דף סז,ב משנה

כלל גדול אמרו בשבת

* כל השוכח עיקר שבת (לא יודע שיש צווי על השבת) ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה

אינו חייב אלא חטאת אחת.

* היודע עיקר שבת (יודע שיש צווי על השבת ושכח ששבת היום) ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה

חייב על כל שבת ושבת

* היודע שהוא שבת (יודע שיש צווי על השבת ויודע ששבת היום אבל לא יודע שמלאכה זאת אסורה ) ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל  [[1]](#footnote-1)אב מלאכה ומלאכה
* העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת (עשה אב ותולדות של מלאכה אחת) אינו חייב אלא חטאת אחת:

[[2]](#footnote-2) מ"ט תנא כלל גדול ?

* **אילימא משום דקבעי למיתני עוד כלל אחר** , **תנא כלל גדול.**

**וגבי שביעית נמי משום דקבעי למיתני עוד כלל אחר תנא כלל גדול.**

והא גבי מעשר דקתני כלל אחר ולא תני כלל גדול?

* **א"ר יוסי בר אבין** 
  + **שבת ושביעית דאית בהו אבות ותולדות תנא גדול.**
  + **מעשר דלית בה אבות ותולדות לא תנא כלל גדול**

ולבר קפרא דתני כלל גדול במעשר מאי אבות ומאי תולדות איכא ?

אלא לאו היינו טעמא

* **גדול עונשו של שבת יותר משל שביעית**
* דאילו שבת איתא בין בתלוש בין במחובר
* ואילו שביעית בתלוש ליתא במחובר איתא.

וגדול עונשה של שביעית יותר מן המעשר

* דאילו שביעית - איתא בין במאכל אדם בין במאכל בהמה
* ואילו מעשר - במאכל אדם איתא במאכל בהמה ליתא.

ולבר קפרא דתני כלל גדול במעשר גדול עונשו של מעשר יותר משל פיאה

* דאילו מעשר איתא בתאנה וירק
* ואילו פיאה ליתא בתאנה וירק
* דתנן **כלל אמרו בפיאה כל שהוא אוכל , ונשמר , וגידולו מן הארץ, ולקיטתו כאחת ומכניסו לקיום חייב בפיאה**
  + אוכל - למעוטי ספיחי סטיס וקוצה. (שמשמשים לצביעה)
* ונשמר - למעוטי הפקר
* וגידולו מן הארץ - למעוטי כמיהין ופטריות.
* ולקיטתו כאחת - **למעוטי תאנה**
* ומכניסו לקיום **- למעוטי ירק**

ואילו גבי מעשר

* תנן כלל **אמרו במעשר כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ חייב במעשר** ואילו לקיטתו כאחת ומכניסו לקיום לא תנן: (ותאנה למרות שאין לקיטתה כאחד וירק אף שאין מכניסו לקיום חייבים במעשר)

רב ושמואל דאמרי תרוייהו

**מתניתין בתינוק שנשבה לבין הנכרים , וגר שנתגייר לבין הנכרים אבל הכיר ולבסוף שכח חייב על כל שבת ושבת.**

☝ תנן **השוכח** עיקר שבת. לאו מכלל דהויא ליה ידיעה מעיקרא ?

☜ לא , מאי כל השוכח עיקר שבת ? דהיתה שכוח ממנו עיקרה של שבת.

אבל הכיר ולבסוף שכח מאי חייב על כל שבת ושבת.

☝ אדתני **היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת**

ליתני הכיר ולבסוף שכח וכ"ש הא

☜ מאי היודע עיקר שבת ? מי שהיה יודע עיקרה של שבת ושכחה

[[3]](#footnote-3)אבל לא שכחה מאי ? חייב על כל מלאכה ומלאכה.

☝ אדתני היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל מלאכה ומלאכה ליתני היודע עיקר שבת וכל שכן הא

* אלא מתניתין כשהכיר ולבסוף שכח

ודרב ושמואל **נמי כהכיר ולבסוף שכח דמי**

והכי איתמר רב ושמואל דאמרי תרוייהו:

**אפילו תינוק שנשבה בין הנכרים וגר שנתגייר לבין הנכרים כהכיר ולבסוף שכח דמי וחייב.**

* ורבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש דאמרי תרוייהו **דוקא הכיר ולבסוף שכח**

**אבל תינוק שנשבה בין הנכרים וגר שנתגייר לבין הנכרים פטור.** (שדינו כאנוס ופטור לגמרי)

מיתיבי

🕮 **כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא אחת. כיצד ?**

**תינוק שנשבה לבין הנכרים וגר שנתגייר בין הנכרים ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת**

**וחייב על הדם אחת ועל החלב אחת ועל ע"ז אחת.**

**ומונבז פוטר**

וכך היה מונבז דן לפני רבי עקיבא

הואיל ומזיד קרוי חוטא (ונפש כי תחטא – קרבן שבועת העדות במזיד)

ושוגג קרוי חוטא (נפש כי תחטא בשגגה חטאת קבועה על שגגת כרת)

מה מזיד שהיתה לו ידיעה אף שוגג שהיתה לו ידיעה (אבל תינוק יהיה פטור לגמריי שכן אין לו ידיעה)

אמר לו ר' עקיבא :הריני מוסיף על דבריך אי מה מזיד שהיתה הידיעה בשעת מעשה אף שוגג שהיתה לו ידיעה בשעת מעשה אמר לו: הן. וכל שכן שהוספת.

אמר לו: לדבריך אין זה קרוי שוגג אלא מזיד.

קתני מיהא כיצד תינוק ?

* בשלמא לרב ושמואל ניחא
* אלא לרבי יוחנן ולרבי שמעון בן לקיש קשיא ?

אמרי לך רבי יוחנן וריש לקיש לא מי איכא מונבז דפטר **אנן דאמרינן כמונבז**.

* מאי טעמא דמונבז ?

דכתיב (במדבר טו) **תורה אחת יהיה לכם** **לעושה בשגגה** (חטאת הבאה על שגגת ע"ז)

וסמיך ליה **והנפש אשר תעשה ביד רמה** (... ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה - מזיד של ע"ז)

הקיש שוגג למזיד מה מזיד שהיתה לו ידיעה אף שוגג שהיתה לו ידיעה. (אבל תינוק יהיה פטור לגמריי שכן אין לו ידיעה)

* ורבנן האי תורה אחת מאי עבדי ליה ?

מיבעי להו לכדמקרי ליה ר' יהושע בן לוי לבריה

**תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה**

וכתיב [[4]](#footnote-4) (במדבר טו) **וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה**  (שגגת ע"ז – חייב חטאת )

וכתיב (במדבר טו) **והנפש אשר תעשה ביד רמה** (...ונכרתה מזיד ע"ז –חייב כרת )

הוקשו כולם לע"ז. מה להלן דבר שחייבים על זדונו כרת ושגגתו חטאת אף כל דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת.

