דף ב,א משנה

מאימתי מזכירין גבורות גשמים ?

* רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג
* ר' יהושע אומר מיום טוב האחרון של חג

אמר לו ר' יהושע הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג למה הוא מזכיר?

אמר לו ר' אליעזר אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו.

אמר לו א"כ לעולם יהא מזכיר ?

אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים

ר' יהודה אומר העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון של חג - האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר

 ביו"ט הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר

[[1]](#footnote-1)תנא היכא קאי דקתני מאימתי ?

תנא התם קאי דקתני

🕮 **מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלין בברכת השנים והבדלה בחונן הדעת**

וקתני מאימתי מזכירין גבורות גשמים.

וליתני התם מ"ש דשבקיה עד הכא ?

אלא תנא מראש השנה סליק

🕮 דתנן **ובחג נידונין על המים**.

ואיידי דתנא ובחג נידונין על המים , תנא מאימתי מזכירין גבורות גשמים.

וליתני מאימתי מזכירין על הגשמים מאי גבורות גשמים ?

א"ר יוחנן מפני שיורדין בגבורה

☜ שנאמר (איוב ה) עֹשֶׂה **גְדֹלוֹת**, וְאֵין **חֵקֶר**;    **נִפְלָאוֹת**, עַד-אֵין מִסְפָּר.

☜ וכתיב (איוב ה) **הַנֹּתֵן מָטָר**, עַל-פְּנֵי-אָרֶץ;  **וְשֹׁלֵחַ מַיִם**, עַל-פְּנֵי חוּצוֹת.

מאי משמע ?

אמר רבה בר שילא אתיא חקר חקר מברייתו של עולם

☜ כתיב הכא עֹשֶׂה גְדֹלוֹת, עַד-אֵין **חֵקֶר**

☜ וכתיב התם (ישעיהו מ) הֲלוֹא יָדַעְתָּ אִם-לֹא שָׁמַעְתָּ, אֱלֹהֵי עוֹלָם יְהוָה בּוֹרֵא קְצוֹת הָאָרֶץ--לֹא יִיעַף, וְלֹא יִיגָע:  אֵין **חֵקֶר**, לִתְבוּנָתוֹ.

☜ וכתיב (תהילים סה) מֵכִין הָרִים בְּכֹחוֹ;    נֶאְזָר, ב**ִּגְבוּרָה**.

ומנא לן דבתפלה ?

🕮 דתניא ☜ **(דברים יא) לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם** (וּלְעָבְדוֹ, בְּכָל-לְבַבְכֶם, וּבְכָל-נַפְשְׁכֶם.)-

 **איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה.**

 **וכתיב בתריה** ☜  **(דברים יא)** וְנָתַתִּי מְטַר-אַרְצְכֶם בְּעִתּוֹ, יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ

**אמר ר' יוחנן** ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן

* **מפתח של גשמים**
* **ומפתח של חיה**
* **ומפתח של תחיית המתים**

**מפתח של גשמים** ☜ דכתיב (דברים כח) **יִפְתַּח יְהוָה** לְךָ אֶת-אוֹצָרוֹ הַטּוֹב אֶת-הַשָּׁמַיִם, לָתֵת מְטַר-אַרְצְךָ בְּעִתּוֹ

 **מפתח של חיה** מנין ☜ דכתיב (בראשית ל) **וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים**, אֶת-רָחֵל; וַיִּשְׁמַע אֵלֶיהָ אֱלֹהִים, וַיִּפְתַּח אֶת-רַחְמָהּ

 **מפתח של תחיית המתים** מנין ☜ דכתיב (יחזקאל לז) וִידַעְתֶּם, **כִּי-אֲנִי יְהוָה**:  בְּפִתְחִי אֶת-קִבְרוֹתֵיכֶם

**דף ב,ב גמרא**

במערבא אמרי אף **מפתח של פרנסה** ☜דכתיב (תהילים קמה) פותח את ידך וגו'

ור' יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב להא ? אמר לך גשמים היינו פרנסה:

**ר' אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג כו':**

איבעיא להו ר' אליעזר מהיכא גמיר לה מלולב גמר לה ? או מניסוך המים גמר לה ?

* **מלולב גמר לה** מה לולב ביום אף הזכרה ביום
* או דלמא **מניסוך המים גמר לה** מה ניסוך המים מאורתא דאמר מר (במדבר כט) ומנחתם ונסכיהם אפילו בלילה אף הזכרה מאורתא

🕮  **תא שמע דאמר רבי אבהו לא למדה ר' אליעזר אלא מלולב**

* איכא דאמרי ר' אבהו גמרא גמיר לה
* ואיכא דאמרי מתניתא שמיע ליה.

מאי היא ?

 🕮 **דתניא מאימתי מזכירין על הגשמים**

* **1רבי אליעזר אומר משעת נטילת לולב** (מיום הראשון של חג סוכות מהבוקר)
* **2ר' יהושע אומר משעת הנחתו** (ביום שמיני עצרת)

**א"ר אליעזר הואיל וארבעת מינין הללו אינן באין אלא לרצות על המים**

 **וכשם שארבע מינין הללו אי אפשר בהם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים.**

 **אמר לו ר' יהושע והלא גשמים בחג אינו אלא סימן קללה.**

 **אמר לו ר' אליעזר אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר, וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה**

 **ואינה אלא בזמנה (בעוה"ב) כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן ,**

 **לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר.**

* **רבי אומר** **אומר אני משעה שמפסיק לשאלה כך מפסיק להזכרה**.
* **3ר' יהודה בן בתירה** **אומר בשני בחג הוא מזכיר** (מיום השני של חג סוכות לומד מייתור מילים )
* **4ר' עקיבא** **אומר בששי בחג הוא מזכיר** (מיום השישי של חג סוכות )
* **ר' יהודה משום ר' יהושע** **אומר העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג , אחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר. ביום טוב ראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר**.

שפיר קאמר ליה ר"א לרבי יהושע

אמר לך רבי יהושע בשלמא תחיית המתים מזכיר דכולי יומא זמניה הוא , אלא גשמים כל אימת דאתיין זמנייהו היא ?

🕮 והתנן **יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה** **הם** שנאמר (שמואל א יב) הלא קציר חטים היום וגו'.

* **רבי יהודה בן בתירה** אומר **בשני בחג הוא מזכיר**

מ"ט דרבי יהודה בן בתירה

🕮 דתניא רבי יהודה בן בתירה אומר

* נאמר בשני (במדבר כט) ונסכיה**ם**
* ונאמר בששי ונסכ**י**ה
* ונאמר בשביעי כמשפט**ם**

הרי מ"ם יו"ד מ"ם הרי כאן מים מכאן רמז לניסוך המים מן התורה.

 ומאי שנא בשני דנקט דכי רמיזי להו בקרא בשני הוא דרמיזי הלכך בשני מדכרינן.

* **רבי עקיבא** אומר **בששי בחג הוא מזכיר**

שנאמר בששי ונסכיה בשני ניסוכין הכתוב מדבר אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין.

ואימא תרוייהו דחמרא ? סבר לה כר' יהודה בן בתירה דאמר רמיזי מיא **.**

[[2]](#footnote-2) אי סבר לה כרבי יהודה בן בתירה נימא כוותיה קסבר רבי עקיבא ?

כי כתיב ניסוך יתירא בששי הוא דכתיב.

🕮 **תניא ר' נתן אומר (במדבר כח) בקדש הסך נסך שכר לה' בשני ניסוכין הכתוב מדבר אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין** אימא תרוייהו דחמרא ?

אם כן ליכתוב קרא או הסך הסך או נסך נסך מאי הסך נסך שמעת מינה חד דמיא וחד דחמרא.

🕮 אלא הא **דתנן ניסוך המים כל ז'** מני ?

* אי ר' יהושע נימא חד יומא
* אי ר"ע תרי יומי
* אי ר' יהודה ב"ב שיתא יומי

לעולם רבי יהודה בן בתירה היא

וסבירא ליה כר' יהודה דמתני'

🕮 **דתנן רבי יהודה אומר בלוג היה מנסך כל שמונה**

ומפיק ראשון ומעייל שמיני.

ומאי שנא ראשון דלא ? דכי רמיזי מים בשני הוא דרמיזי.

שמיני נמי כי רמיזי מים בשביעי הוא דרמיזי ?

אלא רבי יהושע היא וניסוך המים כל שבעה הלכתא גמירי לה.

**דאמר ר' אמי א"ר יוחנן משום ר' נחוניא איש בקעת בית חורתן**

* **עשר נטיעות**
* **ערבה**
* **וניסוך המים**

**הלכה למשה מסיני:**

🕮 (א) **רבי יהודה אומר משום רבי יהושע**

 **העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג - האחרון (מוסף) מזכיר הראשון** (שחרית)**אינו מזכיר**

 **ביום טוב הראשון של פסח - הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר:**

 הי רבי יהושע ?

* אילימא רבי יהושע **דמתניתין** הא אמר ביום טוב האחרון של חג הוא מזכיר (וכוונתו מתפילת שחרית ולא כמו הברייתא שרק ממוסף)
* אלא ר' יהושע **דברייתא** האמר משעת הנחתו **(ר' יהושע אומר משעת הנחתו -ביום שמיני עצרת** מתפילת שחרית ולא כמו הברייתא שרק ממוסף**)**

🕮 (ב)ותו הא דתניא **ר' יהודה אומר משום בן בתירה**

 **העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר**.

 הי בן בתירה?

אילימא רבי יהודה בן בתירה הא אמר בשני בחג הוא מזכיר.

אמר רב נחמן בר יצחק תהא ברבי יהושע בן בתירה זמנין דקרי ליה בשמיה ) (א) **- רבי יהודה אומר משום רבי יהושע)**

וזימנין דקרי ליה בשמיה דאבא ( (ב) **- ר' יהודה אומר משום בן בתירה )**

והא מקמי דליסמכוהו (ב) והא לבתר דליסמכוהו.(א)

(1משיב הרוח , 2מוריד הגשם , 3מוריד הטל)

🕮**תנא 3בטל 1וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואם בא להזכיר מזכיר**.

מ"ט ? **א"ר חנינא** לפי שאין נעצרין.

3וטל מנלן דלא מיעצר ?

* דכתיב (מלכים א יז) ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב **חי ה' אלהי ישראל** אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי
* וכתיב (מלכים א יח) לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה

ואילו טל לא קאמר ליה מאי טעמא ? (הקב"ה לאליהו)

משום **[[3]](#footnote-3)** דלא מיעצר.

וכי מאחר דלא מיעצר אליהו אשתבועי למה ליה ?(**חי ה' אלהי ישראל**)

הכי קא"ל אפילו טל דברכה נמי לא אתי. ( אליהו עצר טל של ברכה )

וליהדריה לטל דברכה ? משום דלא מינכרא מילתא.

<אלא> רוחות מנא לן דלא מיעצרי ? **א"ר יהושע בן לוי**

* דאמר קרא (זכריה ב) כי **כ**ארבע רוחות השמים פרשתי אתכם נאם ה'.

מאי קאמר להו ? אילימא הכי קאמר להו הקב"ה לישראל דבדרתינכו בארבע רוחי דעלמא , אי הכי כארבע בארבע מיבעי ליה ? אלא הכי קאמר **כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך א"א לעולם בלא ישראל.**

א"ר חנינא הלכך

**בימות החמה**

* אמר 1משיב הרוח אין מחזירין אותו (כי אינו מעלה ואינו מוריד שכן תמיד יש רוח)
* אמר 2מוריד הגשם מחזירין אותו (כי זהו סימן קללה)

**בימות הגשמים**

* לא אמר 1משיב הרוח אין מחזירין אותו (כי אינו מעלה ואינו מוריד שכן תמיד יש רוח)
* לא אמר 2מוריד הגשם מחזירין אותו
* ולא עוד אלא אפילו אמר **מעביר הרוח ומפריח הטל** אין מחזירין אותו.

