**דף קה,א משנה**

רבי אליעזר אומר

* האורג שלשה חוטין בתחילה
* ואחת על האריג חייב

וחכ"א

* בין בתחילה בין בסוף שיעורו ב' חוטין

העושה שתי בתי נירין בנירין בקירוס בנפה בכברה ובסל חייב

והתופר ב' תפירות והקורע ע"מ לתפור ב' תפירות:

(האורג **שלשה** חוטין בתחילה)

[[1]](#footnote-1)כי אתא רבי יצחק תני שתים. והאנן תנן ג' ?

לא קשיא

* הא באלימי
* הא בקטיני

אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא

* אמרי לה להאי גיסא
* אלימי תלתא לא סתרי תרי סתרי (מתפרקים)
* קטיני תרי נמי לא סתרי
* ואמרי לה להאי גיסא
* קטיני תלתא ידיעי תרי לא ידיעי (ניכרים , חשובים)
* אלימי תרי נמי ידיעי.

תניא

🕮 **האורג ג' חוטין בתחילה ואחד על האריג - חייב**

**וחכמים אומרים בין בתחילה בין בסוף שיעורן ב' חוטין**

**ובשפה** (בשפת האריג היו משנים את החוט לחזק יותר) **- ב' חוטין ברוחב ג' בתי נירין הא למה זה דומה?**

**לאורג צלצול קטן ב' חוטין ברוחב ג' בתי נירין**

**והאורג ג' חוטין בתחילה ואחד על האריג חייב** - סתמא כר"א.

תניא אידך

🕮 **האורג ב' חוטין על הגס** (אריג גס שכבר קיים) **ועל האימרא** (שפת הבגד מתחילתו)**– חייב.**

**ר"א אומר אפילו אחד** (בגס) **ובשפה** (שפת הבגד מתחילתו) **שני חוטין ברוחב שלשה בתי נירין – חייב. הא למה זה דומה ?**

**לאורג צלצול קטן שני חוטין על רוחב ג' בתי נירין**

**והאורג ב' חוטין על הגס ועל האימרא חייב** - סתמא כרבנן:

העושה שני בתי נירין כו':

מאי [בנירין] ?

אמר אביי תרתי בבתי נירא וחדא בנירא:

בקירוס:

מאי בקירוס ?

אמר רב מצוביתא:

והתופר שתי תפירות:

הא תנינא באבות מלאכות והתופר ב' תפירות ?

משום דקבעי למיתנא סיפא והקורע על מנת לתפור שתי תפירות קתני נמי התופר.

והקורע הא נמי תנינא באבות מלאכות ?

אלא משום דקבעי למיתני סיפא הקורע בחמתו ועל מתו משום הכי קתני [התופר שתי תפירות]:

והקורע ע"מ לתפור שתי תפירות:

היכי משכחת לה ?

[[2]](#footnote-2)דעבדה כי כיסתא:

**דף קה,ב משנה**

(א)הקורע בחמתו ועל מתו וכל המקלקלין – פטורין.

והמקלקל ע"מ לתקן -שיעורו כמתקן שיעור.

המלבן והמנפץ והצובע והטווה כמלא רחב הסיט כפול והאורג שני חוטין שיעורו כמלא הסיט:

[[3]](#footnote-3)ורמינהו

🕮 (ב) **הקורע בחמתו ובאבלו ועל מתו - חייב ואע"פ שמחלל את השבת יצא ידי קריעה**

לא קשיא

* הא במת דידיה (ב - ומיכוון שחייב לקרוע יש בזה משום תיקון)
* הא במת דעלמא (א –אין זה מתו ובקריעתו מקלקל הוא ופטור)

☝ והא מתו קתני ?

☜ לעולם במת דידיה ובהנך דלאו בני אבילות נינהו (א - אינם משבעת קרוביו)

☝ ואי חכם הוא חיובי מיחייב

דתניא

🕮  **חכם שמת הכל קרוביו הכל קרוביו** ס"ד אלא אימא הכל כקרוביו הכל קורעין עליו הכל חולצין עליו הכל מברין עליו ברחבה.