☝ ואלא מונבז שגגה במאי ?

☜ כגון ששגג בקרבן (ידע רק על מזיד שחייבים כרת ולא ידע שעל שוגג מביאים חטאת)

ורבנן שגגת קרבן לא שמה שגגה.

ורבנן שגגה במאי ?

* רבי יוחנן אמר כיון ששגג בכרת אף על פי שהזיד בלאו
* וריש לקיש אמר עד שישגוג בלאו וכרת.

אמר רבא מאי טעמא דרשב"ל ?

אמר קרא (ויקרא ד) **אשר לא תעשינה בשגגה ואשם** עד שישגוג בלאו וכרת שבה.

ורבי יוחנן האי קרא דרשב"ל מאי עביד ליה ?

מיבעי ליה לכדתניא

🕮 (ויקרא ד) **מעם הארץ - פרט למומר.**

רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי שמעון **אשר לא תעשינה בשגגה ואשם**

* השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו
* לא שב מידיעתו אינו מביא קרבן על שגגתו:

תנן

🕮 **אבות מלאכות ארבעים חסר אחת**

והוינן בה מנינא למה לי ?

ואמר ר' יוחנן שאם עשאן כולן בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת.

היכי משכחת לה בזדון שבת ושגגת מלאכות

בשלמא לרבי יוחנן דאמר כיון ששגג בכרת אע"פ שהזיד בלאו משכחת לה כגון דידע לה לשבת בלאו

אלא לר"ש ב"ל דאמר עד שישגוג בלאו ובכרת. דידע ליה לשבת במאי ?

דידעה בתחומין ואליבא דר"ע.

(כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא אחת. כיצד ?

תינוק שנשבה לבין הנכרים וגר שנתגייר בין הנכרים ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת

וחייב על הדם אחת ועל החלב אחת ועל ע"ז אחת. ומונבז פוטר)

מאן תנא להא

🕮 דתנו רבנן

* שגג בזה ובזה - זהו שוגג האמור בתורה. (לא ידע ששבת ולא ידע שמלאכות אלו אסורות)
* הזיד בזה ובזה - זו היא מזיד האמור בתורה (ידע ששבת וידע שמלאכות אלו אסורות)
* שגג בשבת והזיד במלאכות או ששגג במלאכות והזיד בשבת או שאמר יודע אני שמלאכה זו אסורה אבל איני יודע שחייבין עליה קרבן או לא- חייב.

כמאן ? כמונבז.

(ואלא מונבז שגגה במאי ?

☜ כגון ששגג בקרבן (ידע רק על מזיד שחייבים כרת ולא ידע שעל שוגג מביאים חטאת)

ורבנן שגגת קרבן לא שמה שגגה.

ורבנן שגגה במאי ?

* רבי יוחנן אמר כיון ששגג בכרת אף על פי שהזיד בלאו
* וריש לקיש אמר עד שישגוג בלאו וכרת. )

אמר אביי **הכל מודים בשבועת ביטוי שאין חייבין עליה קרבן עד שישגוג בלאו שבה.** (נשבע שלא יאכל ושכח את שבועתו ואכל חייב קרבן )

הכל מודים ?מאן ? ר' יוחנן.

פשיטא כי קא"ר יוחנן היכא דאיכא כרת (שבת) אבל הכא דליכא כרת לא (שבועת ביטוי).

סד"א הואיל וחייב קרבן חידוש הוא דבכל התורה כולה לא אשכחן לאו דמייתי עליה קרבן והכא מייתי כי שגג בקרבן נמי ליחייב [[5]](#footnote-5)  קמ"ל (הייתי חושב בגלל שחידוש חכמים יודו למונבז שיש שגגה בשבועת ביטוי קמ"ל שלא)

מיתיבי

🕮 **איזהו שגגת שבועת ביטוי לשעבר שאם אמר יודע אני ששבועה זו אסורה**

**אבל איני יודע אם חייבין עליה קרבן או לא- חייב**.

* הא מני ?מונבז היא.

לישנא אחרינא

* מני ?

אילימא מונבז ? פשיטא. השתא בכל התורה דלאו חידוש הוא אמר שגגת קרבן שמה שגגה הכא דחידוש הוא לא כ"ש ?

אלא לאו רבנן היא ותיובתא דאביי תיובתא:

**ואמר אביי הכל מודים בתרומה שאין חייבין עליה חומש עד שישגוג בלאו שבה**

הכל מודים מאן?

רבי יוחנן. פשיטא כי אמר רבי יוחנן היכא דאיכא כרת היכא דליכא כרת לא.

מהו דתימא מיתה במקום כרת עומדת וכי שגג במיתה נמי ליחייב (חומש)קמ"ל.

רבא אמר מיתה במקום כרת עומדת וחומש במקום קרבן קאי:

אמר **רב הונא** **היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבת**

* + **מונה ששה ימים ומשמר יום אחד**
  + **חייא בר רב אומר משמר יום אחד ומונה ששה**

במאי קמיפלגי ?

* + מר סבר כברייתו של עולם (רב הונא)
  + ומר סבר כאדם הראשון (חייא בר רב)

מיתיבי

🕮 **היה מהלך בדרך ואינו יודע אימתי שבת משמר יום אחד לששה**

מאי לאו מונה ששה ומשמר יום אחד ?(כדעת רב הונא)

לא משמר יום אחד ומונה ששה.

☝ אי הכי משמר יום אחד לששה. משמר יום אחד ומונה ששה מיבעי ליה ?

☝ ועוד תניא

🕮 **היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ומשמר יום** **אחד**

תיובתא <דר' חייא> [דחייא] בר רב תיובתא.

**אמר רבא** **בכל יום ויום עושה לו כדי פרנסתו [בר מההוא יומא]**

וההוא יומא לימות ? דעביד מאתמול שתי פרנסות.

ודילמא מאתמול שבת הואי ?

אלא כל יום ויום עושה לו פרנסתו אפילו ההוא יומא.

וההוא יומא במאי מינכר ליה ? בקידושא ואבדלתא.

**אמר רבא אם היה מכיר מקצת היום שיצא בו עושה מלאכה כל היום כולו** (ביום השמיני שכן בטוח יצא ביום חול)

פשיטא ? מהו דתימא כיון דשבת לא נפיק במעלי שבתא [נמי] לא נפיק והאי אי נמי בחמשה בשבתא נפיק לישתרי ליה למיעבד מלאכה תרי יומי. (השמיני והתשיעי)

קא משמע לן זימנין דמשכח שיירתא ומקרי ונפיק:

היודע עיקר שבת:

(**השוכח עיקר שבת** ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה **אינו חייב אלא חטאת אחת**.

**היודע עיקר שבת** ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה **חייב על כל שבת ושבת**)

מנהני מילי ?אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה תרי קראי כתיבי

* (שמות לא) **ושמרו בני ישראל את השבת**
* וכתי' (ויקרא יט) **ואת שבתותי תשמורו**

הא כיצד ?