🕮 **תנא בעבים** (עננים) **וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר ואם בא להזכיר מזכיר.**

 מ"ט משום דלא מיעצרי.

 ולא מיעצרי ?

 🕮 **והתני רב יוסף** ☜(דברים יא) **ועצר את השמים.** מן העבים ומן הרוחות.

 אתה אומר מן העבים ומן הרוחות או אינו אלא מן המטר ?

 כשהוא אומר ולא יהיה מטר הרי מטר ! אמור הא מה אני מקיים ועצר את השמים - מן העבים ומן הרוחות.

 קשיא רוחות ארוחות , קשיא עבים אעבים.

* עבים אעבים לא קשיא
	+ הא בחרפי (המוקדמים לפני מטר-שאינם נעצרים)
	+ הא באפלי (המאוחרים אחרי המטר- שנעצרים)
* רוחות ארוחות לא קשיא
	+ הא ברוח מצויה (שאינה נעצרת)
	+ הא ברוח שאינה מצויה (רוח סערה שנעצרת)

 רוח שאינה מצויה חזיא לבי דרי ? אפשר בנפוותא.

🕮 **תנא העבים והרוחות שניות למטר** (העננים והרוחות מועילות כמו המטר)

היכי דמי ?

**אמר עולא ואיתימא רב יהודה** דבתר מיטרא.(כלומר העננים והרוחות הבאים אחרי המטר מועילות כמו המטר)

למימרא דמעליותא היא ?

☜ והכתיב (דברים כח) יתן ה' את מטר ארצך אבק ועפר

ואמר עולא ואיתימא רב יהודה זיקא דבתר מטרא (רוחות אחר המטר שמדביקות את העפר לצמחים ומזיקים)

לא קשיא

* הא דאתא ניחא הא דאתא רזיא
* <ואי בעית אימא> הא דמעלה אבק הא דלא מעלה אבק

ואמר רב יהודה

* זיקא (רוחות) דבתר מיטרא כמיטרא.
* עיבא (עננים) דבתר מיטרא כמיטרא.
* שימשא (שמש) דבתר מיטרא כתרי מטרי.

למעוטי מאי ?

* למעוטי גילהי דליליא (ברק המבריק בלילה אחרי המטר)
* ושמשא דביני קרחי (זריחת השמש מבין העבים לאחר המטר)

**אמר רבא** מעלי תלגא לטורי ,כחמשה מטרי לארעא

שנאמר ☜ (איוב לז) כִּי לַשֶּׁלֶג, יֹאמַר  הֱוֵא-אָרֶץ**1** וְגֶשֶׁם **2**מָטָר**3** וְגֶשֶׁם, **4,5**מִטְרוֹת עֻזּוֹ.

**ואמר רבא** תלגא לטורי (שלג מועיל להרים), מטרא רזיא לאילני (מטר היורד בכח מועיל לאילנות )מטרא ניחא לפירי (מטר קל מועיל לפירות)

[[4]](#footnote-4) עורפילא אפילו לפרצידא דתותי קלא מהניא ליה (גשם דק אפילו לגרעין שמתחת לרגב האדמה מועיל)

מאי עורפילא ? עורו פילי (סותם הסדקים שבקרקע)

**ואמר רבא** האי צורבא מרבנן דמי לפרצידא דתותי קלא דכיון דנבט נבט.

**ואמר רבא** האי צורבא מרבנן דרתח (שכועס ) אורייתא הוא דקא מרתחא ליה.

☜ שנאמר (ירמיהו כג) הֲלוֹא כֹה דְבָרִי כָּאֵשׁ

**ואמר רב אשי** כל ת"ח שאינו קשה כברזל אינו ת"ח

☜ שנא' (ירמיהו כג) וּכְפַטִּישׁ, יְפֹצֵץ סָלַע

**א"ל רבי אבא לרב אשי** אתון מהתם מתניתו לה. אנן מהכא מתנינן לה

☜ דכתיב (דברים ח) אֶרֶץ אֲשֶׁר **אֲבָנֶיהָ** בַרְזֶל אל תקרי אבניה אלא בוניה.

**אמר רבינא** אפ"ה מיבעי ליה לאיניש למילף נפשיה בניחותא שנאמר (קוהלת יא) והסר כעס מלבך וגו' .

א"ר שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

שלשה שאלו שלא כהוגן לשנים השיבוהו כהוגן לאחד השיבוהו שלא כהוגן ואלו הן:

* אליעזר עבד אברהם
* ושאול בן קיש
* ויפתח הגלעדי
* **אליעזר עבד אברהם**

 ☜ דכתיב (בראשית כד) והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך וגו'

 יכול אפי' חיגרת אפי' סומא

 השיבו כהוגן ונזדמנה לו רבקה

* **שאול בן קיש**

☜ דכתיב (שמואל א יז) והיה האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עשר גדול ואת בתו יתן לו

יכול אפי' עבד אפילו ממזר

השיבו כהוגן ונזדמן לו דוד

* **יפתח הגלעדי**

☜ דכתיב (שופטים יא) והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי וגו'

יכול אפילו דבר טמא

השיבו שלא כהוגן נזדמנה לו בתו

והיינו דקאמר להו נביא לישראל

 ☜ (ירמיהו ח) הצרי (תרופה) אין בגלעד אם רופא אין שם

* וכתיב (ירמיהו יט) **אשר לא צויתי** **ולא דברתי** **ולא עלתה על לבי**
* **אשר לא צויתי** - זה בנו של מישע מלך מואב

 ☜ שנאמר (מלכים ב ג) ויקח את בנו הבכור אשר ימלך תחתיו ויעלהו עלה.

* **ולא דברתי** - זה יפתח.
* **ולא עלתה על לבי** - זה יצחק בן אברהם.

**אמר רבי ברכיה** אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן והקב"ה השיבה כהוגן

☜ שנא' (הושע ו) וְנֵדְעָה נִרְדְּפָה, לָדַעַת אֶת-יְהוָה, כְּשַׁחַר, נָכוֹן מֹצָאוֹ; וְיָבוֹא כַגֶּשֶׁם לָנוּ

אמר לה הקב"ה : בתי את שואלת דבר שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש , אבל אני אהיה לך דבר המתבקש לעולם

 ☜ שנאמר (הושע יד) אהיה כטל לישראל

ועוד שאלה שלא כהוגן אמרה לפניו: רבש"ע (שיר השירים ח) שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך

א"ל הקב"ה: בתי את שואלת דבר שפעמים נראה ופעמים אינו נראה , אבל אני אעשה לך דבר שנראה לעולם

☜שנאמר (ישעיהו מט) הן על כפים חקותיך.

**אין שואלין את הגשמים כו':**

סברוה שאלה והזכרה חדא מילתא היא.

מאן תנא ?

**אמר רבא** ר' יהושע היא דאמר משעת הנחתו.

**א"ל אביי** אפילו תימא רבי אליעזר שאלה לחוד והזכרה לחוד

ואיכא דאמרי לימא

**[[5]](#footnote-5)** רבי יהושע היא דאמר משעת הנחתו.

אמר רבא אפילו תימא רבי אליעזר שאלה לחוד והזכרה לחוד:

**ר' יהודה אומר העובר לפני התיבה** (ביו"ט האחרון של חג - האחרון **מזכיר** (משיב הרוח ומוריד הגשם) הראשון אינו מזכיר

 ביו"ט הראשון של פסח הראשון **מזכיר** האחרון אינו מזכיר)

🕮 ורמינהו עד **מתי שואלין** את הגשמים ?

* **ר' יהודה אומר** עד שיעבור הפסח
* **ר' מאיר אומר** עד שיעבור ניסן

סתירה בדברי רבי יהודה בין משנתנו למשנה בדף ה

במשנתנו - ביו"ט הראשון של פסח הראשון מזכיר האחרון אינו מזכיר כלומר **מפסיקים להזכיר ולשאול ביום הראשון של פסח**

במשנה בדף ה- עד מתי שואלין את הגשמים ? ר' יהודה אומר עד שיעבור הפסח. **מפסיקים לשאול אחרי הפסח**

* **אמר רב חסדא** לא קשיא
	+ כאן לשאול
	+ כאן להזכיר

 מישאל שאיל ואזיל (האדם הולך וממשיך לשאול כל פסח).

 להזכיר - ביו"ט הראשון פסיק (ולגבי הזכרה הוא מפסיק ביו”ט הראשון של פסח)

 ☝ אמר עולא הא דרב חסדא קשיא (משלי י) כחומץ לשינים וכעשן לעינים

 ומה במקום שאינו שואל (עד ז' בחשוון) מזכיר , במקום ששואל (חוה"מ פסח) אינו דין שיהא מזכיר.

* **אלא אמר עולא** תרי תנאי אליבא דר' יהודה (משנתנו והמשנה בדף ה).

* **רב יוסף אמר** מאי עד שיעבור הפסח עד שיעבור שליח צבור ראשון היורד ביו"ט ראשון של פסח

 ☝ א"ל אביי שאלה ביו"ט מי איכא ? א"ל אין. שואל מתורגמן. וכי מתורגמן שואל דבר שאינו צריך לצבור ? אלא מחוורתא

 כדעולא.

* **רבה אמר** מאי עד שיעבור הפסח עד שיעבור זמן שחיטת הפסח וכתחילתו כן סופו מה תחילתו מזכיר אע"פ שאינו שואל אף סופו מזכיר אע"פ שאינו שואל.

☝ א"ל אביי בשלמא תחילתו מזכיר הזכרה נמי ריצוי שאלה היא אלא סופו מאי ריצוי שאלה איכא , אלא מחוורתא כדעולא.

**א"ר אסי א"ר יוחנן** הלכה כר' יהודה (מאימתי **מזכירין** גבורות גשמים ? ... **ר' יהושע אומר יום טוב האחרון של חג**)

א"ל ר' זירא לר' אסי ומי אמר רבי יוחנן הכי

🕮 והתנן

* **בשלשה במרחשוון שואלין את הגשמים**
* **רבן גמליאל אומר בשבעה בו**

**וא"ר אלעזר** הלכה כרבן גמליאל

(ר' יוחנן פסק כר' יהודה ששואלין ביום שמיני עצרת ור' אלעזר פסק כרבן גמליאל ששואלים בז' חשוון)

* א"ל גברא אגברא קא רמית

* איבעית אימא לא קשיא .
* כאן לשאול (והמשנה שבה מוזכר ר' גמליאל לשאול)
* כאן להזכיר (משנתנו להזכיר)

☝ והאמר ר' יוחנן במקום ששואל מזכיר ? (המשנה שבה מוזכר ר' גמליאל מדברת גם להזכיר וקשה)

ההוא להפסקה איתמר (מה שאמר ר' יוחנן במקום ששואל מזכיר הכוונה למתי שמפסיקים לשאול ולהזכיר בפסח , ולא לתחילת הזמן )

☝ והאמר ר' יוחנן התחיל להזכיר מתחיל לשאול פסק מלשאול פוסק מלהזכיר. (מה שאמר ר' יוחנן במקום ששואל מזכיר הכוונה גם להתחלת הזמן וגם להפסקה)

* אלא לא קשיא
	+ הא לן (המשנה שבה מוזכר ר' גמליאל מדברת לבני בבל שעדין יש להם תבואה בשדה ודוחים את ההזכרה והשאלה לז' חשוון)
	+ הא להו (משנתנו מדברת לבני א"י וזה זמן מוקדם שמיני עצרת,

 מאי שנא ? לדידן דאית לן פירי בדברא. (תבואה בשדה)

 לדידהו נמי אית להו עולי רגלים ?

