טבלאות עזר של מסקנות הגמרא ללימוד ברכות דף כג

ערך הרב חנניה מלכה

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| הנושא: מה דינו של אדם ש היה עומד בתפלה ומים שותתין על ברכיו | | | |
| הברייתא : פוסק עד שיכלו המים, וחוזר ומתפלל. | | | |
|  | באיזה מקרה מדובר? | מדובר ששהה לגמור את כולה | מדובר שלא שהה בלגמור את כולה |
| להיכן חוזר?  רב חסדא ורב המנונא | חוזר לראש | אם שהה כדי לגמור את כולה - חוזר לראש. | גברא דחויא הוא, ואין ראוי, ואין תפלתו תפלה. |
| למקום שפסק | למקום שפסק | גברא חזיא הוא, ותפלתו תפלה. |
| שולחן ערוך או"ח , עח | היה קורא והתחילו מי רגליו שותתין על ברכיו, פוסק עד שיכלו המים, וחוזר לקרות, .... ואפילו שהה כדי לגמור את כולה, אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק.  רמ"א: וי"א דאם שהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש וכן עיקר. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| הנושא תפילת הנצרך לנקביו :  אל יתפלל, ואם התפלל - תפלתו תועבה | |
| אם יכול להשהות את עצמו פרסה יתפלל | לא יכול להשהות את עצמו פרסה אל יתפלל |
| אמר רבי יונתן: הנצרך לנקביו הרי זה לא יתפלל, משום שנאמר: +עמוס ד'+ הכון לקראת אלהיך | |
| רב אשי ואיתימא רבי חנינא בר פפא אמר: שמור נקביך בשעה שאתה עומד בתפלה לפני. | |
| שולחן ערוך צב, א  היה צריך לנקביו, אל יתפלל, ואם התפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל; וה"מ שאינו יכול לעמוד עצמו שיעור הילוך פרסה, אבל אם יכול להעמיד עצמו שיעור פרסה (72 דקות )יצא בדיעבד, אבל לכתחלה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו תחלה יפה. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| בזמנם היו הולכים עם תפילין כל היום ולכן יש שאלה מה היו עושים עם התפילין בזמן שצריכים ללכת לשרותים. | | | |
| נכנס עם תפילין לצרכים גדולים | בית הכיסא קבוע (כבר עשו בו צרכים גדולים) | עראי (לא עשו בו צרכים גדולים) | |
| חולץ תפיליו ברחוק ארבע אמות, | חולץ ונפנה לאלתר וכשהוא יוצא - מרחיק ארבע אמות ומניחן | |
| הנכנס בתפילין לבית הכסא קבוע להשתין מים | רבינא שרי. | , רב אדא בר מתנא אסר. | לרבא, אסור, חיישינן שמא יפנה בהן; ואמרי לה: שמא יפיח בהן. |
| מה הוא עושה עם התפילין | לבית שמאי: .חולץ תפיליו ברחוק ארבע אמות, ומניחן בחלון הסמוך לרשות הרבים ונכנס, וכשהוא יוצא - מרחיק ארבע אמות ומניחן, | ובית הלל אומרים: אוחזן בידו ונכנס; | רבי עקיבא אומר: אוחזן בבגדו ובידו, ונכנס. |
| היכן מניחם | בראשונה היו מניחין תפילין בחורין הסמוכין לבית הכסא, ובאין עכברים ונוטלין אותן.  התקינו שיהו מניחין אותן בחלונות הסמוכות לרשות הרבים, ובאין עוברי דרכים ונוטלין אותן;  התקינו שיהא אוחזן בידו ונכנס. | רבי יוחנן ורב נחמן עשו מעשה ונכנסו עם תפילין לשרותים. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| להיכנס עם תפילין לבית הכיסא לצורך עשיית קטנים | | |
| לב"ש אסור להיכנס עם תפילין לצרכים גדולים | | לבית הלל מותר להיכנס עם תפילין לצרכים גדולים. |
| תנו רבנן: לא יאחז אדם תפילין בידו ולא ישתין בהן מים, (צרכים קטנים). | | |
| אמר רבא אמר רב ששת: ברייתא זו היא כבית שמאי | | |
| דברים שהתרתי לך כאן, אסרתי לך כאן, | | זהו קל וחומר שאין עליו תשובה |
| אפשרויות הסברה | מדבר על בית הלל שהתיר להיכנס עם תפילין לצורך גדולים ואסר לצורך קטנים | לשיטה זו יש הסבר מדוע זהו ק"ו שאין עליו תשובה. (והסברא היא שבקטנים יש ניצוצות שצריך לנקותם מיד שלא יוציאו עליו שהוא כרות שופכה ובניו ממזרים). |
|  | שלאיש התרתי לצורך עשיית גדולים לגלות לאחריו טפח ולפניו טפחיים לאישה אחריה טפח, ולפניה ולא כלום. | לשיטה זו אין הסבר למשפט זה, כך מבנה הגוף. |

|  |  |
| --- | --- |
| הנושא האם מותר לשים תפילין עם כסף בסודרו? | |
| לצרור תפילין עם כסף | |
| צורר אדם תפיליו עם מעותיו באפרקסותו | לא יצור! |
| דלא אזמניה | דאזמניה |
| הזמנה ללא שימוש | |
| רב חסדא שרי למיצר ביה זוזי | ולאביי, הזמנה מילתא ואסור |