## ג. בדין שחט חטאת ומצא בה בן ד חי, כה ע"ב

השוחט את החטאת ומצא בה בן ד' חי; תני חדא: אין נאכלת אלא לזכרי כהונה, ואינה נאכלת אלא ליום אחד, ואינה נאכלת אלא לפנים מן הקלעים. ותניא אידך: נאכלת לכל אדם, ונאכלת בכל מקום, ונאכלת לעולם.

. מאי לאו תנאי, דת"ק סבר שיירו אינו משוייר, ומר סבר שיירו משוייר,

. אמר לך רבי יוחנן: דכ"ע אם שיירו משוייר, והני תנאי בהא קמיפלגי, דמר סבר ולדי קדשים - בהוייתן הן קדושים, ומר סבר, ולדי קדשים - במעי אמן הן קדושים.

. ואיבעית אימא: לא קשיא, כאן - בשהקדישה ולבסוף נתעברה, כאן - בשנתעברה ולבסוף הקדישה.

זמן ההקדש

נתעברה ולבסוף הקדישה

הקדישה ולבסוף נתעברה

אם שיירו?

ולדות קדשים

ממעי אמן הם קדושים

לא משוייר

משוייר

בהוויתן הם קדושים

[3] כחטאת

[2] כחטאת

[1] חולין

ולדות קדשים

בהוויתן הם קדושים

ממעי אמן הם קדושים

[5] כחטאת

[4] חולין

אפשרויות לתירוץ הסתירה (לפי הסעיפים דלעיל)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | כחטאת | חולין | שרש המחלוקת / החילוק  |
| א | 3 | 4 | אם שיירו משויר או לא |
| ב | 2 | 1 | אם וולדות קדושים בהוויתן או במעי אמן |
| ג | 3 | 1 | אם הקדישה קודם שנתעברה או הפוך |