☜ לא צריכא דלאו חכם הוא. (א – במשנתנו מדובר שאינו ת"ח ואינו צריך לקרוע ואם קורע הריהו מקלקל)

☝ ואי אדם כשר הוא חיובי מיחייב

דתניא

🕮 **מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר** כדי שיבכה ערבונא שקלי מיניה ?

אלא מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר ש**כל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו בשביל כבוד שעשה**

☜ לא צריכא דלאו אדם כשר הוא. (א -ואינו חייב לקרוע עליו)

☝ ואי דקאי בשעת יציאת נשמה חיובי מיחייב

דתניא

🕮 **ר"ש בן אלעזר אומר העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לס"ת שנשרפה**

☜ לא צריכא דלא קאי בשעת יציאת נשמה.

תינח מתו אלא חמתו אחמתו קשיא

חמתו אחמתו נמי לא קשיא

* הא ר"י
* הא ר"ש

* הא ר' יהודה דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה (ב)
* הא ר"ש דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה (א)

☝ אימר דשמעת ליה לר' יהודה במתקן במקלקל מי שמעת ליה ?

☜ א"ר אבין האי נמי מתקן הוא דקעביד נחת רוח ליצרו.

☝ וכהאי גוונא מי שרי

והתניא

🕮 **ר"ש בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא שאמר משום ר' יוחנן בן נורי המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו**

**בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"ז שכך אומנתו של יצה"ר היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר**

**לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"ז והולך ועובד**.

א"ר אבין מאי קראה (תהילים פא) לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר

זה יצר הרע.

☜ לא צריכא דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיה.

* כי הא דרב יהודה **שליף מצבייתא** (מוציא וקורע את שפת הבגד)
* רב אחא בר יעקב **תבר מאני תבירי**  (שובר כלים שבורים)
* רב ששת **רמי לה לאמתיה מוניני ארישא** (זורק ציר של דגים על ראש שפחתו)
* רבי אבא **תבר נכתמא** (שובר כיסוי של כד)
* (א)**אמר ר"ש בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו**

**שנאמר (תהילים נו) נודי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך**

* (ב)**א"ר יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו שנאמר (יהושוע כד) ויקברו אותו בגבול נחלתו**

**בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. מלמד שרגש עליהן הר להורגן.**

* (ג)**אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים מדה כנגד מדה שנאמר (ישעיהו**

**כז) בסאסאה בשלחה תריבנה** (לשון סאה בסאה דהיינו מידה כנגד מידה)

(ב) איתיביה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן (שופטים ב) ויעבדו העם את ה' כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים **אשר האריכו ימים** אחרי

יהושע.

א"ל בבלאי ימים האריכו שנים לא האריכו.

☝ אלא מעתה (דברים יא) למען ירבו ימיכם וימי בניכם ימים ולא שנים

☜ ברכה שאני

* (ד)**ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן**

**אחד מן האחין שמת [[4]](#footnote-4)ידאגו כל האחין כולן**

**אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה**

אמרי לה דמת גדול ואמרי לה דמת קטן:

(א)וכל המקלקלין פטורין:

תני רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן

🕮 (ב) **כל המקלקלין פטורין חוץ מחובל ומבעיר** (שחייב)

אמר ליה פוק תני לברא חובל ומבעיר אינה משנה. (ב - וחובל ומבעיר ג"כ פטורים)

ואם תמצא לומר משנה חובל בצריך לכלבו מבעיר בצריך לאפרו (ולכן אין זה מקלקל אלא מתקן ולכן שנינו שחייב)

והאנן תנן כל המקלקלין פטורין ?

* מתניתין רבי יהודה (א שפוטר בכל המקלקלין)
* ברייתא רבי שמעון (ב שפוטר בכל המקלקלין חוץ מחובל ומבעיר שחייב)

מאי טעמא דרבי שמעון ?

* מדאיצטריך קרא למישרא מילה (ברית מילה) הא חובל בעלמא חייב.
* ומדאסר רחמנא הבערה גבי בת כהן שמע מינה מבעיר בעלמא חייב.

ורבי יהודה ?