* ושמרו בני ישראל את השבת שמירה אחת לשבתות הרבה. (**השוכח עיקר שבת**)
* ואת שבתותי תשמורו שמירה אחת לכל שבת ושבת (**היודע עיקר שבת**)

מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אדרבה איפכא מסתברא

* ושמרו בני ישראל את השבת שמירה אחת לכל שבת ושבת (**היודע עיקר שבת**)
* ואת שבתותי תשמורו שמירה אחת לשבתות הרבה: (**השוכח עיקר שבת**)

היודע שהוא שבת:

(רישא- היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה **חייב על כל שבת ושבת**

סיפא- היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה **חייב על כל  אב מלאכה ומלאכה**)

[[6]](#footnote-6) מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ?

* **אמר רב ספרא**
* כאן מידיעת שבת הוא פורש (רישא- היודע עיקר שבת)
* וכאן מידיעת מלאכה הוא פורש (סיפא- היודע שהוא שבת)

א"ל רב נחמן כלום פריש משבת אלא משום מלאכות וכלום פריש ממלאכות אלא משום שבת ?

* אלא **אמר רב נחמן** קרבן דחייב רחמנא אמאי ?אשגגה.
* התם חדא שגגה (רישא- היודע עיקר שבת)
* הכא טובא שגגות הויין: (סיפא- היודע שהוא שבת)

חייב על כל מלאכה ומלאכה:

(היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה **חייב על כל  אב מלאכה ומלאכה** –זדון שבת ושגגת מלאכות**)**

חילוק מלאכות מנלן ?

* **אמר שמואל**

**אמר קרא (שמות לא) מחלליה מות יומת התורה רבתה מיתות הרבה על חילול אחד.**

☝ האי במזיד כתיב ?

☜ אם אינו ענין למזיד דכתיב (שמות לה) כל העושה מלאכה יומת תנהו ענין לשוגג.

ומאי יומת ? יומת בממון.(שצריך להביא חטאות הרבה)

☝ ותיפוק ליה (לשמואל) חילוק מלאכות מהיכא דנפקא ליה לר' נתן ?

* דתניא

🕮 **ר' נתן אומר**

(שמות לה) **לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת.** (מה המיוחד בהבערה הרי כמו כל מלאכה אחרת)

**מה ת"ל לפי שנאמר (שמות לה) ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. אלה הדברים וגו' ששת ימים תעשה**

**מלאכה.**

**דברים** (מיעוט רבים 2)**, הדברים** (ייתור ההא -) **אלה הדברים (אלה בגימטריא 36) אלו שלשים ותשע מלאכות שנאמרו**

**למשה בסיני יכול עשאן כולן בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת**

**ת"ל (שמות לד) בחריש ובקציר תשבות.(שמו חריש וקציר שנעשו בהעלם אחד חייבים שתי חטאות כך כל המלאכות)**

**ועדיין אני אומר על חרישה ועל הקצירה חייב שתים ועל כולן אינו חייב אלא אחת**

(אולי דוקא חריש וקציר ולא שאר מלאכות)

**ת"ל לא תבערו אש. הבערה בכלל היתה ולמה יצאת להקיש אליה ולומר לך מה הבערה שהיא אב מלאכה וחייבין**

**עליה בפני עצמה אף כל שהוא אב מלאכה חייבין עליה בפני עצמה**

(א"כ למה שמואל לא למד ר' נתן ולמד ממחליה מות יומת)

שמואל סבר לה כרבי יוסי דאמר הבערה ללאו יצאת

דתניא

🕮 **הבערה ללאו יצאת -דברי רבי יוסי** (שהמבעיר בשבת במזיד עובר על לאו בניגוד לשאר מלאכות שבת)

**ר' נתן אומר לחלק יצאת** (כדלעיל בלימוד בברייתא)

☝ ותיפוק ליה (לשמואל) לחלוק מלאכות מהיכא דנפקא ליה לר' יוסי ?

* דתניא

**רבי יוסי אומר**

🕮 (ויקרא ד) **ועשה מאחת מהנה** (יכל לכתוב ועשה אחת האות מ המילה מאחת מיותרת וכן המילה מהנה מיותרת)

**פעמים שחייבים אחת על כולן ופעמים שחייבין על כל אחת ואחת**

אמר ר' יוסי בר' חנינא מ"ט דר' יוסי?

אחת מאחת הנה מהנה. אחת שהיא הנה הנה שהיא אחת. (דהיינו חילוק מלאכות)

אחת – שמעון (שכתב את כל השם) **מ**אחת -[[7]](#footnote-7) שם משמעון (שכתב רק חלק מהשם וחייב)

הנה – אבות. מהנה – תולדות.

אחת - שהיא הנה זדון שבת ושגגת מלאכות ( היודע שהוא שבת)

הנה - שהיא אחת שגגת שבת וזדון מלאכות (היודע עיקר שבת)

ושמואל אחת שהיא הנה והנה שהיא אחת לא משמע ליה:

בעא מיניה רבא מרב נחמן העלם זה וזה בידו (העלם שבת והעלם מלאכות) מהו ?

א"ל : הרי העלם שבת בידו ואינו חייב אלא אחת.

אדרבה הרי העלם מלאכות בידו וחייב על כל אחת ואחת ?

אלא אמר רב אשי חזינן אי משום שבת קא פריש הרי העלם שבת בידו ואינו חייב אלא אחת ואי משום מלאכה קפריש הרי העלם מלאכות בידו וחייב על כל אחת ואחת

א"ל רבינא לרב אשי כלום פריש משבת אלא משום מלאכות כלום פריש ממלאכות אלא משום שבת. אלא לא שנא תנן (וחייב חטאת אחת)

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת והוינן בה מנינא למה לי ? ואמר ר' יוחנן שאם עשאן כולן בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת.

* אי אמרת בשלמא העלם זה וזה בידו חייב על כל אחת ואחת שפיר.
* אלא אי אמרת העלם שבת בידו אינו חייב אלא אחת היכי משכחת לה בזדון שבת ושגגת מלאכות
* הניחא אי סבר ליה כרבי יוחנן דאמר כיון ששגג בכרת אע"פ שהזיד בלאו משכחת לה דידע ליה שבת בלאו
* אלא אי סבר לה כרבי שמעון בן לקיש דאמר עד שישגוג בלאו וכרת דידע ליה שבת.