כי קא"ר יוחנן בזמן שאין בית המקדש קיים.

* השתא דאתית להכי הא והא לדידהו (משנתנו והמשנה שבה מוזכר ר' גמליאל מדברות לבני א"י

ולא קשיא

* כאן בזמן שבית המקדש קיים ומשנתו של ר' גמליאל דיברה בזמן שביה"ק קיים ויש עולי רגל ולכן בז' בחשון)
* כאן בזמן שאין בית המקדש קיים (כשאין בית מקדש ואיו עולי רגלים אז התאריך הוא שמיני עצרת)

ואנן דאית לן תרי יומי היכי עבדינן ?

* **אמר רב** מתחיל במוספין (של יו"ט ראשון) ופוסק במנחה ערבית ושחרית וחוזר במוספין (של יו"ט שני).

אמר להו שמואל : פוקו ואמרו ליה לאבא אחר שעשיתו קודש תעשהו חול

* אלא **אמר שמואל** מתחיל במוספין ובמנחה (של יו"ט ראשון) ופוסק ערבית ושחרית וחוזר ומתחיל במוספין (של יו"ט שני)
* **[[6]](#footnote-6) רבא אמר** כיון שהתחיל שוב אינו פוסק וכן **אמר רב ששת** כיון שהתחיל שוב אינו פוסק.

ואף רב הדר ביה **דאמר רב חננאל אמר רב** :

מונה עשרים ואחד יום כדרך שמונה עשרה ימים מר"ה עד יוה"כ ומתחיל. **וכיון שהתחיל שוב אינו פוסק**

והלכתא כיון שהתחיל שוב אינו פוסק:

**דף ה,א משנה**

עד מתי שואלין את הגשמים ?

* ר' יהודה אומר עד שיעבור הפסח
* ר' מאיר אומר עד שיצא ניסן שנאמר (יואל ב) ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון:
* **[[7]](#footnote-7)א"ל רב נחמן לר' יצחק** יורה בניסן ! יורה במרחשון הוא ?
* <דתנן> [דתניא] **יורה - במרחשון ומלקוש – בניסן.**

א"ל הכי אמר רבי יוחנן: בימי יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה

☜ דכתיב ביה (יואל א) יתר הגזם אכל הארבה וגו'

אותה שנה יצא אדר ולא ירדו גשמים , ירדה להם רביעה ראשונה באחד בניסן.

אמר להם נביא לישראל: צאו וזרעו.

אמרו לו מי שיש לו קב חטים או קבים שעורין יאכלנו ויחיה ? או יזרענו וימות ?

אמר להם : אעפ"כ צאו וזרעו.

נעשה להם נס ונתגלה להם מה שבכתלין ומה שבחורי נמלים.

יצאו וזרעו שני ושלישי ורביעי , וירדה להם רביעה שניה בחמשה בניסן , הקריבו עומר בששה עשר בניסן.

**נמצאת תבואה הגדילה בששה חדשים גדילה באחד עשר יום , נמצא עומר הקרב מתבואה של ששה חדשים קרב מתבואה של אחד עשר יום**.

ועל אותו הדור הוא אומר

☜(תהילים קכו) הזורעים בדמעה ברנה יקצרו הלך ילך ובכה נושא משך הזרע וגו'.

**מאי הלוך ילך ובכה נושא משך** וגו' ?

**א"ר יהודה** שור כשהוא חורש הולך ובוכה ובחזירתו אוכל חזיז (שחת ,תבואה בתחילת גדילתה) מן התלם וזהו בא יבא ברנה.

**מאי נשא אלומותיו** ?

**א"ר חסדא** ואמרי לה במתניתא

🕮 תנא קנה זרת שיבולת זרתים.

* **א"ל רב נחמן לר' יצחק** מאי דכתיב ☜ (מלכים ב ח) כִּי-קָרָא יְהוָה לָרָעָב, וְגַם-בָּא אֶל-הָאָרֶץ שֶׁבַע שָׁנִים.

**א"ל הכי אמר רבי יוחנן**

* שנה ראשונה אכלו מה שבבתים
* שניה אכלו מה שבשדות
* שלישית בשר בהמה טהורה
* רביעית בשר בהמה טמאה
* חמישית בשר שקצים ורמשים
* ששית בשר בניהם ובנותיהם
* שביעית בשר זרועותיהם לקיים מה שנאמר ☜ (ישעיהו ט) אִישׁ בְּשַׂר-זְרֹעוֹ, יֹאכֵלוּ.
* **וא"ל רב נחמן לר' יצחק** מאי דכתיב ☜(הושע יא) בְּקִרְבְּךָ קָדוֹשׁ, וְלֹא אָבוֹא בְּעִיר.

משום דבקרבך קדוש , לא אבוא בעיר ?

**א"ל הכי א"ר יוחנן** אמר הקב"ה לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה (לא אבוא בירושלים של מעלה עד שבקרבך –דהיינו בירושלים של מטה תשרה שכינה).

ומי איכא ירושלים למעלה ? אין. דכתיב (תהילים קכב) ☜ יְרוּשָׁלִַם הַבְּנוּיָה--    כְּעִיר, שֶׁחֻבְּרָה-לָּהּ יַחְדָּו. (שחוברה -שחבירתה ודוגמתה

שהיא ברקיע)

* **וא"ל רב נחמן לר' יצחק** מאי דכתיב ☜ (ירמיהו י) וּבְאַחַת, יִבְעֲרוּ וְיִכְסָלוּ מוּסַר הֲבָלִים, עֵץ הוּא?

**א"ל הכי אמר ר' יוחנן** אחת היא שמבערת רשעים בגיהנם. מאי היא ? ע"ז.

כתיב הכא☜ מוּסַר **הֲבָלִים**, עֵץ הוּא וכתיב התם☜ (ירמיהו י) **הֶבֶל** הֵמָּה, מַעֲשֵׂה תַּעְתֻּעִים

* **וא"ל רב נחמן לר' יצחק** מ"ד ☜ (ירמיהו ב) כִּי-שְׁתַּיִם רָעוֹת, עָשָׂה עַמִּי

תרתין הוא דהוו ? עשרין וארבע שביקא להו

(וכי רק שתי עבירות עשה עמ"י ושאר עשרים וארבע עבירות שמנויות בספר יחזקאל עזבו ונמחלו להם ?)

**א"ל הכי א"ר יוחנן** אחת שהיא [[8]](#footnote-8) שקולה כשתים ומאי ניהו ע"ז דכתיב ☜ (ירמיהו ב) כִּי-שְׁתַּיִם רָעוֹת, עָשָׂה עַמִּי:  אֹתִי עָזְבוּ מְקוֹר מַיִם חַיִּים, לַחְצֹב לָהֶם בֹּארוֹת בֹּארֹת נִשְׁבָּרִים.

וכתיב בהו ☜ (ירמיהו ב) כִּי עִבְרוּ אִיֵּי כִתִּיִּים, וּרְאוּ, וְקֵדָר שִׁלְחוּ וְהִתְבּוֹנְנוּ, מְאֹד וגו' הַהֵימִיר גּוֹי אֱלֹהִים, וְהֵמָּה לֹא אֱלֹהִים; וְעַמִּי הֵמִיר כְּבוֹדוֹ, בְּלוֹא יוֹעִיל

🕮 תנא כותיים עובדים לאש וקדריים עובדין למים ואע"פ שיודעים שהמים מכבין את האש לא המירו אלהיהם.

 ועמי המיר כבודו בלא יועיל

* **וא"ל רב נחמן לר' יצחק** מ"ד ☜ (שמואל א ח) וַיְהִי, כַּאֲשֶׁר זָקֵן שְׁמוּאֵל (וַיָּשֶׂם אֶת-בָּנָיו שֹׁפְטִים, לְיִשְׂרָאֵל)

ומי סיב שמואל כולי האי ? והא בר נ"ב הוה ?

🕮 אמר מר מת בנ"ב שנה זהו מיתתו של שמואל הרמתי (ואין זאת מיתת כרת האמורה בתורה)

**א"ל הכי א"ר יוחנן** זקנה קפצה עליו דכתיב☜ (שמואל א טו) נִחַמְתִּי, כִּי-הִמְלַכְתִּי אֶת-שָׁאוּל

אמר לפניו רבש"ע שקלתני כמשה ואהרן דכתיב ☜ (תהילים צט)  מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן, בְּכֹהֲנָיו,    וּשְׁמוּאֵל, בְּקֹרְאֵי שְׁמוֹ.

מה משה ואהרן לא בטלו מעשה ידיהם (יהושע ) בחייהם , אף אני לא יתבטל מעשה ידי (שאול) בחיי.

אמר הקב"ה היכי אעביד ?

לימות שאול ? לא קא שביק שמואל.

לימות שמואל אדזוטר ? מרנני אבתריה.

לא לימות שאול ולא לימות שמואל ? כבר הגיעה מלכות דוד **ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא**

אמר הקב"ה אקפיץ עליו זקנה היינו דכתיב ☜ (שמואל א כב) וְשָׁאוּל יוֹשֵׁב בַּגִּבְעָה תַּחַת-הָאֶשֶׁל בָּרָמָה.

וכי מה ענין גבעה (מקומו של שאול) אצל רמה (מקומו של שמואל) ?

אלא לומר לך מי גרם לשאול שישב בגבעה שתי שנים ומחצה תפלתו של שמואל הרמתי.

ומי מידחי גברא מקמי גברא ? אין.

דא"ר שמואל בר נחמני א"ר <יוחנן> [יונתן] מ"ד ☜ (הושע ו) עַל-כֵּן, חָצַבְתִּי בַּנְּבִיאִים הֲרַגְתִּים, בְּאִמְרֵי-פִי.

במעשיהם לא נאמר אלא באמרי פי אלמא מידחי גברא מקמי גברא.

**רב נחמן ור' יצחק** הוו יתבי בסעודתא

א"ל רב נחמן לר' יצחק , לימא מר מילתא

א"ל: הכי א"ר יוחנן **אין מסיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה.**

בתר דסעוד א"ל הכי א"ר יוחנן **יעקב אבינו לא מת.**

א"ל וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא.

א"ל מקרא אני דורש שנאמר ☜ (ירמיהו ל) וְאַתָּה אַל-תִּירָא עַבְדִּי יַעֲקֹב נְאֻם-יְהוָה, וְאַל-תֵּחַת יִשְׂרָאֵל

מקיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים אף הוא בחיים.

א"ר יצחק כל האומר רחב רחב מיד נקרי.

א"ל רב נחמן אנא אמינא ולא איכפת לי.

א"ל כי קאמינא ביודעה ובמכירה <ובמזכיר את שמה>

כי הוו מיפטרי מהדדי א"ל (רב נחמן לר' יצחק) ליברכן מר ?

אמר ליה אמשול לך משל למה"ד:

לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועיף וצמא ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצילו נאה ואמת המים עוברת תחתיו אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו וכשביקש לילך אמר אילן אילן במה אברכך

* אם אומר לך שיהו פירותיך מתוקין הרי פירותיך מתוקין
* שיהא צילך נאה הרי צילך נאה
* שתהא אמת המים עוברת תחתיך הרי אמת המים עוברת תחתיך

אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך [[9]](#footnote-9) יהיו כמותך. אף אתה במה אברכך אם בתורה הרי תורה אם בעושר הרי עושר אם בבנים הרי בנים אלא יהי רצון שיהו צאצאי מעיך כמותך:

🕮 **ת"ר יורה**

* **שמורה את הבריות** להטיח גגותיהן ולהכניס את פירותיהן ולעשות כל צרכיהן.
* דבר אחר **שמרוה את הארץ** ומשקה עד תהום

☜ שנאמר (תהילים סה) תְּלָמֶיהָ רַוֵּה, נַחֵת גְּדוּדֶהָ;    בִּרְבִיבִים תְּמֹגְגֶנָּה, צִמְחָהּ תְּבָרֵךְ.

