אלמא ידעי ? (שאותה אחת צריכה להפטר מהעולם) [דלמא] דומה קדים ומכריז להו.

ת"ש דאבוה דשמואל הוו קא מפקדי גביה זוזי דיתמי. כי נח נפשיה לא הוה שמואל גביה.

הוו קא קרו ליה בר אכיל זוזי דיתמי. אזל אבתריה לחצר מות.

אמר להו בעינא אבא , אמרו ליה אבא טובא איכא הכא.

אמר להו בעינא אבא בר אבא , אמרו ליה אבא בר אבא נמי טובא איכא הכא.

אמר להו בעינא אבא בר אבא אבוה דשמואל היכא. אמרו ליה סליק למתיבתא דרקיעא.

אדהכי חזייה ללוי דיתיב אבראי. אמר ליה אמאי יתבת אבראי , מאי טעמא לא סלקת ?

אמר ליה דאמרי לי כל כי הנך שני דלא סליקת למתיבתא דרבי אפס ואחלישתיה לדעתיה לא מעיילינן לך למתיבתא דרקיעא.

אדהכי והכי אתא אבוה. חזייה דהוה קא בכי ואחיך

אמר ליה מאי טעמא קא בכית - אמר ליה דלעגל (בקרוב )קא אתית.

מאי טעמא אחיכת - דחשיבת בהאי עלמא טובא.

אמר ליה אי חשיבנא נעיילוה ללוי. ועיילוהו ללוי.

אמר ליה זוזי דיתמי היכא ? אמר ליה זיל שקלינהו באמתא דרחיא.

עילאי ותתאי- דידן. ומיצעי דיתמי.

אמר ליה מאי טעמא עבדת הכי ? אמר ליה אי גנובי גנבי מגנבו מדידן. אי אכלה ארעא אכלה מדידן.

אלמא דידעי ? (לרש"י - שבנו שמואל אדם חשוב בין החיים. לתוס' – שבנו שעומד להפטר מהעולם)

דילמא שאני שמואל כיון דחשיב קדמי ומכרזי פנו מקום.

ואף ר' יונתן הדר ביה דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן מנין למתים שמספרים זה עם זה ?

שנאמר (דברים לד) ויאמר ה' אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר.

מאי לאמר ? אמר הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור להם לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבעתי לכם כבר קיימתיה לבניכם.

[[5]](#footnote-5) ואי ס"ד דלא ידעי כי אמר להו מאי הוי ? אלא מאי דידעי למה לי' למימר להו לאחזוקי ליה טיבותא למשה.

אמר רבי יצחק כל המספר אחרי המת כאלו מספר אחרי האבן

* איכא דאמרי דלא ידעי
* ואיכא דאמרי דידעי ולא איכפת להו

איני ?

והא אמר רב פפא חד אישתעי מילתא בתריה דמר שמואל ונפל קניא מטללא ובזעא לארנקא דמוחיה.

שאני צורבא מרבנן דקודשא בריך הוא תבע ביקריה.

אמר רבי יהושע בן לוי כל המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים נופל בגיהנם

שנא' (תהילים קכה) והמטים עקלקלותם יוליכם ה' את פועלי האון שלום על ישראל

אפילו בשעה ששלום על ישראל יוליכם ה' את פועלי האון

תנא דבי ר' ישמעאל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה שמא סלקא דעתך אלא ודאי עשה תשובה. והני מילי בדברים שבגופו אבל בממונא עד דמהדר למריה:

ואמר ר' יהושע בן לוי בכ"ד מקומות בית דין מנדי' על כבוד הרב וכולן שנינו במשנתנו אמר ליה ר' אלעזר היכא ?

אמר ליה לכי תשכח נפק דק ואשכח תלת

* המזלזל בנטילת ידים
* והמספר אחר מטתן של תלמידי חכמי'
* והמגיס דעתו כלפי מעלה

המספר אחר מטתן של תלמידי חכמים מאי היא ?

דתנן הוא היה אומר אין משקין לא את הגיורת ולא את המשוחררת וחכמים אומרים משקין

ואמרו לו מעשה בכרכמית שפחה משוחררת בירושלים והשקוה שמעיה ואבטליון ואמר להם דוגמא השקוה. ונדוהו ומת

בנדויו ,וסקלו בית דין את ארונו.

והמזלזל בנטילת ידים מאי היא ?

דתנן א"ר יהודה חס ושלום שעקביא בן מהללאל נתנדה שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה ובטהרה וביראת

חטא כעקביא בן מהללאל אלא את מי נדו את אלעזר בן חנוך , **שפקפק בנטילת ידים** וכשמת שלחו בית דין והניחו אבן

גדולה על ארונו ללמדך שכל המתנדה ומת בנדויו ב"ד סוקלין את ארונו.

המגיס דעתו כלפי מעלה מאי היא ?

דתנן שלח לו שמעון בן שטח לחוני המעגל צריך אתה להתנדות ואלמלא חוני אתה גוזרני עליך נדוי אבל מה אעשה שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחטא לפני אביו ועושה לו רצונו

ועליך הכתוב אומר (משלי כג) ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך.

ותו ליכא ? והא איכא דתני רב יוסף תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי להאכילן גדיים מקולסין בלילי פסחים

שלח ליה שמעון בן שטח אלמלא תודוס אתה גוזרני עליך נדוי שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץ.

במשנתנו קאמרינן והא ברייתא היא.(סיפורו של תודוס זה ברייתא והסיפורים שהובאו הם ממשנה)

ובמתני' ליכא ? והא איכא ?

הא דתנן חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא

* ר' אליעזר מטהר
* וחכמים מטמאים

וזהו תנורו של עכנאי. מאי עכנאי ? אמר רב יהודה אמר שמואל מלמד שהקיפוהו הלכות כעכנאי זה וטמאוהו

**ותניא** אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר ר"א ושרפום לפניו ולבסוף ברכוהו .

אפילו הכי נדוי במתני' לא תנן. (הנידוי הוזכר בברייתא ולא במשנה)

אלא בכ"ד מקומות היכא משכחת לה ? ר' יהושע בן לוי מדמה מילתא למילתא ור' אלעזר לא מדמה מילתא למילתא:

נושאי המטה וחלופיהן:

ת"ר אין מוציאין את המת סמוך לק"ש ואם התחילו אין מפסיקין. איני ?

והא רב יוסף אפקוהו סמוך לק"ש. אדם חשוב שאני:

שלפני המטה ושלאחר המטה:

ת"ר העוסקים בהספד

* **בזמן שהמת מוטל לפניהם** - נשמטין אחד אחד וקורין.(ק"ש שאין לקרוא בחדר שהמת נמצא בו משום לועג לרש)
* **אין המת מוטל לפניהם -** הן (העוסקים בהספד) יושבין וקורין והוא (האונן)יושב ודומם.

הם עומדים ומתפללין והוא עומד ומצדיק עליו את הדין ואומר:

רבון העולמים הרבה חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מני אלף .

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתגדור פרצותינו ופרצות כל עמך בית ישראל ברחמים.

אמר אביי לא מבעי ליה לאינש למימר הכי דארשב"ל וכן תנא משמיה דרבי יוסי לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.

ואמר רב יוסף מאי קראה ?

שנאמר (ישעיהו א) **כמעט כסדום** היינו מאי אהדר להו נביא שמעו דבר ה' **קציני סדום**:

קברו את המת וחזרו וכו':

אם יכולים להתחיל ולגמור **את כולה** אין , אבל **פרק אחד או פסוק אחד** לא.

ורמינהו קברו את המת וחזרו אם יכולין להתחיל ולגמור אפילו פרק אחד או פסוק אחד.

הכי נמי קאמר אם יכולין להתחיל ולגמור אפי' פרק אחד או אפילו פסוק אחד עד שלא יגיעו לשורה יתחילו ואם לאו לא יתחילו:

[[6]](#footnote-6) העומדים בשורה וכו':

ת"ר שורה הרואה פנימה פטורה ושאינה רואה פנימה חייבת.

רבי יהודה אומר הבאים מחמת האבל (לנחם) פטורין. מחמת עצמן (לראות את המאורע) חייבין:

אמר רב יהודה אמר רב המוצא כלאים בבגדו פושטן אפי' בשוק

מ"ט (משלי כא) **אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' כ"מ שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב.**

מתיבי קברו את המת וחזרו ולפניהם ב' דרכים אחת טהורה ואחת טמאה

בא בטהורה (האבל) באין עמו בטהורה בא בטמאה באין עמו בטמאה משום כבודו.

אמאי ? לימא אין חכמה ואין תבונה לנגד ה'.

תרגמה רבי אבא בבית הפרס (שדה שנחרש בה קבר) דרבנן.