במאי ? דידע לה בתחומין ואליבא דרבי עקיבא:

**אמר רבא**

* **קצר וטחן כגרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות.**

**וחזר וקצר וטחן כגרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות**

* **ונודע לו על קצירה וטחינה של שגגת שבת וזדון מלאכות** (והפריש קרבן)
* **וחזר ונודע לו על קצירה ועל טחינה של זדון שבת ושגגת מלאכות**

**[[8]](#footnote-8)קצירה** (ראשונה )**גוררת קצירה** (שניה ) **וטחינה** (ראשונה )**גוררת טחינה** (שניה )**.**

* **אבל נודע לו על קצירה של זדון שבת ושגגת מלאכות**

**קצירה** (שניה)**גוררת קצירה וטחינה שעמה** (ראשונה ) **וטחינה שכנגדה** (שניה) **במקומה עומדת.**

**אביי אמר טחינה נמי גוררת טחינה שם טחינה אחת היא.** (סובר גרירה דגרירה)

☝ ומי אית ליה לרבא גרירה ?

והא איתמר

🕮 **אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע לו על אחת מהן** (על הראשונה) **וחזר ואכל כזית בהעלמו של שני.**

(הכזית השני נחשב אותו העלם עם הכזית הראשון ועם הכזית השלישי)

* אמר רבא
* הביא קרבן על ראשון - ראשון ושני מתכפרין ג' אינו מתכפר.(ראשון ושני מתכפרים כי הם באותו העלם)
* הביא קרבן על השלישי - שלישי ושני מתכפרין ראשון אינו מתכפר(שלישי ושני מתכפרים כי הם באותו העלם)
* הביא קרבן על האמצעי נתכפרו כולן
* אביי אמר
* אפילו הביא קרבן על אחד מהן נתכפרו כולן.

(הביא על שני ברור שנתכפרו כולם , הביא על ראשון או על שלישי השני מצטרף **והנותר נגרר**)

☜ בתר דשמעה מאביי סברה.

אי הכי טחינה נמי תגרר לטחינה ?

גרירה אית ליה , גרירה דגרירה לית ליה.

מילתא דפשיטא להו לאביי ורבא מבעיא לר' זירא

דבעי רבי זירא מרבי אסי ואמרי לה בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא

**קצר וטחן חצי גרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות.**

**וחזר וקצר וטחן חצי גרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות**

מהו שיצטרפו ?

אמר ליה **חלוקין לחטאות ולא מצטרפין.**

☝ וכל היכא דחלוקין לחטאות לא מצטרפי ?

והתנן

🕮 **אכל חלב וחלב בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת.**

**אכל חלב ודם ונותר ופגול בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת.**

**זו חומר במינין הרבה ממין אחד.** (בהעלם אחד אם זה מינים הרבה חייב על כל אחת ואחת ובמין אחד חייב רק אחת)

**וזו חומר במין אחד ממינין הרבה שאם אכל חצי זית וחזר ואכל חצי זית**

* (א) **ממין אחד חייב**
* (ב) **משני מינין פטור**

והוינן בה

(א) **ממין אחד חייב** צריכא למימר ?

ואמר **ריש לקיש** משום בר תוטני הכא במאי עסקינן כגון שאכלו בשני תמחויין.

**ורבי יהושע היא דאמר תמחויין מחלקין**.

מהו דתימא אמר רבי יהושע בין לקולא בין לחומרא

קא משמע לן

* דלקולא לא אמר (שאם אכל חצי זית וחזר ואכל חצי זית בשני תמחוין יצטרף ויהיה חייב)
* לחומרא קאמר (שאם אכל זית וחזר ואכל זית בשני תמחוין דינו יהיה כדין תמחוין חלוקים ויהיה חייב שני חטאות)

**והא הכא דחלוקין לחטאות וקא מצטרפי** ?

אמר ליה מר ארישא מתני לה וקשיא ליה. אנן אסיפא מתנינן לה ולא קשיא לן.

(ב) **משני מינין פטור** צריכה למימר ?

ואמר ריש לקיש משום בר תוטני לעולם ממין אחד ואמאי קרי ליה שני מינין שאכלו בשני תמחויין.

ור' יהושע היא דאמר תמחויין מחלקין.

והא קא משמע לן דאמר רבי יהושע

* בין לקולא (שאם אכל חצי זית וחזר ואכל חצי זית בשני תמחוין חלוקים ולא מצטרף ויהיה פטור)
* בין לחומרא. (שאם אכל זית וחזר ואכל זית בשני תמחוין דינו יהיה כדין תמחוין חלוקים ויהיה חייב שני חטאות)

(ולכן רואים שחלוקים לחטאות ולא מצטרפי כמו שאמר ר' זירא)

(ב) מדסיפא מין אחד ושני תמחויין (א) [[9]](#footnote-9)מכלל דרישא מין אחד ותמחוי אחד.

מין אחד ותמחוי אחד צריכא למימר ?

אמר רב הונא הכא במאי עסקינן כגון **שהיתה לו ידיעה בינתיים ורבן גמליאל היא דאמר אין ידיעה לחצי שיעור:**

איתמר

**אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע לו על הראשון וחזר ונודע לו על השני**

* **ר' יוחנן אמר חייב שתים**
* **וריש לקיש אמר אינו חייב אלא אחת**
* **רבי יוחנן אמר חייב (ויקרא ד) על חטאתו והביא (על כל חטאת)**
* **וריש לקיש אמר פטור (ויקרא ד) מחטאתו ונסלח לו**
* וריש לקיש הכתיב **על חטאתו והביא** ? ההוא **לאחר כפרה** (שכבר הביא קרבן על הראשון אז ברור שצריך להביא גם על השני)
* ולרבי יוחנן נמי הכתיב (ויקרא ד) **מחטאתו ונסלח לו** ?

הכא במאי עסקינן כגון

**שאכל כזית ומחצה ונודע לו על כזית וחזר ואכל כחצי זית אחר בהעלמו של שני** (בזמן שעדין נעלם ממנו חצי כזית הקודם)

מהו דתימא ליצטרפו קמ"ל.

א"ל רבינא לרב אשי **דאיתידע ליה קודם הפרשה** (ידיעה)

☜ ובהא פליגי

* דמר סבר ידיעות מחלקות (ר' יוחנן)
* ומר סבר הפרשות מחלקות (ריש לקיש)

אבל לאחר הפרשה מודי ליה ריש לקיש לר' יוחנן דחייב שתים.

או דילמא **דאיתידע ליה לאחר הפרשה** פליגי

☜ ובהא פליגי

* דמר סבר הפרשות מחלקות (ר' יוחנן)
* ומר סבר כפרות מחלקות (ריש לקיש)

אבל קודם הפרשה (ידיעה) מודי ליה ר' יוחנן לריש לקיש דאינו חייב אלא אחת.

או דילמא בין בזו ובין בזו מחלוקת (ידיעה והפרשה)

א"ל מסתברא בין בזו ובין בזו מחלוקת

דאי סלקא דעתך קודם הפרשה פליגי (בידיעה) אבל לאחר הפרשה מודה ליה ריש לקיש לר' יוחנן דחייב שתים.

אדמוקים ליה קרא לאחר כפרה לוקמיה לאחר הפרשה.