דבר אחר **יורה שיורד בנחת** **ואינו יורד בזעף** ,

 או אינו יורה אלא שמשיר את הפירות ומשטיף את הזרעים ומשטיף את האילנות ?

ת"ל מלקוש מה מלקוש לברכה אף יורה לברכה

 או אינו מלקוש אלא שמפיל את הבתים ומשבר את האילנות ומעלה את הסקאין.

ת"ל יורה מה יורה לברכה אף מלקוש לברכה.

ויורה גופיה מנלן דכתיב ☜ (יואל ב) וּבְנֵי צִיּוֹן, גִּילוּ וְשִׂמְחוּ בַּיהוָה אֱלֹהֵיכֶם, כִּי-נָתַן לָכֶם אֶת**-הַמּוֹרֶה, לִצְדָקָה**; וַיּוֹרֶד לָכֶם, גֶּשֶׁם מוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ--בָּרִאשׁוֹן:

🕮 **ת"ר יורה במרחשון ומלקוש בניסן**

 **אתה אומר יורה במרחשון ומלקוש בניסן**

 **או אינו אלא יורה בתשרי ומלקוש באייר**

 **ת"ל בעתו.**

 **מלקוש** –

* **אמר רב נהילאי בר אידי אמר שמואל** דבר **שמל קשיותיהן של ישראל.**
* **דבי ר' ישמעאל תנא** דבר **שממלא תבואה בקשיה**
* במתניתא תנא דבר **שיורד על המלילות ועל הקשין**.

🕮 **ת"ר**

 **יורה במרחשון ומלקוש בניסן.**

 **אתה אומר יורה במרחשון או אינו אלא בחדש כסליו ?**

 **ת"ל (דברים יא) בעתו יורה ומלקוש מה מלקוש בעתו אף יורה בעתו <כיון שיצא ניסן וירדו גשמים אינו סימן ברכה>**

🕮 תניא אידך

* **יורה במרחשון ומלקוש בניסן** **דברי ר"מ**
* **וחכמים אומרים** **יורה בכסליו**

מאן חכמים ?

**אמר רב חסדא** ר' יוסי היא

🕮 דתניא איזו היא רביעה ראשונה

* **הבכירה** - בשלשה במרחשון
* **בינונית** - בשבעה בו
* **אפילה** - בשבעה עשר בו **דברי ר"מ**

 **ר' יהודה אומר**

* בשבעה
* ובי"ז
* ובעשרים ושלשה

 **ר' יוסי אומר**

* בי"ז
* ובעשרים ושלשה
* ובראש חדש כסליו

וכן היה ר' יוסי אומר אין היחידים מתענין עד שיגיע ראש חדש כסליו.

אמר רב חסדא הלכה כר' יוסי.

אמימר מתני להא דרב חסדא בהא לישנא

* בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים
* **רבן גמליאל** אומר בשבעה בו

אמר רב חסדא הלכה כרבן גמליאל

כמאן אזלא הא

🕮 **ר"ש בן גמליאל אומר גשמים שירדו שבעה ימים זה אחר זה אתה מונה בהן רביעה ראשונה ושניה ושלישית.**

 כמאן ? כר' יוסי.

אמר רב חסדא הלכה כר' יוסי

בשלמא

* רביעה ראשונה לשאול
* שלישית להתענות
* שניה למאי
	+ **אמר ר' זירא** **לנדרים**

🕮 דתנן [[10]](#footnote-10)**הנודר עד הגשמים משירדו גשמים עד שתרד רביעה שניה**

* **רב זביד** **אמר לזיתים**

🕮 **דתנן מאימתי כל אדם מותרין בלקט בשכחה ובפאה - משילכו הנמושות**

 **בפרט ובעוללות - משילכו עניים בכרם ויבואו**

 **בזיתים - משתרד רביעה שניה**

 מאי נמושות ?

 **אמר ר' יוחנן** סבי דאזלי אתיגרא

 **ר"ל אמר** לקוטי בתר לקוטי

* **רב פפא אמר** **כדי להלך בשבילי הרשות** דאמר מר מהלכין כל אדם בשבילי הרשות **עד שתרד רביעה שניה**.
* **רב נחמן בר יצחק אמר** **לבער פירות שביעית**

🕮 **דתנן עד מתי נהנין ושורפין בתבן ובקש של שביעית עד שתרד רביעה שניה** .

 מאי טעמא ?

☜ דכתיב (ויקרא כה) ו**לבהמתך** ו**לחיה** אשר בארצך.

 כל זמן שחיה אוכלת בשדה האכל לבהמתך בבית .כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך מן הבית.

**אמר רבי אבהו** מאי לשון רביעה דבר שרובע את הקרקע

כדרב יהודה **דאמר רב יהודה** מיטרא בעלה דארעא הוא

☜ שנאמר (ישעיהו נה) **י** כִּי כַּאֲשֶׁר יֵרֵד הַגֶּשֶׁם וְהַשֶּׁלֶג מִן-הַשָּׁמַיִם, וְשָׁמָּה לֹא יָשׁוּב--כִּי אִם-הִרְוָה אֶת-הָאָרֶץ, **וְהוֹלִידָהּ** וְהִצְמִיחָהּ;

**ואמר רבי אבהו**

* רביעה ראשונה - כדי שתרד בקרקע טפח
* שניה - כדי לגוף בה פי חבית .(שיהיה רטיבות האדמה שאפשר לעשות בה מגופה של חבית)

**אמר רב חסדא** גשמים שירדו כדי לגוף בהן פי חבית אין בהן משום ועצר

**ואמר רב חסדא** גשמים שירדו קודם ועצר אין בהן משום ועצר

אמר אביי לא אמרן אלא קודם ועצר דאורתא (קודם קריאת שמע של הערב , כלומר גשמים שיורדים ביום)

אבל קודם ועצר דצפרא (קודם קריאת שמע של שחרית, כלומר גשמים שיורדים בלילה) יש בהן משום ועצר

דאמר **רב יהודה בר יצחק** הני ענני דצפרא לית בהו מששא

☜ דכתיב (הושע ו) מָה אֶעֱשֶׂה-לְּךָ אֶפְרַיִם, מָה אֶעֱשֶׂה-לְּךָ יְהוּדָה; וְחַסְדְּכֶם, כַּעֲנַן-בֹּקֶר וגו'.

**א"ל רב פפא לאביי** והא אמרי אינשי במפתח בבי מיטרא - בר חמרא מוך שקך וגני (כלומר שגשמים בלילה הינם גשמי ברכה קשה לאביי)

לא קשיא

* הא דקטיר בעיבא (גשמי בוקר שמביאים גשמי ברכה זה שיש עננים עבים)
* הא דקטיר בענני. (גשמים שאין בהם ממש אין בהם ברכה)

**אמר רב יהודה** טבא לשתא **דטבת ארמלתא**

* איכא דאמרי דלא ביירי תרביצי (אין מקומות הרבצת תורה ריקים מתלמידים כלומר אין בשבילים גשם)
* ואיכא דאמרי דלא שקיל שודפנא (השדפון –מכת יובש מכה אלא בתבואה רטובה)

איני ? והאמר רב חסדא טבא לשתא **דטבת מנוולתא**? (שהדרכים מנוולים מגשמים)

לא קשיא

* הא דאתא מיטרא מעיקרא (כשיורד במר חשוון מספיק גשם אז טוב שטבת כאלמנה)
* הא דלא אתא מיטרא מעיקרא (כשאין גשמים במרחשון אז טוב שטבת מנוול בגשמים)

**ואמר רב חסדא** גשמים שירדו על מקצת מדינה ועל מקצת מדינה לא ירדו , אין בהן משום ועצר.

איני ?

☜ והכתיב (עמוס ד ז) וְגַם אָנֹכִי מָנַעְתִּי מִכֶּם אֶת-הַגֶּשֶׁם, בְּעוֹד שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים לַקָּצִיר, **וְהִמְטַרְתִּי עַל-עִיר אֶחָת, וְעַל-עִיר אַחַת לֹא אַמְטִיר**; חֶלְקָה אַחַת **תִּמָּטֵר** וגו'.

**ואמר רב יהודה** אמר רב שתיהן לקללה.

לא קשיא

* הא דאתא טובא (זה לקללה)
* הא דאתא כדמבעי ליה (אין בזה משום ועצר)

אמר רב אשי דיקא נמי דכתיב תמטר תהא מקום מטר ש"מ.

א"ר אבהו מאימתי מברכין על הגשמים משיצא חתן לקראת כלה

מאי מברך ? **אמר רב יהודה אמר רב** מודים אנחנו לך ה' אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו.

ור' יוחנן מסיים בה הכי אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו כו' עד אל יעזבונו רחמיך ה' אלהינו ולא עזבונו ברוך רוב ההודאות.

רוב ההודאות ולא כל ההודאות ? אמר רבא אימא אל ההודאות

אמר רב פפא הלכך [[11]](#footnote-11)נימרינהו לתרוייהו אל ההודאות ורוב ההודאות

* **אמר ר' אבהו** **גדול יום הגשמים** **מתחיית המתים** דאילו תחיית המתים לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים.
* ופליגא דרב יוסף **דאמר רב יוסף** **מתוך שהיא שקולה כתחיית המתים** קבעוה בתחיית המתים.
* **אמר רב יהודה** **גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה**
* שנא' (דברים לב) יַעֲרֹף כַּמָּטָר לִקְחִי

ואין לקח אלא תורה

* שנא' (משלי ד) כִּי לֶקַח טוֹב, נָתַתִּי לָכֶם;    תּוֹרָתִי, אַל-תַּעֲזֹבוּ.

.

* **רבא אמר** יותר מיום שניתנה בו תורה

☜שנאמר יערף **כ**מטר לקחי

 מי נתלה במי הוי אומר קטן נתלה בגדול

**רבא רמי**

* ☜ כתיב יַעֲרֹף **כַּמָּטָר** לִקְחִי
* ☜ וכתיב תִּזַּל **כַּטַּל** אִמְרָתִי

אם תלמיד חכם הגון הוא כטל ואם לאו עורפהו כמטר

תניא היה ר' בנאה אומר כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים

 ☜ שנאמר (משלי ג יח)  עֵץ-חַיִּים הִיא, לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ

 ☜ ואומר (משלי ג ח)  רִפְאוּת, תְּהִי לְשָׁרֶּךָ (בטנך)

 ☜ ואומר (משלי ח לה)  כִּי מֹצְאִי, מצאי (מָצָא) חַיִּים , וַיָּפֶק רָצוֹן, מֵיְהוָה.

 וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות

 ☜ שנאמר יערף כמטר לקחי

 ואין עריפה אלא הריגה

 ☜ שנאמר (דברים כא ד) וְעָרְפוּ-שָׁם אֶת-הָעֶגְלָה, בַּנָּחַל.

**א"ל ר' ירמיה לר' זירא** ליתי מר ליתני.

א"ל חלש לבאי ולא יכילנא.

לימא מר מילתא דאגדתא

א"ל הכי אמר ר' יוחנן מאי דכתיב ☜ (דברים כ) כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה. וכי אדם עץ שדה הוא ?

אלא משום ☜ דכתיב (דברים כ) כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל, וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת

 ☜ וכתיב אֹתוֹ תַשְׁחִית, וְכָרָתָּ

הא כיצד ?

אם ת"ח הגון הוא ממנו תאכל ואותו לא תכרת ואם לאו אתו תשחית וכרת.

**אמר רבי חמא <אמר רבי> [ברבי] חנינא**

☜ מאי דכתיב (משלי כז) בַּרְזֶל בְּבַרְזֶל יָחַד;

 לומר לך מה ברזל זה אחד מחדד את חבירו אף שני תלמידי חכמים מחדדין זה את זה בהלכה.