* התם מתקן הוא כדרב אשי דאמר רב אשי מה לי לתקן מילה מה לי לתקן כלי.(ולכן בא הפסוק להתיר מילה למרות שמתקן)
* מה לי לבשל פתילה מה לי לבשל סמנין: (ובכ"א הייתי חושב שמיתת כהן תדחה איסור העברה ובא הפסוק ללמדנו שלא דוחה)

שיעור המלבן כו':

רב יוסף מחוי כפול (ריווח בין האצבע לאמה ✌ואומר כפול מזה)

רב חייא בר אמי מחוי פשוט: (ריווח בין האגודל לאצבע 👍)

**דף קו,א משנה**

רבי יהודה אומר

* הצד צפור למגדל(ארון)
* וצבי לבית - חייב

וחכמים אומרים

* צפור למגדל
* [[5]](#footnote-5)וצבי לגינה ולחצר ולביברין [חייב]

רשב"ג אומר לא כל הביברין שוין זה הכלל מחוסר צידה פטור שאינו מחוסר צידה חייב:

[[6]](#footnote-6)תנן התם

🕮 **(א) אין צדין דגים מן הביברין (בריכות דגים) ביו"ט ואין נותנין לפניהם מזונות**

**אבל צדין חיה ועוף ונותנין לפניהם מזונות.**

ורמינהו

🕮 **(ב) ביברין של חיות ושל עופות ושל דגים אין צדין מהם ביום טוב ואין נותנין לפניהם מזונות**

קשיא חיה אחיה קשיא עופות אעופות

בשלמא חיה אחיה לא קשיא

(במשנתנו ראינו מחלוקת חכמים ור' יהודה לגבי צבי בביבר.

לפי ר' יהודה דוקא לבית חייב אבל לביברין עדיין מחוסר צידה ויהיה פטור אבל אם צד מתוך הביברין יהיה חייב שכן בביבר נחשב מחוסר צידה

ולדעת חכמים מחייבים אף בביבר והצד מביבר יהיה פטור שכן אינו מחוסר צידה)

* הא רבי יהודה (ב)
* הא רבנן (א)

אלא עופות אעופות קשיא (ובעוף מודים כולם שהצידה שלו היא במגדל)

וכי תימא עופות אעופות נמי לא קשיא

* הא ביבר מקורה (א-שאינו מחוסר צידה)
* הא ביבר שאינו מקורה (ב-ומחוסר צידה וחייב)

והא בית דמקורה הוא ובין לרבי יהודה ובין לרבנן צפור למגדל אין לבית לא (ובבית כולם מודים שחייב ולמרות שמקורה)?

אמר רבה בר רב הונא הכא בצפור דרור עסקינן לפי שאינה מקבלת מרות.

דתנא

🕮 **דבי רבי ישמעאל למה נקרא שמה צפור דרור מפני שדרה בבית כבשדה**

(במשנתנו מדובר בצפור דרור ולכן גם בית מקורה לא נחשב צידה יחשב צידה אבל צפור רגילה אפשר לחלק בית מקורה נחשב צידה ונחשב כנצוד ועומד והצד ממנו יהיה פטור (א) אבל באינו מקורה אינו שנצוד ועמד ויהיה חייב (ב))

השתא דאתית להכי חיה אחיה נמי לא קשיא

* הא בביבר גדול ((ב) וחייב שכן מחוסר צידה)
* הא בביבר קטן ((א) שפטור שכן אינו מחוסר צידה)

היכי דמי ביבר גדול ? היכי דמי ביבר קטן ?

* אמר רב אשי כל היכא דרהיט בתריה ומטי לה בחד שיחייא ביבר קטן ואידך ביבר גדול
* אי נמי כל היכא דנפיל טולא (צל )דכתלים אהדדי ביבר קטן ואידך ביבר גדול.
* ואי נמי כל היכא דליכא עוקצי עוקצי ביבר קטן(הרבה פינות בביבר שיכול להיחבא) ואידך ביבר גדול:

רשב"ג אומר וכו': (כל הביברין שוין זה הכלל מחוסר צידה פטור שאינו מחוסר צידה חייב)

אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.

אמר ליה אביי הלכה מכלל דפליגי ? (וראינו שאינם חולקים שגם חכמים מחלקים ביו ביבר גדול לקטן)

א"ל מאי נפקא לך מינה?

א"ל גמרא גמור זמורתא תהא.

