בס"ד דף עזר למסכת נדה דף ל"ד

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | לח | יבש | מגע | משא |
| דם (נדה, יולדת, זבה) | √ | √ | √ | √ |
| זוב ושכבת זרע של זב בעל ראייה אחת (שומר יום כנגד יום – דאיתקש לשכבת זרע) | √ | X | √ | X |
| זוב ושכבת זרע של זב בעל שתי ראיות (זב מלא ללא קרבן) | √ | X | √ | √ |
| מעיינות (רוק, מי רגליים ועוד) של זב, זבה, יולדת, נדה, מצורע/ת | √ | X | √ | √ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ב"ש | הסבר ב"ש | ב"ה | הסבר ב"ה |
| דם גויה | הדם טהור | חכמים גזרו על גויה להיות זבה אבל רק לגבי מעיינותיה. לגבי דמה לא גזרו כדי שיהיה היכר שזה טומאה מדרבנן וטמא מספק | הדם כדין מעיין | חכמים גזרו גם על דמה של גויה להיות כזבה. ההיכר לדעת שזה מדרבנן ומספק הוא בכך שאינו מטמא ביבש.  |
| דם טוהר של מצורעת | טהור | כי אינו מוגדר כ "מעיין" (לא מתעגל = מתאסף ויוצא) | כדין מעיין | יש לימוד מיוחד מפסוק לטמא אף שאינו מוגדר כ "מעיין" (ייתור אחת המילים "לזכר" "ולנקבה") |
| דם יולדת שלא טבלה | כדין מעיין | התורה תלתה את הטומאה בימים בלבד. צריכה להיות טהור (כי אינו "מעיין") אבל רבנן גזרו עליה טומאה שלא יבואו לטהר דמה בתוך שבעה. עשו היכר שזה מדרבנן וטמא מספק בכך שאינו מטמא יבש. \* | טמא כדם נדה, יולדת, זבה | גם ביולדת התורה תלתה את הטומאה בימים ובטבילה כמו בנידה |
| דם יולדת בזוב שלא טבלה | טמא כדם נדה, יולדת, זבה | כדין כל נדה וזבה שלא טבלו – התורה תלתה בטבילה | טמא כדם נדה, יולדת, זבה | כדין כל נדה וזבה שלא טבלו – התורה תלתה בטבילה |
| רבא |  |  |  |  |
| זוב גוי | הזוב טמא (אע"פ שדם זוב גויה טהור) | כי יש היכר שזו טומאה מדרבנן על ידי שמטמאים את קריו | הזוב טמא |  |
| קרי גוי | הקרי טהור |  | הקרי טהור (אע"פ שמחמירים בדם זוב גויה) | כדי שיהיה היכר שזו טומאה מדרבנן ומספק. (את ההיכר עשו בקרי כי זה תלוי במעשה). |

\* יש חילוק בין ההיכר אצל גויה לחילוק אצל יולדת כי בגויה יש חשש שאם יאמרו שמטמא לח ולא יבש, יבואו לחלק גם בדין דם נדה יהודייה שטמא מן התורה בין לח ויבש ואילו ביולדת כולם יודעים שזה דם טוהר ולא יבואו להתבלבל.