**אמר רבה בר בר חנה**

למה נמשלו דברי תורה כאש ☜ שנאמר (ירמיהו כג) הֲלוֹא כֹה דְבָרִי כָּאֵשׁ, נְאֻם-יְהוָה

לומר לך מה אש אינו דולק יחידי אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי

**והיינו דאמר רבי יוסי בר חנינא** מאי דכתיב ☜ (ירמיהו נ) חֶרֶב אֶל-הַבַּדִּים, וְנֹאָלוּ

חרב על שונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בד בבד בתורה ולא עוד אלא שמטפשין ☜ שנאמר ונאלו

ולא עוד אלא שחוטאין

 ☜ כתיב הכא ונואלו

 וכתיב התם (במדבר יב) אֲשֶׁר נוֹאַלְנוּ וַאֲשֶׁר חָטָאנוּ

ואיבעית אימא מהכא

☜ (ישעיהו יט) נוֹאֲלוּ שָׂרֵי צֹעַן [וגו'] הִתְעוּ אֶת-מִצְרַיִם.

**אמר רב נחמן בר יצחק** למה נמשלו דברי תורה ? כעץ.

☜ שנאמר (משלי ג) עֵץ-חַיִּים הִיא, לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ;

לומר לך מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים.

והיינו דאמר ר' חנינא הרבה למדתי מרבותי , ומחבירי יותר מרבותי , ומתלמידי יותר מכולן.

**רבי חנינא בר פפא** רמי

☜ כתיב (ישעיהו כא) לִקְרַאת צָמֵא, הֵתָיוּ מָיִם;

☜ וכתיב (ישעיהו נה) הוֹי כָּל-צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם,

אם תלמיד הגון הוא לקראת צמא התיו מים ואי לא הוי כל צמא לכו למים

**רבי חנינא בר חמא** רמי

☜ כתיב (משלי ה) יָפוּצוּ מַעְיְנֹתֶיךָ חוּצָה;

☜ וכתיב (משלי ה) יהיו לך לבדך

אם תלמיד הגון הוא יפוצו מעינתיך חוצה ואם לאו יהיו לך לבדך

<ואמר> [אמר] רבי חנינא בר אידי למה נמשלו דברי תורה ? למים.

☜ דכתיב הוי כל צמא לכו למים.

לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה

**ואמר רבי אושעיא** למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו במים וביין ובחלב

☜ דכתיב הוֹי כָּל-צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם

☜ וכתיב (ישעיהו נה) וּלְכוּ שִׁבְרוּ בְּלוֹא-כֶסֶף וּבְלוֹא מְחִיר, יַיִן וְחָלָב.

לומר לך מה שלשה משקין הללו אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה

כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהושע בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער.

אמר לה : אביך רמי חמרא במני דפחרא.(חרס)

אמרה ליה : אלא במאי נירמי.

אמר לה : אתון דחשביתו רמו במאני דהבא וכספא.

אזלה ואמרה ליה לאבוה : רמייא לחמרא במני דהבא וכספא , ותקיף. (והחמיץ)

אתו ואמרו ליה.

אמר לה לברתיה מאן אמר לך הכי ?

אמרה ליה: רבי יהושע בן חנניה.

קריוהו. אמר ליה: אמאי אמרת לה הכי ?

אמר ליה: כי היכי דאמרה לי אמרי לה. והא איכא שפירי דגמירי

 [[12]](#footnote-12)אי הוו סנו טפי הוו גמירי

דבר אחר מה שלשה משקין הללו אין נפסלין אלא בהיסח הדעת אף דברי תורה אין משתכחין אלא בהיסח הדעת

אמר רבי חמא בר' חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ

☜ שנאמר (ישעיהו מה ח) הַרְעִיפוּ שָׁמַיִם מִמַּעַל, וּשְׁחָקִים יִזְּלוּ-צֶדֶק , **תִּפְתַּח-אֶרֶץ וְיִפְרוּ-יֶשַׁע**, וּצְדָקָה תַצְמִיחַ יַחַד--אֲנִי יְהוָה, בְּרָאתִיו.

אמר רב אושעיא גדול יום הגשמים שאפי' ישועה פרה ורבה בו

☜ שנאמר תפתח ארץ ויפרו ישע

אמר רבי תנחום בר חנילאי אין הגשמים יורדים אלא א"כ נמחלו עונותיהן של ישראל

☜ שנאמר (תהילים פה ב)  רָצִיתָ יְהוָה אַרְצֶךָ , שַׁבְתָּ, שבות (שְׁבִית) יַעֲקֹב.

**א"ל זעירי מדיהבת לרבינא** אתון מהכא מתניתו לה

אנן מהכא מתנינן לה ☜ (מלכים א ח) ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת וגו'

**אמר ר' תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו**

אין הגשמים נעצרין אא"כ נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה

☜ שנאמר (איוב כד יט)  **צִיָּה גַם-חֹם, יִגְזְלוּ מֵימֵי-שֶׁלֶג** , שְׁאוֹל חָטָאוּ.

**א"ל זעירי מדיהבת לרבינא** אתון מהכא מתניתו לה

אנן מהכא מתנינן לה

☜ (דברים יא) ועצר את השמים ואבדתם מהרה

אמר רב חסדא אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תרומות ומעשרות

☜ שנאמר צִיָּה גַם-חֹם, יִגְזְלוּ מֵימֵי-שֶׁלֶג

מאי משמע ?

🕮 תנא דבי רבי ישמעאל בשביל **דברים שצויתי אתכם בימות החמה ולא עשיתם יגזלו מכם מימי שלג בימות הגשמים**

אמר רבי שמעון בן פזי אין הגשמים נעצרין אלא בשביל מספרי לשון הרע

☜ שנאמר (משלי כה **כג** ) רוּחַ צָפוֹן, תְּחוֹלֵל גָּשֶׁם;    וּפָנִים נִזְעָמִים, לְשׁוֹן סָתֶר.

אמר רב סלא אמר רב המנונא אין הגשמים נעצרין אלא בשביל עזי פנים

☜ שנאמר (ירמיהו ג) וַיִּמָּנְעוּ רְבִבִים, וּמַלְקוֹשׁ לוֹא הָיָה; **וּמֵצַח אִשָּׁה זוֹנָה הָיָה לָךְ** וגו'

ואמר רב סלא אמר רב המנונא כל אדם שיש לו עזות פנים סוף נכשל בעבירה

☜שנאמר ומצח אשה זונה היה לך

רב נחמן אמר בידוע שנכשל בעבירה

☜ שנאמר היה לך ולא נאמר יהיה לך.

אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש לו עזות פנים מותר לקרותו רשע

☜ שנאמר (משלי כא) העז איש רשע בפניו

רב נחמן בר יצחק אמר מותר לשנאותו

☜ שנאמר (קוהלת ח) ועז פניו ישונא אל תקרי ישונא אלא ישנא

אמר רב קטינא אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תורה

☜ שנאמר (קוהלת י) בעצלתים ימך המקרה.

בשביל עצלות שהיה בישראל שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מך

ואין מך אלא עני .☜ שנאמר (ויקרא כז) ואם מך הוא מערכך

ואין מקרה אלא הקב"ה ☜ שנאמר (תהילים קד) המקרה במים עליותיו

רב יוסף אמר מהכא

☜ (איוב לז , כא) וְעַתָּה, לֹא רָאוּ אוֹר, בָּהִיר הוּא בַּשְּׁחָקִים , וְרוּחַ עָבְרָה וַתְּטַהֲרֵם.

ואין אור אלא תורה ☜ שנאמר (משלי ו) כי נר מצוה ותורה אור.

בָּהִיר הוּא בַּשְּׁחָקִים

תנא דבי ר' ישמעאל

🕮 אפילו בשעה שרקיע נעשה בהורין בהורין להוריד טל ומטר רוח עברה ותטהרם

**אמר ר' אמי** אין הגשמים נעצרין אלא בעון גזל

שנאמר (איוב לו) על כפים כסה אור

בעון כפים כסה אור

ואין כפים אלא חמס

☜ שנאמר (יונה ג) ומן החמס אשר בכפיהם

ואין אור אלא מטר

☜ שנאמר (איוב לז) יפיץ ענן אורו

מאי תקנתיה ירבה בתפלה

☜ שנאמר (איוב לו) ויצו עליה במפגיע

ואין פגיעה אלא תפלה

☜ שנאמר (ירמיהו ז) ואתה אל תתפלל בעד העם הזה [וגו'] ואל תפגע בי

**וא"ר אמי** מאי דכתיב (קוהלת י) אִם-קֵהָה הַבַּרְזֶל, **וְהוּא לֹא פָנִים , קִלְקַל**

אם ראית רקיע שקיהה כברזל מלהוריד טל ומטר בשביל מעשה הדור שהן מקולקלין

☜ שנא' וְהוּא לֹא פָנִים , קִלְקַל

מה תקנתן ? יתגברו ברחמים.

שנא' (קוהלת י) **וַחֲיָלִים, יְגַבֵּר. וְיִתְרוֹן הַכְשֵׁיר, חָכְמָה** כל שכן אם הוכשרו מעשיהן מעיקרא

**ריש לקיש אמר** אם ראית תלמיד [[13]](#footnote-13) שלמודו קשה עליו כברזל בשביל משנתו שאינה סדורה עליו

☜ שנאמר (קוהלת י) וְהוּא לֹא פָנִים , קִלְקַל.

מאי תקנתיה ? ירבה בישיבה.

☜ שנאמר (קוהלת י) **וַחֲיָלִים, יְגַבֵּר. וְיִתְרוֹן הַכְשֵׁיר, חָכְמָה -** כ"ש אם משנתו סדורה לו מעיקרא.

**כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתני' ארבעין זמנין כנגד מ' יום שניתנה תורה ועייל לקמיה דר' יוחנן.**

רב **אדא בר אהבה מסדר מתני' עשרין וארבע זמנין כנגד תורה נביאים וכתובים ועייל לקמיה דרבא**

**רבא אמר** אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים.

☜ שנאמר **וְהוּא לֹא פָנִים , קִלְקַל**

מאי תקנתיה ? ירבה עליו רעים.

☜ שנאמר **וַחֲיָלִים, יְגַבֵּר. וְיִתְרוֹן הַכְשֵׁיר, חָכְמָה**  - כ"ש אם הוכשרו מעשיו בפני רבו מעיקרא.

ואמר ר' אמי

☜ מאי דכתיב (קוהלת י) אִם-יִשֹּׁךְ הַנָּחָשׁ, בְּלוֹא-לָחַשׁ , וְאֵין יִתְרוֹן לְבַעַל הַלָּשׁוֹן

אם ראית דור שהשמים משתכין כנחשת מלהוריד טל ומטר בשביל לוחשי לחישות שאין בדור

מאי תקנתן ? ילכו אצל מי שיודע ללחוש

☜ דכתיב (איוב לו) יַגִּיד עָלָיו רֵעוֹ (מִקְנֶה, אַף עַל עוֹלֶה)

וְאֵין יִתְרוֹן, לְבַעַל הַלָּשׁוֹן - ומי שאפשר לו ללחוש ואינו לוחש מה הנאה יש לו

ואם לחש ולא נענה מאי תקנתיה ? ילך אצל חסיד שבדור וירבה עליו בתפלה.

שנאמר (איוב לו לב)  ( עַל-כַּפַּיִם כִּסָּה-אוֹר)    וַיְצַו עָלֶיהָ **בְמַפְגִּיעַ**..

ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר (ירמיהו זטז) וְאַתָּה אַל-תִּתְפַּלֵּל בְּעַד-הָעָם הַזֶּה, וְאַל-תִּשָּׂא בַעֲדָם רִנָּה וּתְפִלָּה **וְאַל-תִּפְגַּע-בִּי**

ואם לחש ועלתה בידו ומגיס דעתו עליו מביא אף לעולם שנאמר מִקְנֶה אַף , עַל-עוֹלֶה (חרון ה ' על עולה ,מתגאה)

רבא אמר שני ת"ח שיושבין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה מתקנאין באף ומעלין אותו

☜ שנאמר (איוב לו) מִקְנֶה אַף , עַל עוֹלֶה

אמר ר"ל

☜ מאי דכתיב אִם-יִשֹּׁךְ הַנָּחָשׁ, בְּלוֹא-לָחַשׁ , וְאֵין יִתְרוֹן, לְבַעַל הַלָּשׁוֹן

לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו:

ארי דורס ואוכל , זאב טורף ואוכל , אתה מה הנאה יש לך ? אמר להם ואין יתרון לבעל הלשון.

אמר רבי אמי אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו

שנאמר (איכה גמא) נִשָּׂא לְבָבֵנוּ אֶל-כַּפָּיִם (אֶל-אֵל בַּשָּׁמָיִם)

[איני והא] אוקים שמואל אמורא עליה ודרש

☜ (תהילים עח לו,לז) וַיְפַתּוּהוּ בְּפִיהֶם;    וּבִלְשׁוֹנָם, יְכַזְּבוּ-לוֹ.   וְלִבָּם, לֹא-נָכוֹן עִמּוֹ;    וְלֹא נֶאֶמְנוּ, בִּבְרִיתוֹ.

☜ ואף על פי כן (תהילים עח לח)  וְהוּא רַחוּם, יְכַפֵּר עָו‍ֹן    (וְלֹא-יַשְׁחִית).

 לא קשיא

כאן ביחיד

כאן בצבור

אמר ר' אמי אין גשמים יורדין אלא בשביל בעלי אמנה

☜ שנאמר (תהילים פה יח) אֱמֶת, מֵאֶרֶץ תִּצְמָח;    וְצֶדֶק, מִשָּׁמַיִם נִשְׁקָף.

וא"ר ר' אמי בא וראה כמה גדולים בעלי אמנה מניין מחולדה ובור ומה המאמין בחולדה ובור כך המאמין בהקב"ה עאכ"ו.

* אמר רבי יוחנן כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו הדין מלמעלה שנאמר אֱמֶת, מֵאֶרֶץ תִּצְמָח;    וְצֶדֶק, מִשָּׁמַיִם נִשְׁקָף.
* רבי חייא בר אבין אמר רב הונא ☜ מהכא (תהילים צ יא)   וּכְיִרְאָתְךָ, עֶבְרָתֶךָ
* ריש לקיש אמר ☜ מהכא (ישעיהו סד ד) פָּגַעְתָּ אֶת-שָׂשׂ וְעֹשֵׂה צֶדֶק, בִּדְרָכֶיךָ יִזְכְּרוּךָ; הֵן-אַתָּה קָצַפְתָּ וַנֶּחֱטָא, **בָּהֶם עוֹלָם וְנִוָּשֵׁעַ**.

אמר ריב"ל כל השמח ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם שנאמר בהם עולם ונושע

אמר ריש לקיש

 ☜מאי דכתיב (דברים יא) וְעָצַר אֶת-הַשָּׁמַיִם ?

בשעה שהשמים נעצרין מלהוריד <טל ומטר> [מטר] דומה לאשה שמחבלת ואינה יולדת

והיינו דאמר ריש לקיש משום בר קפרא

נאמרה עצירה בגשמים ונאמרה עצירה באשה

* [[14]](#footnote-14)נאמרה עצירה באשה שנאמר (בראשית כ יח) כִּי-עָצֹר עָצַר יְהוָה, בְּעַד כָּל-רֶחֶם
* ונאמרה עצירה בגשמים דכתיב (דברים יא) וְעָצַר אֶת-הַשָּׁמַיִם

נאמר לידה באשה ונאמר לידה בגשמים

* נאמר לידה באשה דכתיב (בראשית ל) ותהר ותלד בן
* ונאמר לידה בגשמים דכתיב (ישעיהו נה) והולידה והצמיחה

נאמר פקידה באשה ונאמר פקידה בגשמים

* נאמר פקידה באשה דכתיב (בראשית כא) וה' פקד את שרה
* ונאמר פקידה בגשמים דכתיב (תהילים סה) פָּקַדְתָּ הָאָרֶץ וַתְּשֹׁקְקֶהָ, רַבַּת תַּעְשְׁרֶנָּה--    פֶּלֶג אֱלֹהִים, מָלֵא מָיִם

מאי פלג (בריכת) אלהים מלא מים 🕮 תנא כמין קובה יש ברקיע שממנה גשמים יוצאין.

אמר רבי שמואל בר נחמני

☜ מאי דכתיב (איוב לז) אִם לְשֵׁבֶט אִם לְאַרְצוֹ   אִם לְחֶסֶד, יַמְצִאֵהוּ

* **אם לשבט** - בהרים ובגבעות. **אם לחסד ימציאהו , לארצו**- בשדות ובכרמים.
* **אם לשבט** – לאילנות , **אם לארצו** - לזרעים , **אם לחסד ימצאהו** - בורות שיחין ומערות.

בימי רבי שמואל בר נחמני הוה **כפנא ומותנא** (רעב ומגיפה)

אמרי היכי נעביד ? ניבעי רחמי אתרתי לא אפשר.

אלא ליבעי רחמי אמותנא , וכפנא ניסבול.

אמר להו ר' שמואל בר נחמני ניבעי רחמי אכפנא דכי יהיב רחמנא שובעא לחיי הוא דיהיב

☜ דכתיב (תהילים קמה) פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון

ומנלן דלא מצלינן אתרתי ?

* דכתיב (עזרא ח) וַנָּצוּמָה וַנְּבַקְשָׁה מֵאֱלֹהֵינוּ, **עַל-זֹאת**. מכלל דאיכא אחריתי
* במערבא אמרי משמיה דר' חגי מהכא (דניאל ב) וְרַחֲמִין, לְמִבְעֵא מִן-קֳדָם אֱלָהּ שְׁמַיָּא, **עַל-רָזָא, דְּנָה**. מכלל דאיכא אחריתי

בימי ר' זירא גזור שמדא , וגזור דלא למיתב בתעניתא

אמר להו ר' זירא נקבליה עילוון (נקבל עלינו תענית ) ולכי בטיל שמדא ליתביה.

אמרי ליה מנא לך הא ?

אמר להו ☜ דכתיב (דניאל י) ויֹּאמֶר אֵלַי, אַל-תִּירָא דָנִיֵּאל כִּי מִן-הַיּוֹם הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר נָתַתָּ אֶת-לִבְּךָ לְהָבִין וּלְהִתְעַנּוֹת לִפְנֵי אֱלֹהֶיךָ, נִשְׁמְעוּ

 דְבָרֶיךָ

אמר רבי יצחק אפילו שנים כשני אליהו וירדו גשמים בערבי שבתות אינן אלא סימן קללה

היינו דאמר רבה בר שילא קשה יומא דמיטרא כיומא דדינא.

אמר אמימר אי לא דצריך לברייתא (אם לא היה צורך בגשמים לבריות ) בעינן רחמי ומבטלינן ליה.

ואמר רבי יצחק שמש בשבת צדקה לעניים שנאמר (מלאכי ג) וְזָרְחָה לָכֶם יִרְאֵי שְׁמִי, שֶׁמֶשׁ צְדָקָה,.

ואמר רבי יצחק גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו

☜ שנאמר (דברים כח) לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך

ואמר רבי יצחק אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין

☜ שנאמר (דברים כח) יצו ה' אתך את הברכה באסמיך

🕮 תנא דבי ר' ישמעאל אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו

☜ שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך

🕮 ת"ר הנכנס למוד את גרנו אומר: יר"מ ה' אלהינו שתשלח ברכה במעשה ידינו. התחיל למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי

 הזה. מדד ואח"כ בירך הרי זו תפלת שוא לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא

 בדבר הסמוי מן העין:

1קיבוץ 2גייסות 3צדקה 4<מעשה> [מעשר] 5פרנס סימן:

1אמר רבי יוחנן גדול יום הגשמים כיום קבוץ גליות

☜ שנאמר (תהילים קכו) שובה ה' את שביתנו כאפיקים בנגב

ואין אפיקים אלא מטר

☜ שנאמר (שמואל ב כב) ויראו אפיקי ים

2ואמר רבי יוחנן גדול יום הגשמים שאפילו גייסות פוסקות בו

☜ שנאמר (תהילים סה) תלמיה רוה נחת גדודיה

3ואמר רבי יוחנן אין הגשמים נעצרין אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים ואין נותנין

☜ שנאמר (משלי כה) נשיאים (עננים) ורוח , וגשם אין . איש מתהלל במתת שקר

4וא"ר יוחנן מאי דכתיב ☜ \* (דברים יד) עשר תעשר. עשר בשביל שתתעשר.

**דף ט,א גמרא**

אשכחיה ר' יוחנן לינוקא דריש לקיש.

אמר ליה אימא לי פסוקיך ? א"ל עשר תעשר.

א"ל (הילד לר' יוחנן) ומאי עשר תעשר ? א"ל עשר בשביל שתתעשר.

אמר ליה מנא לך ? א"ל זיל נסי.

אמר ליה ומי שרי לנסוייה להקב"ה

☜ והכתיב (דברים ו) לא תנסו את ה'

א"ל הכי אמר רבי הושעיא חוץ מזו

☜ שנאמר (מלאכי ג) הָבִיאוּ אֶת-כָּל-הַמַּעֲשֵׂר אֶל-בֵּית הָאוֹצָר, וִיהִי טֶרֶף בְּבֵיתִי, וּבְחָנוּנִי נָא בָּזֹאת, אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת:  אִם-לֹא אֶפְתַּח לָכֶם, אֵת אֲרֻבּוֹת הַשָּׁמַיִם, וַהֲרִיקֹתִי לָכֶם בְּרָכָה, עַד-בְּלִי-דָי.

מאי עד בלי די ?

אמר רמי בר חמא אמר רב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די.

א"ל אי הות מטי התם להאי פסוקא לא הוית צריכנא לך ולהושעיא רבך.

ותו אשכחיה ר' יוחנן לינוקיה דריש לקיש דיתיב ואמר ☜ (משלי יט)  אִוֶּלֶת אָדָם, תְּסַלֵּף דַּרְכּוֹ;    וְעַל-יְהוָה, יִזְעַף לִבּוֹ.

יתיב רבי יוחנן וקא מתמה אמר מי איכא מידי דכתיבי בכתובי דלא רמיזי באורייתא ? א"ל אטו הא מי לא רמיזי

☜ והכתיב (בראשית מב) וַיֵּצֵא לִבָּם, וַיֶּחֶרְדוּ אִישׁ אֶל-אָחִיו לֵאמֹר, מַה-זֹּאת עָשָׂה אֱלֹהִים, לָנוּ

דל עיניה וחזא ביה. אתיא אימיה אפיקתיה אמרה ליה תא מקמיה דלא ליעבד לך כדעבד לאבוך

5<א"ר> [ואמר רבי] יוחנן מטר בשביל יחיד , פרנסה בשביל רבים.

* מטר בשביל יחיד ☜ דכתיב (דברים כח) יפתח ה' לך את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך
* פרנסה בשביל רבים ☜ דכתיב (שמות טז) הנני ממטיר לכם לחם

🕮 מיתיבי

ר' יוסי בר' יהודה אומר **שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל** אלו הן

* משה
* ואהרן
* ומרים.