(א)תנו רבנן

🕮**הצד צבי**

**סומא וישן -חייב**

**חיגר וזקן וחולה – פטור.**

☝ א"ל אביי לרב יוסף מ"ש הני ומ"ש הני ?

☜הני עבידי לרבויי הני לא עבידי לרבויי (להשתמט ולברוח)

(ב)והתניא

🕮**חולה חייב**

אמר רב ששת לא קשיא

* הא בחולה מחמת אישתא (א קדחת חום ואינו יכול להשמט ונחשב כניצוד ועומד)
* הא בחולה מחמת אובצנא (ב עייפות ויכול להשמט ולכן לא נחשב ועומד וחייב)

ת"ר

🕮 **הצד חגבין גזין צרעין ויתושין בשבת חייב - דברי רבי מאיר**

**וחכמים אומרים**

* **כל שבמינו ניצוד חייב**
* **וכל שאין במינו ניצוד פטור.**

תניא אידך

🕮 **הצד חגבים**

**בשעת הטל פטור** (שכן הטל מעוור אותם ונחשבות כיצוד ועומד)

**בשעת השרב חייב**

**אלעזר בן מהבאי אומר אם היו מקלחות ובאות פטור**.

איבעיא להו אלעזר בן מהבאי ארישא קאי או אסיפא קאי ?

ת"ש

🕮**הצד חגבין בשעת הטל פטור בשעת השרב חייב אלעזר בן מהבאי אומר אפילו בשעת השרב אם היו מקלחות ובאות פטור**:

**דף קו,ב משנה**

צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו – חייב.

נעלו שנים – פטורין.

לא יכול אחד לנעול ונעלו שנים

* חייבין
* ורבי שמעון פוטר:

[[7]](#footnote-7)א"ר ירמיה בר אבא אמר שמואל הצד ארי בשבת אינו חייב עד שיכניסנו לגורזקי שלו:

**דף קו,ב משנה**

ישב האחד על הפתח ולא מילאהו ישב השני ומילאהו -השני חייב.

ישב הראשון על הפתח ומילאהו , ובא השני וישב בצידו אף על פי שעמד הראשון והלך לו -הראשון חייב והשני פטור.

הא למה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו:

[[8]](#footnote-8)**אמר רבי אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב נכנסה לו צפור תחת כנפיו יושב ומשמרו עד שתחשך**

מתיב רב נחמן בר יצחק

🕮 **ישב הראשון על הפתח ומלאהו ובא השני וישב בצדו אף על פי שעמד הראשון והלך לו הראשון חייב והשני פטור**

☝ מאי לאו פטור אבל אסור?

☜ לא פטור ומותר.

הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא למה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו מכלל דפטור ומותר ש"מ.

איכא דאמרי

אמר רב נחמן בר יצחק

אף אנן נמי תנינא

🕮 **אף על פי שעמד הראשון והלך לו הראשון חייב והשני פטור** מאי לאו פטור ומותר ? לא פטור אבל אסור.

הא מדקתני סיפא הא למה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו מכלל דפטור ומותר ש"מ.

אמר שמואל כל פטורי דשבת פטור אבל אסור לבר מהני תלת דפטור ומותר

* חדא הא. וממאי דפטור ומותר? דקתני סיפא למה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו.
* ואידך המפיס מורסא בשבת
  + אם לעשות לה פה חייב (בונה או תיקון כלי)
  + אם להוציא ממנה לחה פטור.

וממאי דפטור ומותר ?

דתנן

🕮 **מחט של יד ליטול בה את הקוץ**

* ואידך הצד נחש בשבת
  + אם מתעסק בו שלא ישכנו- פטור (מלאכה שאינה צריכה לגופה)
  + אם לרפואה חייב

וממאי דפטור ומותר ?

דתנן

🕮 **כופין קערה על הנר בשביל שלא תאחוז בקורה ועל צואה של קטן ועל עקרב שלא תישך**:

1. **דף קה,א גמרא** [↑](#footnote-ref-1)
2. **דף קה,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-2)
3. **דף קה,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-3)
4. **דף קו,א גמרא** [↑](#footnote-ref-4)
5. **דף קו,ב משנה** [↑](#footnote-ref-5)
6. **דף קו,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-6)
7. **דף קו,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-7)
8. **דף קז,א גמרא** [↑](#footnote-ref-8)