ואי אחר הפרשה פליגי אבל קודם הפרשה מודה ליה רבי יוחנן לריש לקיש דאינו חייב אלא אחת אדמוקי ליה קרא בכזית ומחצה לוקמיה קודם הפרשה

ודילמא ספוקי מספקא ליה ואם תימצי לומר קאמר

אם תימצי לומר קודם הפרשה פליגי בה רבי יוחנן היכי מוקי ליה לקרא בכזית ומחצה

ואם תימצי לומר לאחר הפרשה פליגי ריש לקיש היכי מוקי ליה לקרא בלאחר כפרה:

אמר עולא למאן דאמר אשם ודאי לא בעיא ידיעה בתחילה [[10]](#footnote-10)בעל חמש בעילות בשפחה חרופה אינו חייב אלא אחת.

מתקיף לה רב המנונא אלא מעתה בעל וחזר ובעל והפריש קרבן ואמר המתינו לי עד שאבעול הכי נמי דאינו חייב אלא אחת ?

א"ל מעשה דלאחר הפרשה קאמרת מעשה דלאחר הפרשה לא קאמינא.

כי אתא רב דימי אמר למאן דאמר אשם ודאי בעי ידיעה בתחלה בעל חמש בעילות בשפחה חרופה חייב על כל אחת ואחת.

אמר ליה אביי הרי חטאת דבעינן ידיעה בתחלה ופליגי ר' יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. אישתיק.

אמר ליה דלמא במעשה דלאחר הפרשה קאמרת. וכדרב המנונא א"ל אין.

כי אתא רבין אמר הכל מודים בשפחה חרופה והכל מודים בשפחה חרופה ומחלוקת בשפחה חרופה

* הכל מודים בשפחה חרופה דאינו חייב אלא אחת כדעולא.
* והכל מודים בשפחה חרופה דחייב על כל אחת ואחת כרב המנונא
* ומחלוקת בשפחה חרופה למ"ד אשם ודאי בעי ידיעה בתחלה מחלוקת דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש:

איתמר

* [[11]](#footnote-11) **נתכוין**
* **להגביה את התלוש וחתך את המחובר – פטור.**
* **לחתוך את התלוש וחתך את המחובר** 
  + **רבא אמר פטור**
  + **אביי אמר חייב**
* רבא אמר פטור דהא לא נתכוון לחתיכה דאיסורא
* אביי אמר חייב דהא קמיכוין לחתיכה בעלמא.

אמר רבא מנא אמינא לה ?

דתניא

🕮 **חומר שבת משאר מצות**

**וחומר שאר מצות משבת**

**חומר שבת משאר מצות שהשבת עשה שתים בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת מה שאין כן בשאר מצות**

**וחומר שאר מצות משבת שבשאר מצות שגג בלא מתכוין חייב מה שאין כן בשבת:**

אמר מר **חומר שבת משאר מצות**

* **שהשבת עשה שתים בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת**
* **מה שאין כן בשאר מצות**.

היכי דמי ?

* אילימא דעבד קצירה וטחינה דכוותה גבי שאר מצות אכל חלב ודם הכא תרתי מיחייב והכא תרתי מיחייב
* אלא שאר מצות דלא מיחייב אלא חדא היכי דמי דאכל חלב וחלב ? דכוותה גבי שבת דעבד קצירה וקצירה הכא חדא מיחייב והכא חדא מיחייב.
* לעולם דעבד קצירה וטחינה ומאי מה שאין כן בשאר מצות ? אע"ז וכדרבי אמי.

דא"ר אמי זיבח וקיטר וניסך בהעלמה אחת אינו חייב אלא אחת.

במאי אוקימתא? בע"ז.

אימא סיפא חומר בשאר מצות שבשאר מצות שגג בלא מתכוין חייב מה שאין כן בשבת.

האי שגג בלא מתכוין דע"ז היכי דמי ?

* אילימא כסבור בית הכנסת הוא והשתחוה לה הרי לבו לשמים.
* ואלא דחזי אנדרטא וסגיד לה. היכי דמי? אי דקבלה עליה באלוה -מזיד הוא. ואי דלא קבלה עליה באלוה לאו כלום הוא.
* אלא מאהבה ומיראה.
* הניחא לאביי דאמר חייב.
* אלא לרבא דאמר פטור מאי איכא למימר ? אלא באומר מותר.

משא"כ בשבת דפטור לגמרי

עד כאן לא בעא מיני' רבא מרב נחמן אלא אי לחיובי חדא אי לחיובי תרתי אבל מפטרי לגמרי לא.

* [[12]](#footnote-12) אלא לאו רישא בעכו"ם וסיפא בשאר מצות

ושגג בלא מתכוין בשאר מצות ה"ד ?

דסבור דשומן הוא ואכלו משא"כ בשבת דפטור דנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר פטור.

ואביי שגג בלא מתכוין ה"ד ?

דסבור רוק הוא ובלעו משא"כ בשבת דפטור דנתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר פטור

אבל נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר חייב:

איתמר

* **נתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע**
* **רבא אמר פטור**
* **אביי אמר חייב**
* **רבא אמר פטור דלא קמיכוין לזריקה דארבע.**
* **אביי אמר חייב דהא קמיכוין לזריקה בעלמא**
* **כסבור רשות היחיד ונמצאת רשות הרבים**
* **רבא אמר פטור**
* **ואביי אמר חייב**
* **רבא אמר פטור דהא לא מיכוין לזריקה דאיסורא**
* **ואביי אמר חייב דהא קא מיכוין לזריקה בעלמא**

וצריכא

* דאי אשמעינן קמייתא בההוא קאמר רבא דהא לא קמיכוין לחתיכה דאיסורא אבל נתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע דארבע בלא תרתי לא מיזרקא ליה אימא מודה ליה לאביי.
* ואי אשמעינן בהא בהא קאמר רבא דהא לא קמיכוין לזריקה דארבע אבל כסבור רה"י ונמצא רה"ר דמכוין לזריקה דארבע אימא מודי ליה לאביי צריכא.

תנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת והוינן בה מנינא למה לי וא"ר יוחנן שאם עשאן כולם בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת בשלמא לאביי דאמר כי האי גוונא חייב משכחת לה

דידע דאסורא שבת וידע לה איסור מלאכות וקא טעה בשיעורין

אלא לרבא דאמר פטור היכי משכחת לה ?

בזדון שבת ושגגת מלאכות הניחא אי סבר לה כר' יוחנן דאמר כיון ששגג בכרת אע"פ שהזיד בלאו משכחת לה דידע לה לשבת בלאו אלא אי סבר לה כרשב"ל דאמר עד שישגוג בלאו וכרת דידע לה לשבת במאי דידע לה בתחומין ואליבא דר"ע:

**דף עג,א משנה**

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת

(אחד עשרה ראשונות בקרקע וגידוליה הנצרכות לאפיית לחם)

הזורע , והחורש , והקוצר , והמעמר , והדש , והזורה , הבורר , הטוחן , והמרקד , והלש , והאופה.