דאמר רב יהודה אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס והולך. (מנפח באדמה שאם יש שם עצם תתגלה )

ואמר רב יהודה בר אשי משמיה דרב בית הפרס שנדש טהור. (נדש ע"י רגלי העוברי דרכים וממילא העצמות נהיו פחות מגודל שעורה)

ת"ש דאמר ר' אלעזר בר צדוק מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו אלא אפי' לקראת מלכי <עכו"ם> {אומות העולם} שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי <עכו"ם> {אומות העולם}.

אמאי? לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'. כדרבא דאמר רבא דבר תורה אהל כל שיש בו חלל טפח חוצץ בפני הטומאה ושאין בו חלל טפח אינו חוצץ בפני הטומאה ורוב ארונות יש בהן חלל טפח וגזרו על שיש בהן משום שאין בהן ומשום כבוד מלכים לא גזרו בהו רבנן

ת"ש גדול כבוד הבריות שדוחה [את] לא תעשה שבתורה ואמאי לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'

תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא בלאו (דברים יז) דלא תסור

אחיכו עליה לאו דלא תסור דאורייתא היא

אמר רב כהנא גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה כל מילי דרבנן אסמכינהו על לאו דלא תסור ומשום כבודו שרו רבנן

ת"ש (דברים כב) והתעלמת מהם פעמים שאתה מתעלם מהם ופעמים שאין אתה מתעלם מהם.

הא כיצד אם היה כהן והיא בבית הקברות או היה זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה מלאכתו מרובה משל חברו לכך נאמר והתעלמת אמאי לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' ?

שאני התם דכתיב והתעלמת מהם

וליגמר מינה ? איסורא מממונא לא ילפינן. [[7]](#footnote-7)ת"ש (במדבר ו) ולאחותו מה תלמוד לומר הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו מת יכול יחזור ויטמא אמרת לא יטמא יכול כשם שאינו מטמא להם כך אינו מטמא למת מצוה ת"ל ולאחותו לאחותו הוא דאינו מטמא

[[8]](#footnote-8)אבל מטמא הוא למת מצוה אמאי לימא אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה' שאני התם דכתיב ולאחותו וליגמר מינה שב ואל תעשה שאני:

אמר ליה רב פפא לאביי מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא ?

אי משום תנויי בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה ואנן קא מתנינן שיתא סדרי.

וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין האשה שכובשת ירק בקדרה ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים אמר הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא ואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא.

ואילו רב יהודה כי הוה שליף חד מסאניה אתי מטרא ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן ולית דמשגח בן.

אמר ליה קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם.

כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא. סבר דבת ישראל היא קם קרעיה מינה.

אגלאי מילתא דכותית היא שיימוה בארבע מאה זוזי א"ל מה שמך אמרה ליה מתון אמר לה מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא:

רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה אמר להו הכי טבילו והכי טבילו אמרי ליה רבנן לא קא מסתפי מר מיצר הרע אמר להו דמיין באפאי כי קאקי חיורי (אווזים לבנות)

ר' יוחנן הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה אמר כי סלקן בנות ישראל ואתיין מטבילה מסתכלן בי

ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי

אמרי ליה רבנן לא קא מסתפי מר מעינא בישא? אמר להו אנא מזרעא דיוסף קא אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא

* דכתיב (בראשית מט) בן פורת יוסף בן פורת עלי עין. ואמר רבי אבהו אל תקרי עלי עין אלא עולי עין
* רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא (בראשית מח) וידגו לרוב בקרב הארץ מה דגים שבים מים מכסין עליהם ואין עין הרע שולטת בהם אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם
* ואב"א עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו אין עין הרע שולטת בו:

[[9]](#footnote-9)נשים ועבדים וקטנים פטורין מק"ש

[[10]](#footnote-10)ומן התפלין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון:

[[11]](#footnote-11) ק"ש פשיטא מצות עשה שהזמן גרמא הוא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות.

מהו דתימא הואיל ואית בה **מלכות שמים** קמ"ל:

ומן התפלין:

פשיטא מהו דתימא הואיל **ואתקש למזוזה** קמ"ל:

וחייבין בתפלה:

**דרחמי נינהו** מהו דתימא הואיל וכתיב בה (תהילים נה) ערב ובקר וצהרים כמצות עשה שהזמן גרמא דמי קמ"ל:

ובמזוזה:

פשיטא מהו דתימא הואיל **ואתקש לתלמוד תורה** קמשמע לן:

ובברכת המזון:

פשיטא מהו דתימא הואיל וכתיב (שמות טז) בתת ה' לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע כמצות עשה שהזמן גרמא דמי קמ"ל:

אמר רב אדא בר אהבה נשים חייבות בקדוש היום **דבר תורה**

אמאי מצות עשה שהזמן גרמא הוא וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות.

אמר אביי מדרבנן. א"ל רבא והא דבר תורה קאמר ? ועוד כל מצות עשה נחייבינהו מדרבנן.

אלא אמר רבא אמר קרא (שמות כ) **זכור** (דברים ה) **ושמור כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה**

א"ל רבינא לרבא נשים בברכת המזון דאורייתא או דרבנן ? למאי נפקא מינה לאפוקי רבים ידי חובתן

אי אמרת <בשלמא> דאורייתא אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא <אלא אי> [ואי] אמרת דרבנן הוי שאינו מחוייב בדבר וכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. מאי ?

ת"ש באמת אמרו בן מברך לאביו ועבד מברך לרבו ואשה מברכת לבעלה אבל אמרו חכמים תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו.

אי אמרת בשלמא דאורייתא , אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא.

אלא אי אמרת דרבנן אתי דרבנן ומפיק דאורייתא ?

ולטעמיך קטן בר חיובא הוא אלא הכא במאי עסקינן כגון שאכל שיעורא דרבנן דאתי רבנן ומפיק דרבנן:

דרש רב עוירא זמנין אמר לה משמיה דר' אמי וזמנין אמר לה משמיה דר' אסי **אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע כתוב בתורתך (דברים י) אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב (במדבר ו) ישא ה' פניו אליך אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה (דברים ח) ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך והם מדקדקים [על] עצמם עד כזית ועד כביצה:**

[[12]](#footnote-12) בעל קרי

(ק"ש) מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה.

ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו.

רבי יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם:

* [[13]](#footnote-13) **אמר רבינא** זאת אומרת **הרהור כדבור דמי**. דאי סלקא דעתך לאו כדבור דמי למה מהרהר ?

אלא מאי הרהור כדבור דמי , יוציא בשפתיו? כדאשכחן בסיני.

* **ורב חסדא** אמר **הרהור לאו כדבור דמי** דאי סלקא דעתך הרהור כדבור דמי , יוציא בשפתיו.

אלא מאי הרהור לאו כדבור דמי.

למה מהרהר ? אמר רבי אלעזר כדי שלא יהו כל העולם עוסקין בו והוא יושב ובטל.

ונגרוס בפרקא אחרינא ? אמר רב אדא בר אהבה בדבר שהצבור עוסקין בו.

[[14]](#footnote-14) והרי תפלה דדבר שהצבור עסוקין בו.

ותנן היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר טעמא דאתחיל הא לא אתחיל לא יתחיל.

**שאני תפלה דלית בה מלכות שמים**

והרי ברכת המזון לאחריו דלית בה מלכות שמים ותנן על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו

**אלא ק"ש וברכת המזון דאורייתא ותפלה דרבנן:**

**אמר רב יהודה**

**מנין לברכת המזון לאחריה מן התורה שנאמר (דברים ח) ואכלת ושבעת וברכת**

**מנין לברכת התורה לפניה מן התורה שנאמר (דברים לב) כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו**

אמר ר' יוחנן למדנו ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר.

וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר

* ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר.

ומה מזון שאין טעון לפניו טעון לאחריו תורה שטעונה לפניה אינו דין שטעונה לאחריה.

* וברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מק"ו.

ומה תורה שאין טעונה לאחריה טעונה לפניה מזון שהוא טעון לאחריו אינו דין שיהא טעון לפניו.

איכא למפרך **מה למזון שכן נהנה ומה לתורה שכן חיי עולם** ועוד תנן על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו תיובתא:

**אמר רב יהודה**

* **ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא - אינו חוזר וקורא.**
* **ספק אמר אמת ויציב ספק לא אמר - חוזר ואומר אמת ויציב**

מאי טעמא קריאת שמע דרבנן אמת ויציב דאורייתא

מתיב רב יוסף (דברים ו) ובשכבך ובקומך ? אמר ליה אביי ההוא בדברי תורה כתיב.

תנן **בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה.**

**ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו**

ואי ס"ד אמת ויציב דאורייתא לברוך לאחריה , מאי טעמא מברך ?

אי משום יציאת מצרים הא אדכר ליה בקריאת שמע.