וג' מתנות טובות ניתנו על ידם ואלו הן

* באר
* וענן
* ומן.
* באר בזכות מרים
* עמוד ענן בזכות אהרן
* מן בזכות משה

* מתה מרים נסתלק הבאר שנאמר (במדבר כ) ותמת שם מרים וכתיב בתריה ולא היה מים לעדה

 וחזרה בזכות שניהן.

* מת אהרן נסתלקו ענני כבוד שנאמר (במדבר כא) וישמע הכנעני מלך ערד מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו רשות להלחם בישראל.

והיינו דכתיב (במדבר כ) ויראו כל העדה כי גוע אהרן

אמר ר' אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראו כדדריש ר"ל דאר"ל כי משמש בארבע לשונות אי דלמא אלא דהא.

חזרו שניהם בזכות משה.

* מת משה נסתלקו כולן שנאמר (זכריה יא) ואכחיד את שלשת הרועים בירח אחד

וכי בירח אחד מתו והלא

* + מרים מתה בניסן
	+ ואהרן באב
	+ ומשה באדר

אלא מלמד שנתבטלו ג' מתנות טובות שנתנו על ידן ונסתלקו כולן בירח אחד.

אלמא אשכחן פרנסה בשביל יחיד ? שאני משה כיון דלרבים הוא בעי כרבים דמי.

רב הונא בר מנוח , ורב שמואל בר אידי , ורב חייא מווסתניא הוו שכיחי קמיה דרבא. כי נח נפשיה דרבא אתו לקמיה דרב פפא. כל אימת דהוה אמר להו שמעתא ולא הוה מסתברא להו , הוו מרמזי אהדדי , חלש דעתיה. **\*** אקרויה בחלמיה (זכריה יא) ואכחיד את שלשת הרועים. למחר כי הוו מיפטרי מיניה אמר להו ליזלו רבנן בשלמא:

רב שימי בר אשי הוה שכיח קמיה דרב פפא הוה מקשי ליה טובא. יומא חד חזייה דנפל על אפיה , שמעיה דאמר רחמנא ליצלן מכיסופא דשימי. קביל עליה שתיקותא ותו לא אקשי ליה.

ואף ר"ל סבר מטר בשביל יחיד דאמר ר"ל:

מנין למטר בשביל יחיד

☜ דכתיב (זכריה י) שַׁאֲלוּ מֵיְהוָה מָטָר בְּעֵת מַלְקוֹשׁ, **יְהוָה עֹשֶׂה חֲזִיזִים**; וּמְטַר-גֶּשֶׁם יִתֵּן לָהֶם, **לְאִישׁ עֵשֶׂב בַּשָּׂדֶה**.

יכול לכל תלמוד לומר לאיש

🕮 ותניא אי לאיש יכול לכל שדותיו ? ת"ל שדה. אי שדה יכול לכל השדה ? ת"ל עשב.

כי הא דרב דניאל בר קטינא הוה ליה ההיא גינתא כל יומא הוה אזיל וסייר לה.

אמר הא מישרא בעיא מיא והא מישרא לא בעיא מיא. ואתא מיטרא וקמשקי כל היכא דמיבעי ליה מיא.

מאי ה' עשה חזיזים (עננים)?

א"ר יוסי <בר> [בר'] חנינא מלמד שכל צדיק וצדיק הקב"ה עושה לו חזיז בפני עצמו.

מאי חזיזים ? אמר רב יהודה פורחות.

אמר רבי יוחנן סימן למטר פורחות.

מאי פורחות ? אמר רב פפא עיבא קלישא , תותי עיבא סמיכתא. (עננים קלושות מתחת לעננים עבים)

אמר רב יהודה

* נהילא (כשיורד גשם דק ) מקמי מיטרא אתי מיטרא .
* בתר מיטרא פסיק מיטרא.

מקמי מיטרא אתי מיטרא וסימניך מהולתא (נפת קמח בניפוי יוצא קודם קמח דק ואח"כ סובין גסים)

דבתר מיטרא פסיק מיטרא וסימניך חריא דעיזי: (צואת עיזים בהתחלה צואה גסה ואח"כ דקה )

עולא איקלע לבבל חזא פורחות אמר להו פנו מאני דהשתא אתי מיטרא , לסוף לא אתי מיטרא.

אמר כי היכי דמשקרי בבלאי הכי משקרי מיטרייהו.

עולא איקלע לבבל חזי מלא צנא דתמרי בזוזא (סל מלא תמרים בזוז ) אמר מלא צנא דדובשא בזוזא ובבלאי לא עסקי באורייתא.

בליליא צערוהו אמר מלא צנא דסכינא בזוזא (מלא הסל סכינים בזוז ) ובבלאי עסקי באורייתא.

 🕮תניא

 **ר' אליעזר אומר** כל העולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה

☜ שנאמר (בראשית ב) ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה.

 אמר לו רבי יהושע והלא מימי אוקיינוס מלוחין הן ? אמר לו ממתקין בעבים.

 **ר' יהושע אומר** כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה

 ☜ שנאמר (דברים יא) למטר השמים תשתה מים.

 אלא מה אני מקיים ואד יעלה מן הארץ מלמד שהעננים מתגברים ועולים לרקיע ופותחין פיהן כנוד ומקבלין מי מטר

 ☜ שנאמר (איוב לו) יזקו מטר לאדו.

 ומנוקבות הן ככברה ובאות ומחשרות מים על גבי קרקע ☜ שנאמר (שמואל ב כב) חשרת (כברהשל ) מים עבי שחקים.

 ואין בין טיפה לטיפה אלא כמלא נימא ללמדך שגדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ

 ☜ שנאמר (איוב ה) עֹשֶׂהגְדֹלוֹת, וְאֵין **חֵקֶר**

☜ וכתיב (איוב ה) **הַנֹּתֵן מָטָר**, עַל-פְּנֵי-אָרֶץ;

 ☜ וכתיב להלן (ישעיהו מ) הֲלוֹא יָדַעְתָּ אִם-לֹא שָׁמַעְתָּ, אֱלֹהֵי עוֹלָם יְהוָה ... אֵין **חֵקֶר**, לִתְבוּנָתוֹ.

 ☜ וכתיב (תהילים סה) מֵכִין הָרִים בְּכֹחוֹ

* כמאן אזלא הא ☜ דכתיב (תהילים קד) **משקה הרים מעליותיו**

 וא"ר יוחנן מעליותיו של הקב"ה. כמאן ? **כרבי יהושע**.

 ור' אליעזר כיון דסלקי להתם משקה מעליותיו קרי להו.

 דאי לא תימא הכי

 ☜ (דברים כח) אבק ועפר מן השמים היכי משכחת לה ?

 אלא כיון דמדלי להתם מן השמים קרי ליה הכא נמי כיון דסלקי להתם מעליותיו קרי ליה

* כמאן אזלא [הא] דא"ר חנינא ☜ (תהילים לג) כנס כנד מי הים נותן באוצרות תהומות

 מי גרם לאוצרות שיתמלאו בר ? תהומות. **כרבי אליעזר**

 ור' יהושע ההוא \* בברייתו של עולם.

**דף י,א גמרא**

🕮 ת"ר

 א"י נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף ☜ שנאמר (משלי ח) עד לא עשה ארץ וחוצות

 א"י משקה אותה הקב"ה בעצמו וכל העולם כולו ע"י שליח ☜ שנאמר (איוב ה) הנותן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות

 א"י שותה מי גשמים וכל העולם כולו מתמצית ☜ שנאמר הנותן מטר על פני ארץ וגו'

 א"י שותה תחילה וכל העולם כולו לבסוף ☜ שנאמר הנותן מטר על פני ארץ וגו'

 משל לאדם שמגבל את הגבינה נוטל את האוכל ומניח את הפסולת

אמר מר ממתקין הן בעבים (מי האוקינוס נעשים מתוקים בעננים ) מנליה ?

דא"ר יצחק בר יוסף א"ר יוחנן

☜ כתיב (תהילים יח) חֶשְׁכַת-מַיִם,    עָבֵי שְׁחָקִים

☜ וכתיב (שמואל ב כב) חַשְׁרַת-מַיִם, עָבֵי שְׁחָקִים

שקול כף ושדי אריש וקרי ביה חשכרת. (מלשון הכשרת , עבי השחקים מכשירים את המים וממתקים אותם ממליחותם)

ור' יהושע בהני קראי מאי דריש בהו ?

סבר לה כי הא דכי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא

נהור ענני זעירין מוהי (עננים בהירים מעטים מימהם)

חשוך ענני סגיין מוהי ( עננים חשוכים מרובים מימהם )

(חֶשְׁכַת-מַיִם - עננים חשוכים מרובים מימהם . חַשְׁרַת-מַיִם מלשון נפה עננים בהירים מעטים מימהם=מהרש"א , )

* כמאן אזלא הא

🕮 **דתניא מים העליונים במאמר הם תלוים ופירותיהן מי גשמים**.

 ☜ שנאמר (תהילים קד) מפרי מעשיך תשבע הארץ. כמאן **כר' יהושע.**

 ור' אליעזר ההוא במעשה ידיו של הקב"ה הוא דכתיב

אמר ריב"ל כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה שנאמר (בראשית ב) ונהר יוצא מעדן וגו'

🕮 תנא מתמצית בית כור שותה תרקב: (תרקב הוא 1/60 של בית כור והעולם כולו הוא 1/60 בגן עדן)

🕮 ת"ר ארץ מצרים הויא ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסה והוא אחד מששים בכוש

 וכוש אחד מששים בעולם

 ועולם א' מששים בגן

 וגן אחד מששים לעדן

 ועדן אחד מששים לגיהנם נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם.

 וי"א גיהנם אין לה שיעור

 וי"א עדן אין לה שיעור

א"ר אושעיא מאי דכתיב ☜ (ירמיהו נא) שוכנת על מים רבים רבת אוצרות

מי גרם לבבל שיהו אוצרותיה מליאות בר ? הוי אומר מפני ששוכנת על מים רבים

אמר רב עתירה בבל דחצדא בלא מיטרא (עשירה בבל שקוצרים בה בלא מטל שכן בבל נמוכה וכל הגשמים יורדים אליה )

אמר אביי נקיטינן טובעני ולא יובשני:

דף י,א משנה

בג' במרחשון שואלין את הגשמים

רבן גמליאל אומר בשבעה בו ,

ט"ו יום אחר החג כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת:

**דף י,א גמרא**

א"ר אלעזר הלכה כרבן גמליאל

🕮 תניא **חנניה אומר ובגולה עד ששים בתקופה**.

**אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל** הלכה כחנניה.

איני והא בעו מיניה משמואל מאימת מדכרינן ותן טל ומטר אמר להו מכי מעיילי ציבי לבי טבות רישבא (מזמן שמעלים את העצים למחסנים של טבות רישבא)

דילמא אידי ואידי חד שיעורא הוא

איבעיא להו יום ששים כלפני ששים או כלאחר ששים

🕮 ת"ש

* **רב אמר** יום ששים כלאחר ששים
* **ושמואל אמר** יום ששים כלפני ששים

א"ר נחמן בר יצחק וסימנך עילאי בעו מיא , תתאי לא בעו מיא.

אמר רב פפא הלכתא יום ששים כלאחר ששים:

דף י,א משנה

**הגיע י"ז במרחשון ולא ירדו גשמים**

**התחילו היחידים מתענין ג' תעניות**

* **אוכלין ושותין משחשיכה**
* **ומותרין במלאכה**
* **וברחיצה**
* **ובסיכה**
* **ובנעילת הסנדל**
* **ובתשמיש המטה**

**הגיע ר"ח כסליו ולא ירדו גשמים**

**ב"ד גוזרין שלש תעניות על הצבור**

* **אוכלין ושותין משחשיכה**
* **ומותרין במלאכה**
* **וברחיצה**
* **ובסיכה**
* **ובנעילת הסנדל**
* **ובתשמיש המטה:**

 [[15]](#footnote-15)מאן יחידים ? אמר רב הונא - רבנן.