(שלוש עשרה מלאכות לעשיית בגד)

הגוזז את הצמר , המלבנו , והמנפצו , והצובעו , והטווה , והמיסך, והעושה שתי בתי נירין , והאורג שני חוטין , והפוצע שני חוטין , הקושר , והמתיר , והתופר שתי תפירות , הקורע על מנת לתפור [שתי תפירות] .

(שבע מלאכות הקשורות עורות בעלי חיים)

הצד צבי , השוחטו , והמפשיטו , המולחו , והמעבד את עורו , והממחקו , והמחתכו.

(שתי מלאכות הקשורות לכתיבה)

הכותב שתי אותיות , והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות.

(שבע מלאכות אחרונות)

הבונה והסותר המכבה והמבעיר המכה בפטיש המוציא מרשות לרשות הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת:

[[13]](#footnote-13)מנינא למה לי א"ר יוחנן שאם עשאן כולם בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת:

הזורע והחורש:

☝ מכדי מכרב כרבי ברישא ליתני חורש והדר ליתני זורע ?

☜ תנא בארץ ישראל קאי דזרעי ברישא והדר כרבי.

🕮**תנא הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב כולן מלאכה אחת הן.**

מאי קמ"ל ? [הא קמ"ל] העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא אחת.

**א"ר אחא א"ר חייא בר אשי א"ר אמי:**

* **זומר חייב משום נוטע**
* **והנוטע והמבריך והמרכיב חייב משום זורע**

משום זורע אין משום נוטע לא ?

אימא אף משום זורע

**אמר רב כהנא זומר וצריך לעצים חייב שתים. אחת משום קוצר ואחת משום נוטע**

**א"ר יוסף האי מאן דקטל אספסתא חייב שתים. אחת משום קוצר ואחת משום נוטע**

**אמר אביי האי מאן דקניב סילקא חייב שתים אחת משום קוצר ואחת משום זורע:**

והחורש:

🕮 **תנא החורש והחופר והחורץ כולן מלאכה אחת** **הן**

**אמר רב ששת היתה לו גבשושית ונטלה**

* **בבית - חייב משום בונה**
* **בשדה - חייב משום חורש.**

**אמר רבא היתה לו גומא וטממה**

* **בבית חייב משום בונה**
* **בשדה משום חורש**
* **אמר רבי אבא החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליה**

**ואפילו לרבי יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה ה"מ מתקן האי מקלקל הוא:**

והקוצר:

🕮 **תנא הקוצר הבוצר והגודר והמסיק והאורה כולן מלאכה אחת**

**אמר רב פפא האי מאן דשדא פיסא לדיקלא ואתר תמרי חייב שתים אחת משום תולש ואחת משום מפרק**

**רב אשי אמר אין דרך תלישה בכך ואין דרך פריקה בכך:**

והמעמר:

**אמר רבא האי מאן דכניף מילחא ממלחתא חייב משום מעמר**

**אביי אמר אין עימור אלא בגידולי קרקע:**

והדש:

🕮 **תנא הדש והמנפץ והמנפט כולן מלאכה אחת הן:**

הזורה הבורר והטוחן והמרקד:

היינו זורה היינו בורר היינו מרקד ?

אביי ורבא דאמרי תרוייהו כל מילתא דהויא במשכן [[14]](#footnote-14)אע"ג דאיכא דדמיא לה חשיב לה.

וליחשב נמי כותש ?

* אמר אביי שכן עני אוכל פתו בלא כתישה.
* רבא אמר הא מני רבי היא דאמר אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ואי חשיב כותש הויא ליה ארבעים.

וליפוק חדא מהנך ולעייל כותש

אלא מחוורתא כדאביי:

🕮 **ת"ר היו לפניו מיני אוכלין**

* **בורר ואוכל**
* **בורר ומניח** (לאחרים)
* **ולא יברור**
* **ואם בירר חייב חטאת**

מאי קאמר ?

* **אמר עולא** הכי קאמר
  + בורר ואוכל - **לבו ביום**.
  + ובורר **ומניח** - **לבו ביום**.
  + **ולמחר** לא יברור
  + ואם בירר- חייב חטאת.

☝ מתקיף לה רב חסדא וכי מותר לאפות לבו ביום ? וכי מותר לבשל לבו ביום ?

* אלא **אמר רב חסדא**
  + בורר ואוכל - **פחות מכשיעור**.
  + בורר **ומניח** - **פחות מכשיעור**.
  + **וכשיעור** - לא יברור.
  + ואם בירר (כשיעור) חייב חטאת.

☝ מתקיף לה רב יוסף וכי מותר לאפות פחות מכשיעור

* אלא **אמר רב יוסף**
  + בורר ואוכל – **ביד**.
  + בורר ומניח - **ביד**
  + **בקנון ובתמחוי** - לא יברור ואם בירר פטור אבל אסור
  + **ובנפה ובכברה** - לא יברור ואם בירר חייב חטאת.

☝ מתקיף לה רב המנונא מידי קנון ותמחוי קתני ?

* אלא **אמר רב המנונא**
* בורר ואוכל - **אוכל מתוך הפסולת.**
* בורר ומניח - **אוכל מתוך הפסולת**
* **פסולת מתוך אוכל** - לא יברור
* ואם בירר - חייב חטאת.

☝ מתקיף לה אביי מידי אוכל מתוך פסולת קתני ?

* אלא **אמר אביי**
  + בורר ואוכל **לאלתר**
  + ובורר ומניח - **לאלתר**
  + ולבו ביום - לא יברור.
  + ואם בירר נעשה כבורר לאוצר וחייב חטאת.

**אמרוה רבנן קמיה דרבא אמר להו שפיר אמר נחמני**

**היו לפניו שני מיני אוכלין ובירר ואכל ובירר והניח**

* + **רב אשי מתני פטור**
  + **רבי ירמיה מדיפתי מתני חייב.**

**רב אשי מתני פטור** והא תני חייב ?

לא קשיא

* הא בקנון ותמחוי (ר' אשי פטור אבל אסור)
* הא בנפה וכברה (הברייתא)

כי אתא רב דימי אמר שבתא דרב ביבי הואי ואיקלעו רבי אמי ור' אסי.

שדא קמייהו (רב ביבי) כלכלה דפירי ולא ידענא

* אי משום דסבר אוכל מתוך פסולת אסור
* אי משום עין יפה הוא דמכוין.

**חזקיה אמר הבורר תורמוסים מתוך פסולת שלהן חייב**

לימא קסבר חזקיה אוכל מתוך פסולת אסור?

שאני תורמוסים [[15]](#footnote-15)דשלקי ליה שבעא זימני ואי לא שקלי ליה מסרח וכפסולת מתוך אוכל דמי:

והטוחן:

**א"ר פפא האי מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן**

**אמר רב מנשה האי מאן דסלית סילתי** (מבקע עצים לחתיכות קטנות) **חייב משום טוחן**.

**אמר רב אשי אי קפיד אמשחתא** (גודל החתיכות) **חייב משום מחתך:**

והלש והאופה:

אמר רב פפא שבק תנא דידן בישול סממנין דהוה במשכן , ונקט אופה ?