ונימא הא ולא לבעי הא

קריאת שמע עדיפא דאית בה תרתי

**ור' אלעזר**

* **אמר ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא חוזר וקורא ק"ש**
* **ספק התפלל ספק לא התפלל אינו חוזר ומתפלל**

ורבי יוחנן אמר ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו:

(א)**ואמר רב יהודה אמר שמואל** היה עומד בתפלה ונזכר שהתפלל **פוסק ואפילו באמצע ברכה**.

איני ? והאמר רב נחמן כי הוינן בי רבה בר אבוה בען מיניה

הני בני בי רב דטעו ומדכרי דחול בשבת מהו שיגמרו ואמר לן **גומרין כל אותה ברכה**.

הכי השתא התם (שבת) גברא בר חיובא הוא ורבנן הוא דלא אטרחוהו משום כבוד שבת.

אבל הכא הא צלי ליה:

(ב)**ואמר רב יהודה אמר שמואל** התפלל ונכנס לביהכ"נ **ומצא צבור שמתפללין** אם יכול לחדש בה

דבר יחזור ויתפלל. ואם לאו אל יחזור ויתפלל

וצריכא דאי אשמעינן קמייתא ה"מ יחיד ויחיד [[15]](#footnote-15) או צבור וצבור אבל יחיד לגבי צבור כמאן דלא צלי דמי קמ"ל.

ואי אשמעינן הכא משום דלא אתחיל בה אבל התם דאתחיל בה אימא לא צריכא.

**אמר רב הונא הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור שמתפללין**

**אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"ץ למודים יתפלל ואם לאו אל יתפלל**

**ריב"ל אמר אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"צ לקדושה יתפלל ואם לאו אל יתפלל**

במאי קא מפלגי

* מר סבר (רב הונא ) יחיד אומר קדושה
* ומר סבר (ריב"ל) אין יחיד אומר קדושה

וכן **אמר רב אדא בר אהבה מנין שאין היחיד אומר קדושה**

**שנאמר (ויקרא כב) ונקדשתי בתוך** **בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה**

מאי משמע ? דתני רבנאי אחוה דרבי חייא בר אבא אתיא תוך תוך

כתיב הכא **ונקדשתי בתוך בני ישראל**

וכתיב התם (במדבר טז) **הבדלו מתוך העדה הזאת** מה להלן עשרה אף כאן עשרה

ודכולי עלמא מיהת מפסק לא פסיק.

איבעיא להו מהו להפסיק ליהא שמו הגדול מבורך ?

כי אתא רב דימי אמר ר' יהודה ור"ש תלמידי דרבי יוחנן אמרי לכל אין מפסיקין חוץ מן יהא שמו הגדול מבורך שאפילו עוסק במעשה מרכבה פוסק ולית הלכתא כותיה:

ר' יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם:

למימרא דקסבר רבי יהודה בעל קרי מותר בדברי תורה.

והאמר ריב"ל מנין לבעל קרי שאסור בדברי תורה שנאמר (דברים ד) והודעתם לבניך ולבני בניך וסמיך ליה יום אשר עמדת וגו' מה להלן בעלי קריין אסורין אף כאן בעלי קריין אסורין.

וכי תימא רבי יהודה לא דריש סמוכים והאמר רב יוסף אפילו מאן דלא דריש סמוכים בכל התורה במשנה תורה דריש

דהא רבי יהודה לא דריש סמוכין בכל התורה כולה ובמשנה תורה דריש

* ובכל התורה כולה מנא לן דלא דריש

דתניא בן עזאי אומר נאמר (שמות כב) מכשפה לא תחיה ונאמר כל שוכב עם בהמה מות יומת סמכו ענין לו לומר מה שוכב עם בהמה בסקילה אף מכשפה נמי בסקילה.

אמר ליה ר' יהודה וכי מפני שסמכו ענין לו נוציא לזה לסקילה אלא אוב וידעוני בכלל כל המכשפים היו ולמה יצאו להקיש להן ולומר לך מה אוב וידעוני בסקילה אף מכשפה בסקילה

* ובמשנה תורה מנא לן דדריש

דתניא רבי אליעזר אומר נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו

ר' יהודה אוסר באנוסת אביו ובמפותת אביו.

ואמר רב גידל אמר רב מאי טעמא דר' יהודה דכתיב (דברים כג) לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה <את> כנף אביו כנף שראה אביו לא יגלה וממאי דבאנוסת אביו כתיב דסמיך ליה ונתן האיש השוכב עמה וגו'.

אמרי אין במשנה תורה דריש.

והני סמוכין מבעי ליה לאידך דריב"ל דאמר ריב"ל כל המלמד לבנו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה מהר חורב

שנאמר (דברים ד) והודעתם לבניך ולבני בניך וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב.

**תנן זב שראה קרי , ונדה שפלטה שכבת זרע , המשמשת וראתה דם צריכין טבילה. ורבי יהודה פוטר**

עד כאן לא פטר רבי יהודה אלא בזב שראה קרי דמעיקרא לאו בר טבילה הוא אבל בעל קרי גרידא מחייב.

וכי תימא ה"ה דאפילו בעל קרי גרידא נמי פטר רבי יהודה והאי דקא מפלגי בזב שראה קרי להודיעך כחן דרבנן.

אימא סיפא המשמשת וראתה דם צריכה טבילה למאן קתני לה אילימא לרבנן פשיטא!

השתא ומה זב שראה קרי דמעיקרא לאו בר טבילה הוא מחייבי רבנן המשמשת וראתה דם דמעיקרא בת טבילה היא לא כל שכן. אלא לאו ר' יהודה היא ודוקא קתני לה [[16]](#footnote-16) משמשת וראתה נדה אינה צריכה טבילה אבל בעל קרי גרידא מחייב.

לא תימא מברך אלא מהרהר.

ומי אית ליה לרבי יהודה הרהור?

**והתניא בעל קרי שאין לו מים לטבול**

* **קורא קריאת שמע ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה ואוכל פתו ומברך לאחריה ואינו מברך לפניה אבל מהרהר בלבו ואינו מוציא בשפתיו - דברי רבי מאיר.**
* **רבי יהודה אומר בין כך ובין כך מוציא בשפתיו**.
* אמר רב נחמן בר יצחק עשאן ר' יהודה כהלכות דרך ארץ.

דתניא (דברים ד) **והודעתם לבניך ולבני בניך וכתיב בתריה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע.**

**מכאן אמרו הזבים והמצורעים ובאין על נדות מותרים לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים לשנות במשנה וגמרא ובהלכות ובאגדות אבל בעלי קריין אסורים**

* **רבי יוסי אומר שונה הוא ברגיליות ובלבד שלא יציע את המשנה**
* **רבי יונתן בן יוסף אומר מציע הוא את המשנה ואינו מציע את הגמרא**
* **רבי נתן בן אבישלום אומר אף מציע את הגמרא ובלבד שלא יאמר אזכרות שבו**
* **רבי יוחנן הסנדלר תלמידו של רבי עקיבא משום ר"ע אומר לא יכנס למדרש כל עיקר ואמרי לה לא יכנס לבית המדרש כל עיקר**
* **ר' יהודה אומר שונה הוא בהלכות דרך ארץ**

