|  |
| --- |
| במשנה שמונה מקרים אם תוסיף את המקרים הירוקים 12 ואם תוסיף את התכלת יהיה 16 מדוע לא שנו יציאת השבת 16 ? |
|  | המקרה  |  | הדין |
| 1. |  הכנסה דעני  | עקר והניח  | בעל הבית פטור |
| 2 | הוצאה דעני | עקר והניח  | בעל הבית פטור |
| 3 | הוצאה דבעל הבית  | עקר והניח | עני פטור |
| 4 | הכנסה דבעל הבית  | עקר והניח | עני פטור |
| 5 | עני עקר והכניס  | בעל הניח | מכיוון שמקרים אלו שלא עשו מעשה הם פטורים ומותרים ולכן אין צורך למנות אותם |
| 6 | בעל הבית עקר (ברשותו) | עני הניח  |
| 7 | בעל הבית עקר והוציא | עני הניח  |
| 8 | עני עקר (ברשותו) | בעל הבית הניח  |
|  | במקרים אלו יכול להגיע לידי חיוב חטאת ולכן רק אותם מנה | במקרים אלו לא יגיע לידי חיוב חטאת ולכן לא מנה אותם. |
|  |  | ששנים שעשו מלאכה פטורים מחטאת שנאמר מעם הארץ בעשותה(בעשות אותה כולה) דווקא בעושה את כולה. |  |
|  |  |  |  |
| לעיל ראינו שאם הטעין בעל הבית את יד העני בחפץ והעני הניח ברשותו לא נחשב לו הדבר כעקירה אלא רק כהנחה  |
| רב שאל רבי הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ מהו? האם דינו כיד ולא נחשב שעקר או שנחשב שעקר? |
| רבי ענה שנחשב שעקר כיוון שגופו נח על גבי קרקע , ולכן נחשב שעקר ורבי חייא הביא ברייתא שכותבת כך בפירוש. |
|  |
| מכיוון שמהמשנה עולה שידו של אדם אינה כרשות היחיד ואינה כרשות הרבים אביי הסתפק האם היא קנסו את האדם שתחשב ככרמלית  |
| אביי מביא ברייתות חולקות ומנסה להעמיד את המחלוקת הזאת במחלוקת הברייתו אך אחר כך מוכח שניתן להעמיד את מחלוקת הברייתות בעניין אחר כך שאין תשובה לספקו של אביי .  |
| הברייתות : היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ מותר להחזירה | היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ אסור להחזירה |
| אפשרויות ההעמדה : אינה ככרמלית  | ככרמלית |
| ידו ככרמלית שהושיט למעלה מעשרה טפחים (מקום פטור) | ידו ככרמלית הושיט מתחת לעשרה טפחים (רשות הרבים) |
| ידו אינה ככרמלית ולמטה מעשרה (רשות הרבים) הוציאה מבעוד יום ולכן לא קנסו  | ידו אינה ככרמלית ולמטה מעשרה (רשות הרבים) הוציאה משחשיכה ולכן קנסו ולמרות שיכול להגיע לידי חטאת קנסו.  |
| הוציא את היד בשוגג ולא קנסו  | הוציא את היד במזיד וקנסו |
| הוציא את היד בשוגג ולא קנסו שוגג אטו מזיד | הוציא את היד בשוגג וקנסו שוגג אטו מזיד |
| מותר להחזיר לאותה חצר שמחשבתו לא מתקיימת  | אסור להחזיר לחצר אחרת שאז מחשבתו לפנות את חצרו מתייקמת . |

טבלאות עזר של מסקנות הגמרא ללימודשבת דף ג