תנא דידן סידורא דפת נקט.

**אמר רב אחא בר רב עוירא האי מאן דשדא סיכתא לאתונא - חייב משום מבשל** (משליך יתד לח לתנור חם כדי שיתייבש ויתקשה)

פשיטא ? מהו דתימא לשרורי מנא (לחזק את היתד) קא מיכוין קמ"ל דמירפא רפי והדר קמיט (שלפני הקישוי היתד מתרכך וזה איסור בישול)

**אמר רבה בר רב הונא האי מאן דארתח כופרא חייב משום מבשל**

פשיטא ? מהו דתימא כיון דהדר ואיקושא אימא לא ? קמ"ל. (היינו חושבים בגלל שלמרות שהוא מתבשל ונעשה רך הוא חוזר ומתקשה ויהיה פטור קמ"ל שחייב)

**אמר רבא האי מאן דעבד חביתא** (חבית של חרס) **חייב משום שבע חטאות**  **תנורא חייב משום שמונה חטאות**

**אמר אביי האי מאן דעבד חלתא** (כוורת מקנים) **חייב אחת עשרה חטאות. ואי חייטיה לפומיה** (תפר בפי הסל לעשות לושפה) **חייב שלש עשרה חטאות:**

הגוזז את הצמר והמלבנו:

אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן

**הטווה צמר שעל גבי בהמה בשבת**

**חייב שלש חטאות אחת משום גוזז ואחת משום מנפץ ואחת משום טווה**

**רב כהנא אמר אין דרך גזיזה בכך ואין דרך מנפץ בכך ואין דרך טווי בכך**

ולא ? והתניא משמיה דרבי נחמיה

🕮 (וְכָל-הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן אֹתָנָה, בְּחָכְמָה: **טָווּ, אֶת-הָעִזִּים**.) -שטוף בעזים וטוו בעזים. אלמא טוויה על גבי בהמה שמה טוויה.

חכמה יתירה שאני.

🕮 תנו רבנן התולש את הכנף (נוצה גדולה מכנף העוף)

והקוטמו (חותך את ראשה הדק)

והמורטו (מוריד את החלק הרך מעל הקנה)

חייב שלש חטאות

וא"ר בן לקיש

* תולש חייב משום גוזז
* קוטם חייב משום מחתך
* ממרט חייב משום ממחק:

הקושר והמתיר:

* **קשירה במשכן** היכא הואי ?
* אמר רבא שכן **קושרין ביתדות אהלים**.

**קושרים** א"ל אביי ההוא קושר על מנת להתיר הוא?

* אלא אמר אביי שכן **אורגי יריעות שנפסקה להן נימא קושרים אותה**

א"ל רבא תרצת קושר

* **מתיר מאי איכא למימר** ?
* וכי תימא דאי מתרמי ליה **תרי חוטי קיטרי בהדי הדדי שרי חד וקטר חד.**

השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן לפני ממ"ה הקב"ה עושין ?

* אלא אמר רבא ואיתימא רבי עילאי שכן **צדי חלזון קושרין ומתירין:**

והתופר שתי תפירות:

והא לא קיימא ?

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן והוא שקשרן:

הקורע על מנת לתפור:

קריעה במשכן מי הוה ?

רבה ורבי זירא דאמרי תרווייהו [[16]](#footnote-16) שכן יריעה שנפל בה דרנא (תולעת שמנקת חור גדול ועגול) קורעין בה ותופרין אותה.

**אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב**

* **המותח חוט של תפירה בשבת חייב חטאת**
* **והלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה**
* **והיודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר הימנו.**

מגושתא רב ושמואל

* + חד אמר חרשי (מכשף)
  + וחד אמר גדופי (מין האדוק בע"ז המקלל את ה')

תסתיים דרב דאמר גדופי דאמר רב זוטרא בר טוביה **אמר רב הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה.**

דאי ס"ד חרשי הכתיב (דברים יח) לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות תסתיים.

אר"ש בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר (ישעיהו ה) ואת פועל ה' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו.

א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות שנאמר (דברים ד) ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות:

הצד צבי וכו':

🕮 ת"ר הצד חלזון והפוצעו

* אינו חייב אלא אחת (צידה)
* רבי יהודה אומר חייב שתים שהיה ר' יהודה אומר פציעה בכלל דישה (צד ודישה)

אמרו לו אין פציעה בכלל דישה.

אמר רבא מ"ט דרבנן קסברי אין דישה אלא לגדולי קרקע.

וליחייב נמי משום נטילת נשמה ?

* אמר רבי יוחנן **שפצעו מת.**
* רבא אמר אפילו תימא שפצעו חי **מתעסק הוא אצל נטילת נשמה**

והא אביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה ר"ש בפסיק רישא ולא ימות ?

שאני הכא דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה כי היכי דליציל ציבעיה:

והשוחטו:

שוחט משום מאי חייב ?

* רב אמר **משום צובע**
* ושמואל אמר **משום נטילת נשמה**

[[17]](#footnote-17) משום צובע אין משום נטילת נשמה לא ? אימא אף משום צובע.

אמר רב מילתא דאמרי אימא בה מילתא דלא ליתו דרי בתראי וליחכו עלי.

צובע במאי ניחא ליה ? ניחא דליתווס בית השחיטה דמא כי היכי דליחזוה אינשי וליתו ליזבנו מיניה:

והמולחו והמעבדו:

היינו מולח והיינו מעבד

ר' יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו אפיק חד מינייהו ועייל שירטוט.

אמר רבה בר רב הונא האי מאן דמלח בישרא חייב משום מעבד.

רבא אמר אין עיבוד באוכלין.

אמר רב אשי ואפילו רבה בר רב הונא לא אמר

* אלא דקא בעי ליה לאורחא
* אבל לביתא לא משוי איניש מיכליה עץ:

והממחקו והמחתכו:

אמר רבי אחא בר חנינא השף בין העמודים בשבת חייב משום ממחק.

אמר רבי חייא בר אבא ג' דברים סח לי רב אשי משמיה דרבי יהושע בן לוי

* המגרר ראשי כלונסות בשבת חייב משום מחתך
* הממרח רטיה בשבת חייב משום ממחק
* והמסתת את האבן בשבת חייב משום מכה בפטיש.

אמר ר' שמעון בן קיסמא אמר רבי שמעון בן לקיש הצר צורה בכלי והמנפח בכלי זכוכית חייב משום מכה בפטיש.