**מעשה ברבי יהודה שראה קרי והיה מהלך על גב הנהר.**

**אמרו לו תלמידיו: רבינו שנה לנו פרק אחד בהלכות דרך ארץ. ירד וטבל ושנה להם.**

**אמרו לו : לא כך למדתנו רבינו שונה הוא בהלכות דרך ארץ.**

**אמר להם : אע"פ שמיקל אני על אחרים מחמיר אני על עצמי:**

תניא ר' יהודה בן בתירא היה אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בתירא אמר ליה בני פתח פיך ויאירו דבריך שאין דברי תורה מקבלין טומאה שנאמר (ירמיהו כג) הלא כה דברי כאש נאם ה' מה אש אינו מקבל טומאה אף דברי תורה אינן מקבלין טומאה אמר מר מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא מסייע ליה לרבי אלעאי דאמר רבי אלעאי אמר ר' אחא בר יעקב משום רבינו הלכה מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא כתנאי מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא דברי רבי מאיר רבי יהודה בן גמליאל אומר משום רבי חנינא בן גמליאל זה וזה אסור ואמרי לה זה וזה מותר מ"ד זה וזה אסור כרבי יוחנן הסנדלר מ"ד זה וזה מותר כרבי יהודה בן בתירא אמר רב נחמן בר יצחק נהוג עלמא כהני תלת סבי כרבי אלעאי בראשית הגז כרבי יאשיה בכלאים כרבי יהודה בן בתירא בד"ת כרבי אלעאי בראשית הגז דתניא רבי אלעאי אומר ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ כרבי יאשיה בכלאים כדכתיב (דברים כב) <כרמך> לא תזרע [כרמך] כלאים רבי יאשיה אומר לעולם אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה דתניא רבי יהודה בן בתירא אומר אין דברי תורה מקבלין טומאה כי אתא זעירי אמר בטלוה לטבילותא ואמרי לה בטלוה לנטילותא מאן דאמר בטלוה לטבילותא כרבי יהודה בן בתירא מאן דאמר בטלוה לנטילותא כי הא דרב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא: תנו רבנן בעל קרי שנתנו עליו תשעה קבין מים טהור נחום איש גם זו לחשה לרבי עקיבא ורבי עקיבא לחשה לבן עזאי ובן עזאי יצא ושנאה לתלמידיו בשוק פליגי בה תרי אמוראי במערבא רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא חד תני שנאה וחד תני לחשה מאן דתני שנאה משום בטול תורה ומשום בטול פריה ורביה ומאן דתני לחשה שלא יהו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים אמר רבי ינאי שמעתי שמקילין בה ושמעתי שמחמירין בה וכל המחמיר בה על עצמו מאריכין לו ימיו ושנותיו אמר ריב"ל מה טיבן של טובלי שחרין מה טיבן הא איהו דאמר בעל קרי אסור בדברי תורה הכי קאמר מה טיבן בארבעים סאה אפשר בתשעה קבין מה טיבן בטבילה אפשר בנתינה אמר רבי חנינא גדר גדול גדרו בה דתניא מעשה באחד שתבע אשה לדבר עבירה אמרה לו ריקא יש לך ארבעים סאה שאתה טובל בהן מיד פירש אמר להו רב הונא לרבנן רבותי מפני מה אתם מזלזלין בטבילה זו אי משום צינה אפשר במרחצאות אמר ליה רב חסדא וכי יש טבילה בחמין אמר ליה רב אדא בר אהבה קאי כוותך רבי זירא הוה יתיב באגנא דמיא בי מסותא אמר ליה לשמעיה זיל ואייתי לי תשעה קבין ושדי עלואי אמר ליה רבי חייא בר אבא למה ליה למר כולי האי והא יתיב בגווייהו אמר ליה כארבעים סאה מה ארבעים סאה בטבילה ולא בנתינה אף תשעה קבין בנתינה ולא בטבילה רב נחמן תקן חצבא בת תשעה קבין כי אתא רב דימי אמר רבי עקיבא ורבי יהודה גלוסטרא אמרו לא שנו אלא לחולה לאונסו אבל לחולה המרגיל ארבעים סאה אמר רב יוסף אתבר חצביה דרב נחמן כי אתא רבין אמר באושא הוה עובדא

**דף כב,ב גמרא** בקילעא דרב אושעיא אתו ושאלו לרב אסי אמר להו לא שנו אלא לחולה המרגיל אבל לחולה לאונסו פטור מכלום א"ר יוסף אצטמיד חצביה דרב נחמן מכדי כולהו אמוראי ותנאי בדעזרא קמיפלגי ונחזי עזרא היכי תקן אמר אביי עזרא תקן לבריא המרגיל מ' סאה ובריא לאונסו ט' קבין ואתו אמוראי ופליגי בחולה מר סבר חולה המרגיל כבריא המרגיל וחולה לאונסו כבריא לאונסו ומר סבר חולה המרגיל כבריא לאונסו וחולה לאונסו פטור מכלום אמר רבא נהי דתקן עזרא טבילה נתינה מי תקן והאמר מר עזרא תקן טבילה לבעלי קריין אלא אמר רבא עזרא תקן טבילה לבריא המרגיל מ' סאה ואתו רבנן והתקינו לבריא לאונסו ט' קבין ואתו אמוראי וקא מיפלגי בחולה מר סבר חולה המרגיל כבריא המרגיל וחולה לאונסו כבריא לאונסו ומר סבר לבריא המרגיל מ' סאה וחולה המרגיל כבריא לאונסו ט' קבין אבל לחולה לאונסו פטור מכלום אמר רבא הלכתא בריא המרגיל וחולה המרגיל ארבעים סאה ובריא לאונסו תשעה קבין אבל לחולה לאונסו פטור מכלום: ת"ר בעל קרי שנתנו עליו ט' קבין מים טהור בד"א לעצמו אבל לאחרים ארבעים סאה ר' יהודה אומר מ' סאה מכל מקום ר' יוחנן וריב"ל ור"א ור' יוסי בר' חנינא חד מהאי זוגא וחד מהאי זוגא ארישא חד אמר הא דאמרת במה דברים אמורים לעצמו אבל לאחרים מ' סאה לא שנו אלא לחולה המרגיל אבל לחולה לאונסו ט' קבין וחד אמר כל לאחרים אפילו חולה לאונסו עד דאיכא מ' סאה וחד מהאי זוגא וחד מהאי זוגא אסיפא חד אמר הא דאמר רבי יהודה מ' סאה מכל מקום לא שנו אלא בקרקע אבל בכלים לא וחד אמר אפי' בכלים נמי בשלמא למ"ד אפי' בכלים היינו דקתני ר' יהודה אומר מ' סאה מכל מקום אלא למ"ד בקרקע אין בכלים לא מכל מקום לאתויי מאי לאתויי מים שאובין רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע ורבא <ברבי> בר שמואל כריכו ריפתא בהדי הדדי א"ל רב פפא הבו לי לדידי לברוך דנפול עילואי ט' קבין אמר להו רבא <ברבי> [בר] שמואל תנינא במה דברים אמורים לעצמו אבל לאחרים מ' סאה אלא הבו לי לדידי לברוך דנפול עילואי ארבעים סאה אמר להו רב הונא הבו לי לדידי לברוך דליכא עילואי לא האי ולא האי רב חמא טביל במעלי יומא דפסחא להוציא רבים ידי חובתן ולית הלכתא כוותיה:

**דף כב,ב משנה** היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר ירד לטבול אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תהא הנץ החמה יעלה ויתכסה ויקרא ואם לאו יתכסה במים ויקרא ולא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה עד שיטיל לתוכן מים וכמה ירחיק מהן ומן הצואה ד' אמות:

**דף כב,ב גמרא** ת"ר היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר היה קורא בתורה ונזכר שהוא בעל קרי אינו מפסיק ועולה אלא מגמגם וקורא ר"מ אומר אין בעל קרי רשאי לקרות בתורה יותר מג' פסוקים תניא אידך היה עומד בתפלה וראה צואה כנגדו מהלך לפניו עד שיזרקנה לאחוריו ד' אמות והתניא לצדדין ל"ק הא דאפשר הא דלא אפשר היה מתפלל ומצא צואה במקומו אמר רבה אע"פ שחטא תפלתו תפלה מתקיף ליה רבא והא (משלי כא) זבח רשעים תועבה אלא אמר רבא הואיל וחטא אע"פ שהתפלל תפלתו תועבה: ת"ר היה עומד בתפלה ומים שותתין על ברכיו פוסק עד שיכלו המים וחוזר ומתפלל להיכן חוזר רב חסדא ורב המנונא חד אמר חוזר לראש וחד אמר למקום שפסק לימא בהא קמיפלגי

