|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן גזרו טומאה על כלי זכוכית  (לא ברור כמו כמו מה כלי זכוכית טמאים ככלי חרס או ככלי מתכת ) | | | | | |
| **כלי זכוכית** | **נטהר במקווה** | | **מטמא מגבו** | **לא חוזרים לטומאה ישנה** | **פישוטיהם לא מקבלים טומאה** |
| מה לא מתאים בדימוי לכלי חרס  מסומן בכתב יד | לא נטהר במקווה | | לא מטמא מגבו | לא חוזרים לטומאה ישנה | פישוטיהם לא מקבלים טומאה |
| מה לא מתאים בדימוי לכלי מתכת מסומן בכתב יד | נטהר במקווה | | מטמין מגבן | חוזרים לטומאה ישנה | פישוטיהם מקבלים טומאה |
| תרוץ למה שלא מתאים | בכלי שהעמידו בברזל שנקרא כלי ברזל על שם המעמיד(כשיטת רבי מאיר) | | מכיוון שכלי זכוכית שקופים גזרו שיטמאו מגבן (רב אשי) | מכיוון שגזרת טומאה ישנה היא מדרבנן לא גזרו לגבי כלי זכוכית שהם עצמן מדרבנן. | עשו בהם קולא להיכר שהם טמאים רק מדרבנן כדי שלא ישרפו תרומה וקודשים שנוגעים בהם. |
|  |  | |  |  |  |
| שמעון בן שטח גזר טומאה על כלי מתכות (הרי טומאת מתכות היא מהתורה? אז מה הוא גזר) | | | | | |
| טומאה ישנה שנטמאו במת | שמא תתבטל תורת מי חטאת | | | | |
| ולמי שמאר שלכל הטומאות גזרו טומאה ישנה | אביי גזירה שמא לא יקבנו בכדי טהרתו (כמוציא רימון ). | | | רבא אמר גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה לה (ואין צריך הערב שמש) | |
| ששברו לגמרי | יש חשש שבפעם אחרת לא יקבנו בכדי טהרתו. | | | כיוון ששברו לגמרי זה נראה ולא יאמרו שאין צריך הערב שמש | |
|  |  | |  |  |  |
| עוד אחת מיח הגזרות שגזרו בעליית חנניה | | | | | |
| הקדמה | מים שאובים , פסולים את המקווה. השאלה מתי נקרא ששאבו אותם | | | | |
| **המניח** כלים תחת הצינור לקבל בהן מי גשמים אחד כלים גדולים ואחד כלים קטנים ואפילו כלי אבנים וכלי אדמה וכלי גללים (למרות שאינם מקבלים טומאה נחשבים לשאובים) פוסלין את המקוה | | | | | |
| השוכח כלי בחצר לכולם לא נחשב שאובים  השוכח שהניחם תחת הצינור בשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו | | | | | |
|  | | בית שמאי מטמאין לא בטלה מחשבתו | | ובית הלל מטהרין בטלה מחשבתו | |
| רבי מאיר | | בית שמאי נמנו ורבו על בית הלל | |  | |
| רבי יוסי | | עדיין הם חולקים ואף אחד לא ניצח את חבירו  ולכן הדבר ההנוסף שגזרו הוא שנות כותים נידות מעריסתן | | | |

טבלאות עזר של מסקנות הגמרא ללימודשבת דף טז