א"ר יהודה האי מאן דשקיל אקופי מגלימי חייב משום מכה בפטיש. והני מילי דקפיד עלייהו:

והכותב שתי אותיות:

ת"ר כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתים פטור

מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתים חייב

אמר רבי מנחם בר' יוסי וזה חומר במוחק מבכותב:

הבונה והסותר המכבה והמבעיר והמכה בפטיש:

רבה ור' זירא דאמרי תרוייהו כל מידי דאית ביה גמר מלאכה חייב משום מכה בפטיש:

אלו אבות מלאכות:

אלו לאפוקי מדר"א דמחייב על תולדה במקום אב: (ולא כמשנתנו שאב ותולדה חייב אחד)

חסר אחת:

לאפוקי מדר' יהודה דתניא ר' יהודה מוסיף את השובט והמדקדק (השובט –משווה את חוטי השתי בכלי , המדקדק – המכה בחוטי הערב כדי ליישב את החוטים ולמותחם)

אמרו לו שובט הרי הוא בכלל מיסך מדקדק הרי הוא בכלל אורג:

**דף עה,ב משנה**

ועוד כלל אחר אמרו כל הכשר להצניע ומצניעין כמוהו והוציאו בשבת חייב חטאת עליו.

וכל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו והוציאו בשבת אינו חייב אלא המצניעו:

[[18]](#footnote-18)כל הכשר להצניע לאפוקי מאי ?

* רב פפא אמר לאפוקי דם נדה.
* מר עוקבא אמר לאפוקי עצי אשרה.

* מאן דאמר דם נדה כ"ש עצי אשרה
* מאן דאמר עצי אשרה אבל דם נדה מצנע ליה לשונרא

ואידך כיון דחלשא לא מצנע ליה.

אמר רבי יוסי בר חנינא האי דלא כר"ש

דאי כר"ש האמר לא אמרו כל השיעורין הללו אלא למצניעיהן:

(ועשיר שאין דרכו להצניע לא יגרר אחרי כולם ויהיה פטור ולא כמשנתנו)

וכל שאינו כשר להצניע:

[[19]](#footnote-19)א"ר אלעזר הא דלא כר"ש בן אלעזר

🕮 **דתניא כלל אמר ר' שמעון בן אלעזר**

**כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו והוכשר לזה והצניעו ובא אחר והוציאו נתחייב זה במחשבה של זה:**

**דף עו,א משנה**

המוציא

* תבן כמלא פי פרה ,
* עצה כמלא פי גמל ,
* עמיר כמלא פי טלה ,
* עשבים כמלא פי גדי ,

עלי שום ועלי בצלים

* לחים – כגרוגרת.
* יבשים - כמלא פי גדי.

ואין מצטרפין זה עם זה מפני שלא שוו בשיעוריהן:

[[20]](#footnote-20)מאי עצה ? אמר רב יהודה תבן של מיני קטנית.

כי אתא רב דימי אמר **המוציא תבן כמלא פי פרה לגמל**?

* ר' יוחנן אמר –חייב.
* ר"ש בן לקיש אמר – פטור.

באורתא א"ר יוחנן הכי לצפרא הדר ביה אמר רב יוסף שפיר עבד דהדר דהא לא חזי לגמל.

א"ל אביי אדרבה כדמעיקרא מסתברא דהא חזי לפרה.

אלא כי אתא רבין אמר **המוציא תבן כמלא פי פרה לגמל** - דכולי עלמא לא פליגי דחייב.

כי פליגי **במוציא עצה כמלא פי פרה לפרה** ואיפכא איתמר

* ר' יוחנן אמר פטור
* ריש לקיש אמר חייב
* ר' יוחנן אמר פטור אכילה על ידי הדחק לא שמה אכילה
* ריש לקיש אמר חייב אכילה ע"י הדחק שמה אכילה:

עמיר כמלא פי טלה:

והתניא כגרוגרת ? אידי ואידי חד שיעורא הוא:

עלי שום ועלי בצלים לחים כגרוגרת ויבשים כמלא פי הגדי ואין מצטרפין זה עם זה מפני שלא שוו בשיעוריהן:

אמר ר' יוסי בר חנינא אין מצטרפין לחמור שבהן אבל מצטרפין לקל שבהן.

וכל דלא שוו בשיעורייהו מי מצטרפין ? והתנן הבגד ג' על ג' והשק ד' על ד' והעור ה' על ה' מפץ ו' על ו'

ותני עלה הבגד והשק השק והעור העור והמפץ מצטרפין זה עם זה. ואמר ר"ש מה טעם מפני שראויין ליטמא מושב.

טעמא דראויין ליטמא מושב אבל אין ראוי ליטמא מושב לא.

אמר רבא [[21]](#footnote-21) ה"נ חזיא לדוגמא:

**דף עו,ב משנה**

המוציא אוכלים כגרוגרת חייב. ומצטרפין זה עם זה מפני ששוו בשיעוריהן.

חוץ מקליפתן וגרעיניהן ועוקציהן וסובן ומורסנן.

ר' יהודה אומר חוץ מקליפי עדשין שמתבשלות עמהן:

[[22]](#footnote-22)וסובן ומורסנן לא מצטרפין ? והתנן חמשת רבעים קמח ועוד חייבין בחלה הן וסובן ומורסנן.

אמר אביי שכן עני אוכל פתו בעיסה בלוסה:

רבי יהודה אומר חוץ מקליפי עדשים המתבשלות עמהן:

עדשים אין פולין לא.

והתניא

🕮 ר' יהודה אומר חוץ מקליפי פולין ועדשים

לא קשיא

* הא בחדתי (קטניות חדשות מתבשלות עם קליפותיהם גם פולים וגם עדשים)
* הא בעתיקי. (קטניות ישנות דוקא עדשים מתבשלים עם קליפותיהם אך פולים לא)

עתיקי מ"ט לא אמר ר' אבהו מפני שנראין כזבובין בקערה:

1. **דף סח,א משנה** [↑](#footnote-ref-1)
2. **דף סח,א גמרא**  [↑](#footnote-ref-2)
3. **דף סח,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-3)
4. **דף סט,א גמרא**  [↑](#footnote-ref-4)
5. **דף סט,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-5)
6. **דף ע,א גמרא** [↑](#footnote-ref-6)
7. **דף ע,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-7)
8. **דף עא,א גמרא**  [↑](#footnote-ref-8)
9. **דף עא,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-9)
10. **דף עב,א גמרא** [↑](#footnote-ref-10)
11. **דף עב,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-11)
12. **דף עג,א גמרא**  [↑](#footnote-ref-12)
13. **דף עג,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-13)
14. **דף עד,א גמרא**  [↑](#footnote-ref-14)
15. **דף עד,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-15)
16. **דף עה,א גמרא**  [↑](#footnote-ref-16)
17. **דף עה,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-17)
18. **דף עה,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-18)
19. **דף עו,א גמרא**  [↑](#footnote-ref-19)
20. **דף עו,א גמרא**  [↑](#footnote-ref-20)
21. **דף עו,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-21)
22. **דף עו,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-22)