**דף כג,א גמרא** מר סבר אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש ומר סבר למקום שפסק אמר רב אשי האי אם שהה אם לא שהה מיבעי ליה אלא דכולי עלמא אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש והתם בדלא שהה קמיפלגי דמר סבר גברא דחויא הוא ואין ראוי ואין תפלתו תפלה ומר סבר גברא חזיא הוא ותפלתו תפלה תנו רבנן הנצרך לנקביו אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה אמר רב זביד ואיתימא רב יהודה לא שנו אלא שאינו יכול לשהות בעצמו אבל אם יכול לשהות בעצמו תפלתו תפלה ועד כמה אמר רב ששת עד פרסה איכא דמתני לה אמתניתא במה דברים אמורים כשאין יכול לעמוד על עצמו אבל אם יכול לעמוד על עצמו תפלתו תפלה ועד כמה אמר רב זביד עד פרסה אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן הנצרך לנקביו הרי זה לא יתפלל משום שנאמר (עמוס ד) הכון לקראת אלהיך ישראל ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מ"ד (קוהלת ד) שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים שמור עצמך שלא תחטא ואם תחטא הבא קרבן לפני וקרוב לשמוע <דברי חכמים> אמר רבא הוי קרוב לשמוע דברי חכמים שאם חוטאים מביאים קרבן ועושים תשובה מתת הכסילים [זבח] אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואין עושים תשובה כי אינם יודעים לעשות רע אי הכי צדיקים נינהו אלא אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואינם יודעים אם על הטובה הם מביאים אם על הרעה הם מביאים אמר הקב"ה בין טוב לרע אינן מבחינים והם מביאים קרבן לפני רב אשי ואיתימא רבי חנינא בר פפא אמר שמור נקביך בשעה שאתה עומד בתפלה לפני. תנו רבנן הנכנס לבית הכסא חולץ תפיליו ברחוק ד' אמות ונכנס אמר רב אחא בר רב הונא אמר רב ששת לא שנו אלא בית הכסא קבוע אבל בית הכסא עראי חולץ ונפנה לאלתר וכשהוא יוצא מרחיק ד' אמות ומניחן מפני שעשאו בית הכסא קבוע איבעיא להו מהו שיכנס אדם בתפילין לבית הכסא קבוע להשתין מים רבינא שרי רב אדא בר מתנא אסר אתו שיילוה לרבא אמר להו אסור חיישינן שמא יפנה בהן ואמרי לה שמא יפיח בהן תניא אידך הנכנס לבית הכסא קבוע חולץ תפיליו ברחוק ד' אמות ומניחן בחלון הסמוך לרשות הרבים ונכנס וכשהוא יוצא מרחיק ד' אמות ומניחן דברי בית שמאי ובית הלל אומרים אוחזן בידו ונכנס ר"ע אומר אוחזן בבגדו ונכנס בבגדו ס"ד זימנין מישתלי להו ונפלי אלא אימא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס ומניחם בחורין הסמוכים לבית הכסא ולא יניחם בחורין הסמוכים לרשות הרבים שמא יטלו אותם עוברי דרכים ויבא לידי חשד ומעשה בתלמיד אחד שהניח תפיליו בחורין הסמוכים לרשות הרבים ובאת זונה אחת ונטלתן ובאת לבית המדרש ואמרה ראו מה נתן לי פלוני בשכרי כיון ששמע אותו תלמיד כך עלה לראש הגג ונפל ומת באותה שעה התקינו שיהא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס תנו רבנן בראשונה היו מניחין תפילין בחורין הסמוכין לבית הכסא ובאין עכברים ונוטלין אותן התקינו שיהו מניחין אותן בחלונות הסמוכות לרשות הרבים ובאין עוברי דרכים ונוטלין אותן התקינו שיהא אוחזן בידו ונכנס אמר רבי מיאשא בריה דריב"ל הלכה גוללן כמין ספר ואוחזן בימינו כנגד לבו אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ובלבד שלא תהא רצועה יוצאת מתחת ידו טפח אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי זירא לא שנו אלא שיש שהות ביום ללבשן אבל אין שהות ביום ללבשן עושה להן כמין כיס טפח ומניחן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ביום גוללן כמין ספר ומניחן בידו כנגד לבו ובלילה עושה להן כמין כיס טפח ומניחן אמר אביי לא שנו אלא בכלי שהוא כליין אבל בכלי שאינו כליין אפילו פחות מטפח אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי תדע שהרי פכין קטנים מצילין באהל המת ואמר רבה בר בר חנה כי הוה אזלינן בתריה דרבי יוחנן כי הוה בעי למיעל לבית הכסא כי הוה נקיט ספרא דאגדתא הוה יהיב לן כי הוה נקיט תפילין לא הוה יהיב לן אמר הואיל ושרונהו רבנן

**דף כג,ב גמרא** ננטרן אמר רבא כי הוה אזלינן בתריה דר"נ כי הוה נקיט ספרא דאגדתא יהיב לן כי הוה נקיט תפילין לא יהיב לן אמר הואיל ושרונהו רבנן ננטרן

**ת"ר לא יאחז אדם תפילין בידו וס"ת בזרועו ויתפלל ולא ישתין** (בית בכסא ארעי) **בהן מים**

**ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי.**

אמר שמואל סכין ומעות וקערה וככר הרי אלו כיוצא בהן.

(תניא אידך **הנכנס לבית הכסא קבוע**

ב"ש- חולץ תפיליו ברחוק ד' אמות ומניחן בחלון הסמוך לרשות הרבים ונכנס וכשהוא יוצא מרחיק ד' אמות ומניחן

ובית הלל אומרים אוחזן בידו ונכנס)

אמר רבא אמר רב ששת לית הלכתא כי הא מתניתא דב"ש היא. דאי ב"ה השתא בית הכסא קבוע שרי בית הכסא עראי מיבעיא ?

(הברייתא הבאה חייבת ללכת לפי בית הלל ויוצא שהם אוסרים להכנס לבית הכסא עראי עם תפילין וקשה לרבא שאמר שמותר )

מיתיבי **דברים שהתרתי לך כאן** (בית הכסא קבוע)

**אסרתי לך כאן** (בית הכסא עראי)מאי לאו תפילין ?

אי אמרת בשלמא בית הלל התרתי לך כאן קבוע אסרתי לך כאן בית הכסא עראי.

אלא אי אמרת ב"ש הא לא שרו ולא מידי.

(תירוץ הברייתא לא מדברת בתפילין ולכן אפשר לאמר שבית הלל מתירים להכנס לבית הכסא עראי)

כי תניא ההיא לענין טפח וטפחיים.

(א)דתני חדא כשהוא נפנה מגלה **לאחריו – טפח , ולפניו - טפחיים**.

(ב) ותניא אידך **לאחריו - טפח ,ולפניו - ולא כלום**.

מאי לאו אידי ואידי באיש ולא קשיא כאן לגדולים (ב) , כאן לקטנים (א)

ותסברא אי בקטנים לאחריו טפח למה לי ?

אלא אידי ואידי בגדולים ולא קשיא הא באיש (א- יתכן ויצטרך להשתין בזמן ישיבתו). הא באשה (ב)

אי הכי הא דקתני עלה זהו ק"ו שאין עליו תשובה מאי אין עליו תשובה ? דרכא דמילתא הכי איתא.

אלא לאו תפילין ותיובתא דרבא. (דברים.. אסרתי לך כאן בבית הכסא עראי חזרה הקושיה על רבא)

אמר רב ששת תיובתא מכל מקום קשיא השתא בית הכסא קבוע שרי בית הכסא עראי לא כל שכן ?

הכי קאמר בית הכסא קבוע דליכא ניצוצות שרי(מותר להכנס עם התפיליןכי הוא יושב)

בית הכסא עראי דאיכא ניצוצות אסרי (כי הוא בעמידה)

אי הכי אמאי אין עליו תשובה , תשובה מעלייתא היא.

הכי קאמר הא מילתא תיתי לה בתורת טעמא ולא תיתי לה בק"ו דאי אתיא לה בתורת ק"ו זהו ק"ו שאין עליו תשובה:

**ת"ר הרוצה ליכנס לסעודת קבע מהלך עשרה פעמים ד' אמות או ד' פעמים י' אמות ויפנה ואח"כ נכנס**

* אמר ר' יצחק הנכנס לסעודת קבע חולץ תפיליו (שמא ישתכר ) ,ואח"כ נכנס.
* ופליגא דר' חייא דא"ר חייא מניחן על שלחנו וכן הדור לו

ועד אימת אמר רב נחמן בר יצחק עד זמן ברכה.

**תני חדא צורר אדם תפיליו עם מעותיו באפרקסותו**

**ותניא אידך לא יצור**

לא קשיא

* הא דאזמניה (לא יצרור)
* הא דלא אזמניה (יצרור) .

דאמר רב חסדא האי סודרא דתפילין דאזמניה למיצר ביה תפילין , צר ביה תפילין אסור למיצר ביה פשיטי (מעות).

אזמניה ולא צר ביה , צר ביה ולא אזמניה שרי למיצר ביה זוזי.

ולאביי דאמר הזמנה מילתא היא. אזמניה אע"ג דלא צר ביה.

צר ביה אי אזמניה אסיר אי לא אזמניה לא.

בעא מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה **מהו שיניח אדם תפיליו תחת מראשותיו** ?

**תחת מרגלותיו** לא קא מיבעיא לי שנוהג בהן מנהג בזיון.

כי קא מיבעיא לי **תחת מראשותיו** מאי ?

א"ל הכי אמר שמואל מותר אפילו אשתו עמו.

מיתיבי לא יניח אדם תפיליו תחת מרגלותיו מפני שנוהג בהם דרך בזיון אבל מניחן תחת מראשותיו **ואם היתה אשתו עמו אסור** היה מקום שגבוה ג' טפחים או נמוך ג' טפחים מותר.

תיובתא דשמואל תיובתא אמר

רבא אע"ג דתניא תיובתא דשמואל הלכתא כוותיה מ"ט

[[17]](#footnote-17) כל לנטורינהו טפי עדיף

והיכא מנח להו אמר ר' ירמיה בין כר לכסת שלא כנגד ראשו.

והא תני רבי חייא מניחן בכובע תחת מראשותיו דמפיק ליה למורשא דכובע לבר.

בר קפרא צייר להו בכילתא ומפיק למורשהון לבר.

רב שישא בריה דרב אידי מנח להו אשרשיפא ופריס סודרא עלוייהו.

אמר רב המנונא בריה דרב יוסף זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דרבא ואמר לי זיל אייתי לי תפילין ואשכחתינהו בין כר לכסת שלא כנגד ראשו והוה ידענא דיום טבילה הוה ולאגמורן הלכה למעשה הוא דעבד.

בעי מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה שנים שישנים במטה אחת מהו שזה יחזיר פניו ויקרא ק"ש וזה יחזיר פניו ויקרא ק"ש ?

* א"ל הכי אמר שמואל ואפילו אשתו עמו.
* מתקיף לה רב יוסף אשתו ולא מיבעיא אחר אדרבה אשתו כגופו אחר לאו כגופו

מיתיבי

(א) שנים שישנים במטה אחת **זה מחזיר פניו וקורא וזה מחזיר פניו וקורא**

(ב) ותניא אחריתי הישן במטה ובניו ובני ביתו בצדו הרי **זה לא יקרא ק"ש** אא"כ היתה טלית מפסקת ביניהן

ואם היו בניו ובני ביתו קטנים מותר

בשלמא לרב יוסף לא קשיא הא באשתו (א) , הא באחר (ב)

אלא לשמואל קשיא אמר לך שמואל לרב יוסף מי ניחא והתניא היה ישן במטה ובניו ובני ביתו במטה לא יקרא ק"ש אא"כ היתה טליתו מפסקת ביניהן אלא מאי אית לך למימר אשתו לרב יוסף תנאי היא לדידי נמי תנאי היא:

אמר מר זה מחזיר פניו וקורא ק"ש

והא איכא עגבות ? מסייע ליה לרב הונא דא"ר הונא עגבות אין בהם משום ערוה.

לימא מסייע ליה לרב הונא **האשה יושבת וקוצה לה חלתה ערומה מפני שיכולה לכסות פניה בקרקע אבל לא האיש**

(דחיה) תרגמה רב נחמן בר יצחק כגון שהיו פניה טוחות בקרקע: (כולל העגבות ואין הוכחה)

אמר מר אם היו בניו ובני ביתו קטנים מותר ועד כמה

* אמר רב חסדא תינוקת בת שלש שנים ויום אחד ותינוק בן ט' שנים ויום אחד
* איכא דאמרי תינוקת בת י"א שנה ויום אחד ותינוק בן שתים עשרה שנה ויום אחד.

אידי ואידי עד כדי (יחזקאל טז) שדים נכונו ושערך צמח

א"ל רב כהנא לרב אשי התם אמר רבא אע"ג דתיובתא דשמואל הלכתא כוותיה דשמואל. (יכול לשים תפילין מראשותיו למרות שאשתו עימו)

הכא מאי ? (לקרוא ק"ש כשבשרם נוגע)

אמר ליה אטו כולהו בחדא מחתא מחתינהו אלא היכא דאיתמר איתמר והיכא דלא איתמר לא איתמר.

א"ל רב מרי לרב פפא שער יוצא בבגדו מהו קרא עליה שער שער:

* **א"ר יצחק טפח באשה ערוה** למאי אילימא לאסתכולי בה והא א"ר ששת למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים לומר לך כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף.

אלא באשתו ולק"ש.

* אמר רב חסדא **שוק באשה ערוה**

שנאמר (ישעיהו מז) גלי שוק עברי נהרות וכתיב (ישעיהו מז) תגל ערותך וגם תראה חרפתך

* אמר שמואל **קול באשה ערוה** שנא' (שיר השירים ב) כי קולך ערב ומראך נאוה
* אמר רב ששת **שער באשה ערוה** שנא' (שיר השירים ד) שערך כעדר העזים:

אמר ר' חנינא אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו.

מיתיבי **התולה תפיליו יתלו לו חייו** דורשי חמורות אמרו (דברים כח) והיו חייך תלואים לך מנגד זה התולה תפיליו.

לא קשיא

* הא ברצועה
* הא בקציצה

ואיבעית אימא לא שנא רצועה ולא שנא קציצה אסור וכי תלה רבי בכיסתא תלה.

אי הכי מאי למימרא ?.(מה החידוש אם תלה בכיסוי)

מהו דתימא תיבעי הנחה כספר תורה קמ"ל:

ואמר ר' חנינא **אני ראיתי את רבי שגיהק ופיהק ונתעטש ורק[[18]](#footnote-18) וממשמש בבגדו אבל לא היה מתעטף. וכשהוא מפהק היה מניח ידו על סנטרו**

מיתיבי

* המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה
* המגביה קולו בתפלתו הרי זה מנביאי השקר
* מגהק ומפהק הרי זה מגסי הרוח
* המתעטש בתפלתו סימן רע לו ויש אומרים ניכר שהוא מכוער
* הרק בתפלתו כאילו רק בפני המלך

(א"כ כיצד רבי עשה זאת)

* בשלמא מגהק ומפהק לא קשיא כאן לאונסו כאן לרצונו

אלא מתעטש אמתעטש קשיא

* מתעטש אמתעטש נמי לא קשיא כאן מלמעלה כאן מלמטה.

דאמר רב זירא הא מילתא אבלעא לי בי רב המנונא(למדתי מרב הונא) ותקילא לי כי כולי תלמודאי

**המתעטש בתפלתו סימן יפה לו כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה כך עושין לו נחת רוח מלמעלה**

אלא רק ארק קשיא

* רק ארק נמי לא קשיא אפשר כדרב יהודה דאמר רב יהודה היה עומד בתפלה ונזדמן לו רוק מבליעו בטליתו ואם טלית נאה הוא מבליעו באפרקסותו.

רבינא הוה קאי אחורי דרב אשי נזדמן לו רוק פתקיה לאחוריה א"ל לא סבר לה מר להא דרב יהודה מבליעו באפרקסותו.

א"ל אנא אנינא דעתאי:

המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה:

אמר רב הונא לא שנו אלא שיכול לכוין את לבו בלחש אבל אין יכול לכוין את לבו בלחש מותר

וה"מ ביחיד אבל בצבור אתי למיטרד צבורא:

רבי אבא הוה קא משתמיט מיניה דרב יהודה דהוה קא בעי למיסק לארעא דישראל

דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לא"י עובר בעשה שנאמר (ירמיהו כז) בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה'.

אמר איזיל ואשמע מיניה מילתא מבית וועדא והדר אפיק.

אזל אשכחיה לתנא דקתני קמיה דרב יהודה היה עומד בתפלה ונתעטש ממתין עד שיכלה הרוח וחוזר ומתפלל.

איכא דאמרי היה עומד בתפלה ובקש להתעטש מרחיק לאחריו ד' אמות ומתעטש וממתין עד שיכלה הרוח וחוזר ומתפלל.

ואומר רבש"ע יצרתנו נקבים נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו בחיינו ובאחריתנו רמה ותולעה ומתחיל ממקום שפסק אמר ליה אילו לא באתי אלא לשמוע דבר זה דיי:

ת"ר היה ישן בטליתו ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצנה חוצץ בטליתו

על צוארו וקורא ק"ש.

וי"א על לבו.

ותנא קמא הרי לבו רואה את הערוה ? קסבר לבו רואה את הערוה מותר.

**אמר רב הונא א"ר יוחנן היה מהלך במבואות המטונפות מניח ידו על פיו וקורא ק"ש.**

**א"ל רב חסדא האלהים אם אמרה לי ר' יוחנן בפומיה לא צייתנא ליה**

איכא דאמרי **אמר רבה בר בר חנה אמר ריב"ל היה מהלך במבואות המטונפות מניח ידו על פיו וקורא ק"ש**

**א"ל ר' חסדא האלהים אם אמרה לי ריב"ל בפומיה לא צייתנא ליה**

ומי אמר ר' הונא הכי והאמר רב הונא **ת"ח אסור לו לעמוד במקום הטנופת לפי שאי אפשר לו לעמוד בלי הרהור תורה**.

לא קשיא

* כאן בעומד
* כאן במהלך

ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא

(וכן במבואות המטונפים )

וכי תימא הכא נמי כאן בעומד כאן במהלך.

איני ? והא רבי אבהו הוה קא אזיל בתריה דרבי יוחנן והוה קא קרי ק"ש (ר אבהו) כי מטא במבואות המטונפות אשתיק..

א"ל לר' יוחנן להיכן אהדר א"ל אם שהית כדי לגמור את כולה חזור לראש.

הכי קאמר ליה, לדידי לא סבירא לי לדידך דסבירא לך אם שהית כדי לגמור את כולה חזור לראש.

תניא כותיה דרב הונא תניא כותיה דרב חסדא

**תניא כותיה דרב הונא המהלך במבואות המטונפות מניח ידו על פיו ויקרא ק"ש**

**תניא כותיה דרב חסדא היה מהלך במבואות המטונפות לא יקרא ק"ש ולא עוד אלא שאם היה קורא ובא פוסק**

לא פסק מאי ?

* אמר ר' מיאשה בר בריה דריב"ל עליו הכתוב אומר (יחזקאל כ) וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו [בהם]
* ר' אסי אמר (ישעיהו ה) הוי מושכי העון בחבלי השוא
* רב אדא בר אהבה אמר מהכא (במדבר טו) כי דבר ה' בזה.

ואם פסק מה שכרו אמר ר' אבהו עליו הכתוב אומר (דברים לב) ובדבר הזה תאריכו ימים.:

**אמר רב הונא היתה טליתו חגורה לו על מתניו מותר לקרות ק"ש.**

**תניא נמי הכי היתה טליתו של בגד ושל עור ושל שק חגורה על מתניו מותר לקרות ק"ש [[19]](#footnote-19) אבל לתפלה עד שיכסה את לבו.**

וא"ר הונא שכח ונכנס בתפילין לבית הכסא מניח ידו עליהן עד שיגמור.

עד שיגמור ס"ד ?

אלא כדאמר ר"נ בר יצחק עד שיגמור עמוד ראשון ולפסוק לאלתר. וליקום?

משום דרשב"ג

**דתניא רשב"ג אומר**

* **עמוד החוזר מביא את האדם לידי הדרוקן**
* **סילון החוזר מביא את האדם לידי ירקון**:

אתמר צואה על בשרו ,או ידו מונחת בבית הכסא

* רב הונא אמר מותר לקרות ק"ש
* רב חסדא אמר אסור לקרות ק"ש

אמר רבא

* מ"ט דרב הונא דכתיב (תהילים קנ) **כל הנשמה תהלל יה**
* ורב חסדא אמר אסור לקרות ק"ש מ"ט דרב חסדא דכתיב (תהילים לה) **כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך**:

**אתמר ריח רע שיש לו עיקר.**

* **רב הונא אמר מרחיק ד' אמות וקורא ק"ש**
* **ורב חסדא אמר מרחיק ד' אמות ממקום שפסק הריח וקורא ק"ש**

**תניא כותיה דרב חסדא**

**לא יקרא אדם ק"ש לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת כלבים ולא כנגד צואת חזירים**

**ולא כנגד צואת תרנגולים ולא כנגד צואת אשפה שריחה רע.**

**ואם היה מקום גבוה עשרה טפחים או נמוך עשרה טפחים יושב בצדו וקורא ק"ש ואם לאו מרחיק מלא עיניו, וכן לתפלה.**

**ריח רע שיש לו עיקר מרחיק ד' אמות ממקום הריח וקורא ק"ש**

אמר רבא לית הלכתא כי הא מתניתא <בכל הני שמעתתא> אלא כי הא

דתניא לא יקרא אדם ק"ש לא כנגד צואת אדם ולא כנגד צואת חזירים ולא כנגד צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכן.

בעו מיניה מרב ששת ריח רע שאין לו עיקר מהו ? אמר להו אתו חזו הני ציפי (קני מחצלת) דבי רב דהני גנו והני גרסי.

וה"מ בדברי תורה אבל בק"ש לא.

ודברי תורה נמי לא אמרן אלא דחבריה אבל דידיה לא:

אתמר צואה עוברת

* אביי אמר מותר לקרות ק"ש
* רבא אמר אסור לקרות ק"ש.

אמר אביי מנא אמינא לה

דתנן הטמא עומד תחת האילן , והטהור עובר - טמא.

טהור עומד תחת האילן ,וטמא עובר- טהור. ואם עמד (הטמא), טמא.

וכן באבן המנוגעת.

ורבא אמר לך התם בקביעותא תליא מילתא דכתיב (ויקרא יג) **בדד ישב מחוץ למחנה מושבו**

הכא (דברים כג) **והיה מחניך קדוש** אמר רחמנא והא ליכא:

א"ר פפא פי חזיר כצואה עוברת דמי פשיטא לא צריכא אע"ג דסליק מנהרא

א"ר יהודה ספק צואה – אסורה. ספק מי רגלים – מותרים.

א"ד אמר רב יהודה ספק צואה בבית- מותרת. באשפה – אסורה.

ספק מי רגלים אפילו באשפה נמי מותרין.

סבר לה כי הא דרב המנונא דאמר רב המנונא לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד בלבד

וכדרבי יונתן דר' יונתן רמי

כתיב (דברים כג) ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ

וכתיב (דברים כג) ויתד תהיה לך וגו' **וכסית את צאתך**

(פעם צריך לכסות ופעם לא))

הא כיצד

* כאן בגדולים
* כאן בקטנים.

אלמא קטנים לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד בלבד הא נפול לארעא שרי.

ורבנן הוא דגזרו בהו וכי גזרו בהו רבנן בודאן אבל בספקן לא גזור.

ובודאן עד כמה ?

* אמר רב יהודה אמר שמואל כל זמן שמטפיחין.
* וכן אמר רבה בב"ח א"ר יוחנן כל זמן שמטפיחין.
* וכן אמר עולא כל זמן שמטפיחין
* גניבא משמיה דרב אמר כל זמן שרשומן ניכר (אפילו שלא מטפיחין)
* א"ר יוסף שרא ליה מריה לגניבא (יסלח לו רבו לגניבא)

השתא צואה **אמר רב יהודה אמר רב** כיון שקרמו פניה מותר, מי רגלים מיבעיא.

א"ל אביי מאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא **דאמר רבה בר רב הונא אמר רב** צואה אפילו כחרס אסורה.

והיכי דמי צואה כחרס

* אמר רבה בב"ח א"ר יוחנן כל זמן **שזורקה ואינה נפרכת.** (אבל אם נפרכת נחשבת כעפר)ו
* א"ד כל זמן **שגוללה ואינה נפרכת**

אמר רבינא הוה קאימנא קמיה דרב יהודה מדפתי חזא צואה

* אמר לי עיין אי קרמו פניה אי לא.
* א"ד הכי א"ל עיין אי מפלאי אפלויי מאי הוי עלה (אם יש בה הרבה סדקים)

אתמר צואה כחרס

* אמימר אמר אסורה
* ומר זוטרא אמר מותרת

אמר רבא הלכתא צואה כחרס – אסורה. ומי רגלים כל זמן שמטפיחין.

מיתיבי מי רגלים כל זמן שמטפיחין – **אסורין**.

נבלעו (באדמה) או יבשו (בסלעים) **מותרים**.

מאי לאו נבלעו דומיא דיבשו מה יבשו דאין רשומן ניכר אף נבלעו דאין רשומן ניכר. הא רשומן ניכר אסור אע"ג דאין מטפיחין. ולטעמיך אימא רישא כל זמן שמטפיחין הוא דאסור הא רשומן ניכר שרי. אלא מהא ליכא למשמע מינה.

לימא כתנאי

כלי שנשפכו ממנו מי רגלים אסור לקרות ק"ש כנגדו.

ומי רגלים עצמן שנשפכו **נבלעו** – מותר. **לא נבלעו** – אסור.

ר' יוסי אומר כל זמן שמטפיחין.

מאי נבלעו ומאי לא נבלעו דקאמר ת"ק

* אילימא **נבלעו** - דאין מטפיחין (ורישומן ניכר ומותר) **לא נבלעו**- דמטפיחין

ואתא ר' יוסי למימר כ"ז שמטפיחין הוא דאסור הא רשומן ניכר שרי - היינו ת"ק.

* אלא **נבלעו** - דאין רשומן ניכר. **לא נבלעו** - דרשומן ניכר

ואתא ר' יוסי למימר כ"ז שמטפיחין הוא דאסור הא רשומן ניכר שרי.

* (**נבלעו**-אין בהם טופח ע"מ להטפיח ומותר ,**לא נבלעו** –יש בהם טופח ע"מ להטפיח ואסור)

לא דכ"ע כ"ז שמטפיחין הוא דאסור הא רשומן ניכר שרי

[[20]](#footnote-20) והכא בטופח על מנת להטפיח איכא בינייהו:

ירד לטבול אם יכול לעלות כו':

לימא תנא סתמא כר' אליעזר דאמר עד הנץ החמה.

אפי' תימא ר' יהושע ודלמא כותיקין. דא"ר יוחנן ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה:

ואם לאו יתכסה במים ויקרא:

והרי לבו רואה את הערוה ?

א"ר אלעזר ואי תימא ר' אחא בר אבא בר אחא משום רבינו -במים עכורין שנו , דדמו כארעא סמיכתא שלא יראה לבו ערותו.

**ת"ר מים צלולין ישב בהן עד צוארו וקורא וי"א עוכרן ברגלו**

ות"ק והרי לבו רואה את הערוה קסבר לבו רואה את הערוה מותר.

והרי עקבו רואה את הערוה ? קסבר עקבו רואה את הערוה מותר.

אתמר עקבו רואה את הערוה מותר.

נוגע (עקבו בערווה)

* אביי אמר אסור
* ורבא אמר מותר

רב זביד מתני לה להא שמעתא הכי רב חיננא בריה דרב איקא מתני לה הכי

נוגע - דברי הכל אסור

רואה –

* אביי אמר אסור
* רבא אמר מותר לא נתנה תורה למלאכי השרת.

והלכתא נוגע אסור רואה מותר.

אמר רבא **צואה בעששית** - מותר לקרות ק"ש כנגדה.

**ערוה בעששית** - אסור לקרות ק"ש כנגדה .

צואה בעששית מותר לקרות ק"ש כנגדה - דצואה בכסוי תליא מילתא , והא מיכסיא.

ערוה בעששית אסור לקרות קריאת שמע כנגדה (דברים כג) ולא יראה בך ערות דבר אמר רחמנא והא קמיתחזיא.

אמר אביי צואה כל שהוא מבטלה ברוק.

אמר רבא וברוק עבה.

אמר רבא צואה בגומא מניח סנדלו עליה וקורא ק"ש.

בעא מר בריה דרבינא צואה דבוקה בסנדלו מאי תיקו.

אמר רב יהודה <עכו"ם> {גוי} ערום אסור לקרות ק"ש כנגדו. מאי איריא <עכו"ם> {גוי} אפילו ישראל נמי ?

ישראל פשיטא ליה דאסור אלא <עכו"ם> {גוי} אצטריכא ליה.

מהו דתימא הואיל וכתיב בהו (יחזקאל כג) אשר בשר חמורים בשרם אימא כחמור בעלמא הוא קמ"ל דאינהו נמי איקרו ערוה דכתיב (בראשית ט) וערות אביהם לא ראו:

ולא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה עד שיטיל לתוכן מים:

וכמה מיא רמי ואזיל ? אלא ה"ק לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה כלל. ומי רגלים עד שיטיל לתוכן מים ויקרא.

ת"ר כמה יטיל לתוכן מים ?

* כל שהוא
* ר' זכאי אומר רביעית
* אמר רב נחמן מחלוקת לבסוף אבל בתחלה כל שהן
* ורב יוסף אמר מחלוקת לכתחלה אבל לבסוף דברי הכל רביעית.

אמר ליה רב יוסף לשמעיה אייתי לי רביעיתא דמיא כר' זכאי:

**ת"ר גרף של רעי ועביט של מי רגלים אסור לקרות ק"ש כנגדן ואף ע"פ שאין בהן כלום**

**ומי רגלים עצמן עד שיטיל לתוכן מים. וכמה יטיל לתוכן מים ?**

* **כל שהוא**
* **ר' זכאי אומר רביעית בין לפני המטה בין לאחר המטה**
* **רבן שמעון בן גמליאל אומר לאחר המטה – קורא. לפני המטה- אינו קורא.**

**אבל מרחיק הוא ארבע אמות וקורא.**

* **ר"ש בן אלעזר אומר אפי' בית מאה אמה לא יקרא עד שיוציאם או שיניחם תחת המטה.**

איבעיא להו היכי קאמר ? (רשב"ג) אחר המטה קורא מיד לפני המטה מרחיק ארבע אמות וקורא או דלמא הכי קאמר לאחר המטה מרחיק ד' אמות וקורא לפני המטה אינו קורא כלל

**ת"ש דתניא**

* **ר"ש בן אלעזר אומר אחר המטה קורא מיד. לפני המטה מרחיק ארבע אמות.**
* **רבן שמעון בן גמליאל אומר אפי' בית מאה אמה לא יקרא עד שיוציאם או שיניחם תחת המטה.**

בעיין איפשיטא לן מתנייתא קשיין אהדדי ? איפוך בתרייתא.

מה חזית דאפכת בתרייתא איפוך קמייתא ? מאן שמעת ליה דאמר כוליה בית כארבע אמות דמי ר"ש בן אלעזר היא.

אמר רב יוסף בעאי מיניה מרב הונא מטה פחות משלשה פשיטא לי דכלבוד דמי.

שלשה ארבעה חמשה ששה שבעה שמנה תשעה מהו? א"ל לא ידענא. עשרה ודאי לא מיבעי לי.

אמר אביי שפיר עבדת דלא איבעיא לך כל עשרה רשותא אחריתי היא (ואינה יכולה להחשיב את העביט כטמון)

אמר רבא הלכתא

* פחות משלשה כלבוד דמי. (ומה שתחתיה טמון)
* עשרה רשותא אחריתי
* היא משלשה עד עשרה היינו דבעא מיניה רב יוסף מרב הונא ולא פשט ליה

אמר רב הלכה כר"ש בן אלעזר. וכן אמר באלי א"ר יעקב ברה דבת שמואל הלכה כרבי שמעון בן אלעזר.

ורבא אמר אין הלכה כר"ש בן אלעזר.

רב אחאי איעסק ליה (שידך את בנו ) לבריה בי רב יצחק בר שמואל בר מרתא.

עייליה לחופה ולא הוה מסתייעא מילתא (לבעול בעילת מצווה)

אזל בתריה לעיוני חזא ספר תורה דמנחא

אמר להו איכו השתא לא אתאי סכנתון לברי

**דתניא בית שיש בו ספר תורה או תפילין אסור לשמש בו את המטה עד שיוציאם או שיניחם כלי בתוך כלי**

אמר אביי לא שנו אלא בכלי שאינו כליין אבל בכלי שהוא כליין אפילו עשרה מאני כחד מאנא דמי.

אמר רבא גלימא [[21]](#footnote-21) אקמטרא (כסות ע"ג ארגז של כלים ) ככלי בתוך כלי דמי.

אמר רבי יהושע בן לוי ס"ת צריך לעשות לו מחיצה עשרה (בזמן תשמיש)

מר זוטרא איקלע לבי רב אשי חזייה לדוכתיה דמר בר רב אשי דמנח ביה ספר תורה ועביד ליה מחיצה עשרה.

אמר ליה (מר זוטרא לרב אשי ) כמאן ?כרבי יהושע בן לוי. אימר דאמר רבי יהושע בן לוי דלית ליה ביתא אחרינא.

מר הא אית ליה ביתא אחרינא אמר ליה לאו אדעתאי:

כמה ירחיק מהן ומן הצואה ארבע אמות:

אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא לא שנו אלא לאחוריו אבל לפניו מרחיק מלא עיניו וכן לתפלה

איני ? והא אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא עומד אדם כנגד בית הכסא ומתפלל.

הכא במאי עסקינן בבית הכסא שאין בו צואה.

איני ? והאמר רב יוסף בר חנינא בית הכסא שאמרו אע"פ שאין בו צואה ובית המרחץ שאמרו אע"פ שאין בו אדם.

אלא הכא במאי עסקינן בחדתי

והא מיבעי ליה לרבינא הזמינו לבית הכסא מהו יש זימון או אין זימון ?

כי קא מיבעי ליה לרבינא למיקם עליה לצלויי בגויה (לעמוד במקום שהזמינו כדי להתפלל) אבל כנגדו לא.

אמר רבא הני בתי כסאי דפרסאי אע"ג דאית בהו צואה כסתומין דמו:

[[22]](#footnote-22) זב שראה קרי (טומאה חמורה קדמה לקרי)

ונדה שפלטה שכבת זרע (טומאה חמורה קדמה לקרי)

והמשמשת שראתה נדה צריכין טבילה (קרי קדם לטומאה חמורה )

ורבי יהודה פוטר:

[[23]](#footnote-23) איבעיא להו בעל קרי שראה זיבה לר' יהודה מהו ?

* כי פטר רבי יהודה התם בזב שראה קרי דמעיקרא לאו בר טבילה הוא אבל בעל קרי שראה זיבה דמעיקרא בר טבילה הוא מחייב
* או דילמא לא שנא

תא שמע המשמשת וראתה נדה צריכה טבילה ורבי יהודה פוטר והא משמשת וראתה נדה כבעל קרי שראה זיבה דמיא וקא פטר רבי יהודה ש"מ.

תני רבי חייא בהדיא בעל קרי שראה זיבה צריך טבילה ורבי יהודה פוטר:

1. דף יז: משנה [↑](#footnote-ref-1)
2. דף יז: גמרא [↑](#footnote-ref-2)
3. דף יח. גמרא [↑](#footnote-ref-3)
4. דף יח: גמרא [↑](#footnote-ref-4)
5. דף יט. גמרא [↑](#footnote-ref-5)
6. דף יט: גמרא [↑](#footnote-ref-6)
7. דף כ. גמרא [↑](#footnote-ref-7)
8. דף כ,א גמרא [↑](#footnote-ref-8)
9. דף כ. משנה [↑](#footnote-ref-9)
10. דף כ: משנה [↑](#footnote-ref-10)
11. דף כ: גמרא [↑](#footnote-ref-11)
12. דף כ: משנה [↑](#footnote-ref-12)
13. דף כ: גמרא [↑](#footnote-ref-13)
14. דף כא. גמרא [↑](#footnote-ref-14)
15. דף כא: גמרא [↑](#footnote-ref-15)
16. דף כב. גמרא [↑](#footnote-ref-16)
17. דף כד. גמרא [↑](#footnote-ref-17)
18. דף כד: גמרא [↑](#footnote-ref-18)
19. דף כה. גמרא [↑](#footnote-ref-19)
20. דף כה: גמרא [↑](#footnote-ref-20)
21. דף כו. גמרא [↑](#footnote-ref-21)
22. דף כו. משנה [↑](#footnote-ref-22)
23. דף כו. גמרא [↑](#footnote-ref-23)