ואמר רב הונא **יחידים** מתענין שלש תעניות שני וחמישי ושני

מאי קמשמע לן תנינא?

🕮  **אין גוזרין תענית על הצבור בתחילה בחמישי שלא להפקיע את השערים אלא שלש תעניות הראשונות שני וחמישי**

 **ושני**

מהו דתימא הני מילי צבור אבל יחיד לא קמשמע לן.

🕮 **תניא נמי הכי כשהתחילו היחידים להתענות מתענין שני וחמישי ושני ומפסיקין בראשי חדשים \* ובימים טובים הכתובין**

**דף י,ב גמרא**

 **במגילת תענית**

🕮 **תנו רבנן אל יאמר אדם תלמיד אני איני ראוי להיות יחיד אלא כל תלמידי חכמים יחידים**

 **אי זהו יחיד ואיזהו תלמיד**

* **יחיד - כל שראוי למנותו פרנס על הצבור**
* **תלמיד כל ששואלין אותו דבר הלכה בלמודו ואומר ואפילו במסכת דכלה**

🕮 **תנו רבנן לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה , תלמיד עושה דברי ר' מאיר**

 **רבי יוסי אומר עושה וזכור לטוב לפי שאין שבח הוא לו אלא צער הוא לו.**

🕮 **תניא אידך לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה תלמיד עושה דברי רבי שמעון בן אלעזר**

 **רבן שמעון בן גמליאל אומר במה דברים אמורים בדבר של שבח אבל בדבר של צער עושה וזכור לטוב**

 **שאין שבח הוא לו אלא צער הוא לו**

🕮 **ת"ר מי שהיה מתענה על הצרה ועברה , על החולה ונתרפא. הרי זה מתענה ומשלים.**

 **ההולך ממקום שאין מתענין למקום שמתענין הרי זה מתענה עמהן.(שלא יראה כחתן בין אבלים)**

 **ממקום שמתענין למקום שאין מתענין הרי זה מתענה ומשלים.**

 **שכח ואכל ושתה** (ההולך ממקום שאין מתענין למקום שמתענין**)אל יתראה בפני הצבור ואל ינהיג עידונין בעצמו**

 **שנאמר ☜ (בראשית מב) ויאמר יעקב לבניו למה תתראו**

 **אמר להם יעקב לבניו אל תראו עצמכם כשאתם שבעין לא בפני עשו ולא בפני ישמעאל כדי שלא יתקנאו בכם**

 **☜ (בראשית מה) אל תרגזו בדרך - אמר רבי אלעזר אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה**

 **שמא תרגזו עליכם הדרך**

איני? והאמר ר' אלעאי בר ברכיה **שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראויין לישרף**

☜ שנאמר (מלכים ב ב) וַיְהִי, הֵמָּה הֹלְכִים **הָלוֹךְ וְדַבֵּר**, וְהִנֵּה רֶכֶב-אֵשׁ וְסוּסֵי אֵשׁ, וַיַּפְרִדוּ בֵּין שְׁנֵיהֶם

טעמא דאיכא דיבור (**הָלוֹךְ וְדַבֵּר**) הא ליכא דיבור ראויין לישרף !

לא קשיא

* הא למיגרס (**הָלוֹךְ וְדַבֵּר ,** אליהו ואלישע מדבר על גירסה)
* הא לעיוני. (לעיין אסור כפי שאמר להם יוסף)

🕮 **במתניתא תנא אל תפסיעו פסיעה גסה , והכניסו חמה לעיר.**

 **אל תפסיעו פסיעה גסה - דאמר מר פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם.**

 **והכניסו חמה לעיר - כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב**

 **☜ שנאמר (בראשית מד) הבקר אור והאנשים שלחו**

 **אמר רב יהודה אמר רבי חייא**

 **המהלך בדרך אל יאכל יותר משני רעבון. מאי טעמא ?**

 **הכא תרגימו**

* **משום מעיינא**
* **במערבא אמרי משום מזוני**

מאי בינייהו איכא בינייהו

* [[16]](#footnote-16)דיתיב בארבא
* אי נמי דקאזיל מאוונא לאוונא (מאכסניה לאכסניה)

רב פפא כל פרסה ופרסה אכיל חדא ריפתא קסבר משום מעיינא.

**אמר רב יהודה אמר רב** כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה

☜ שנאמר (איוב ה)  בְּרָעָב, פָּדְךָ מִמָּוֶת

מרעב מיבעי ליה ? אלא הכי קאמר בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון ניצול ממיתה משונה

**אמר ריש לקיש** אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון

☜ שנאמר (בראשית מא) וּלְיוֹסֵף יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים, בְּטֶרֶם תָּבוֹא שְׁנַת הָרָעָב

🕮 תנא חסוכי בנים משמשין מטותיהן בשני רעבון

🕮 תנו רבנן בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין לו ידיהן על ראשו

 ואומרים פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה בנחמת צבור

🕮 תניא אידך בזמן שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה ושלום עליך נפשי

ואם עושה כן עליו הכתוב אומר

☜ (ישעיהו כב) וְהִנֵּה שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה, הָרֹג בָּקָר וְשָׁחֹט צֹאן, אָכֹל בָּשָׂר, וְשָׁתוֹת יָיִן; אָכוֹל וְשָׁתוֹ, כִּי מָחָר נָמוּת

מה כתיב בתריה

☜ וְנִגְלָה בְאָזְנָי, יְהוָה צְבָאוֹת:  אִם-יְכֻפַּר הֶעָו‍ֹן הַזֶּה לָכֶם, עַד-תְּמֻתוּן - עד כאן מדת בינונים.

אבל במדת רשעים מה כתיב

☜ (ישעיהו נו) אֵתָיוּ אֶקְחָה-יַיִן, וְנִסְבְּאָה שֵׁכָר; וְהָיָה כָזֶה יוֹם מָחָר, גָּדוֹל יֶתֶר מְאֹד

מה כתיב בתריה הַצַּדִּיק אָבָד, וְאֵין אִישׁ שָׂם עַל-לֵב... כִּי-מִפְּנֵי הָרָעָה נֶאֱסַף הַצַּדִּיק

אלא יצער אדם עם הצבור

שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הצבור

☜ שנאמר (שמות יז) וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה

וכי לא היה לו למשה כר אחת או כסת אחת לישב עליה.

אלא כך אמר משה הואיל וישראל שרויין בצער אף אני אהיה עמהם בצער.

וכל המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור

ושמא יאמר אדם מי מעיד בי ?

* אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו

☜ שנאמר (חבקוק ב) כִּי-אֶבֶן, מִקִּיר תִּזְעָק; וְכָפִיס, מֵעֵץ יַעֲנֶנָּה

דבי רבי שילא אמרי

* שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם הן מעידין עליו

☜ שנאמר (תהילים צא) כי מלאכיו יצוה לך

רבי חידקא אומר

* נשמתו של אדם היא מעידה עליו

☜ שנאמר (מיכה ז) מִשֹּׁכֶבֶת חֵיקֶךָ , שְׁמֹר פִּתְחֵי-פִיךָ

ויש אומרים

* אבריו של אדם מעידים בו

☜ שנאמר (ישעיהו מג) אתם עדי נאם ה' .

☜ (דברים לב) אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל

**אֵל אֱמוּנָה** - כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושין

 כך נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין

**וְאֵין עָוֶל** - כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה שעושין כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה

 אפילו על מצוה קלה שעושין

**צַדִּיק וְיָשָׁר הוּא -** <אמרו בשעת> [מלמד שבשעת] פטירתו של אדם לבית עולמו כל מעשיו <נפטרין> [נפרטין] לפניו

 ואומרים לו כך וכך עשית במקום פלוני ביום פלוני והוא אומר <הין> [הן] ואומרים לו חתום וחותם

 שנאמר (איוב לז) **בְּיַד-כָּל-אָדָם יַחְתּוֹם** . ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני

 לקיים מה שנאמר (תהילים נא) **לְמַעַן, תִּצְדַּק בְּדָבְרֶךָ.**

**אמר שמואל** כל היושב בתענית נקרא חוטא סבר כי האי תנא

🕮 דתניא **ר' אלעזר הקפר ברבי** **אומר** מה תלמוד לומר

☜(במדבר ו) וְכִפֶּר עָלָיו, מֵאֲשֶׁר **חָטָא עַל-הַנָּפֶשׁ**

 וכי באיזה נפש חטא זה , אלא שציער עצמו מן היין. והלא דברים קל וחומר ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא

 המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה.

**ר' אלעזר אומר** נקרא קדוש

☜ שנאמר (במדבר ו) **קָדֹשׁ יִהְיֶה**--גַּדֵּל פֶּרַע, שְׂעַר רֹאשׁוֹ

ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה .

ולשמואל הא איקרי קדוש ? ההוא אגידול פרע קאי. (שער הנזיר שהוא קדוש ואסור בהנאה ולא הנזיר עצמו )

ולר' אלעזר הא נקרא חוטא ? ההוא דסאיב נפשיה (מדבר על נזיר שלא נזהר כראוי ונטמא בטומאת מת)

ומי אמר רבי אלעזר הכי והאמר ר' אלעזר לעולם ימוד (ימדוד, יחשיב) אדם עצמו[[17]](#footnote-17) כאילו קדוש בתוך מעיו

☜ שנאמר (הושע יא) בְּקִרְבְּךָ קָדוֹשׁ, וְלֹא אָבוֹא בְּעִיר

לא קשיא הא דמצי לצעורי נפשיה , הא דלא מצי לצעורי נפשיה.

**ר"ל** **אמר** נקרא חסיד

☜ שנאמר (משלי יא) גֹּמֵל נַפְשׁוֹ, **אִישׁ חָסֶד** וְעֹכֵר שְׁאֵרוֹ, אַכְזָרִי וגו' .

אמר רב ששת האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה (תלמיד ישיבה היושב בתענית יאכל הכלב את סעודתו , דומה הוא למתענה שהכלב אכל את סעודתו)

אמר רבי ירמיה בר אבא אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד (שיש בה את כל חומרות הצום מתחילה מהערב)

**<אמר> [ואמר] ר' ירמיה בר אבא אמר ריש לקיש אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית מפני שממעט במלאכת שמים**:

**אוכלין ושותין משחשיכה כו':**

**אמר רבי זעירא אמר רב הונא**

* יחיד שקיבל עליו תענית אפילו אכל ושתה כל הלילה למחר הוא מתפלל תפילת תענית
* לן בתעניתו אינו מתפלל של תענית.

אמר רב יוסף מאי קסבר רב הונא ?

* סבירא ליה אין מתענין לשעות
* או דלמא מתענין לשעות והמתענה לשעות אינו מתפלל תפלת תענית
* אמר ליה אביי לעולם קסבר רב הונא מתענין לשעות והמתענה לשעות מתפלל תפלת תענית

ושאני הכא דאיכא שעות דליליא דלא קביל עליה מעיקרא

מר עוקבא איקלע לגינזק בעו מיניה

☝ מתענין לשעות או אין מתענין לשעות ? לא הוה בידיה

☝ קנקנין של נכרים אסורין או מותרין ? לא הוה בידיה

☝ במה שימש משה כל שבעת ימי המלואים ? לא הוה בידיה.

אזל ושאיל בי מדרשא אמרו ליה

* הלכתא מתענין לשעות ומתפללין תפלת תענית
* והלכתא קנקנין של נכרים לאחר שנים עשר חדש מותרין
* במה שימש משה כל ז' ימי המלואים בחלוק לבן.

רב כהנא מתני בחלוק לבן שאין לו אימרא

אמר רב חסדא \* הא דאמרת מתענין לשעות והוא שלא טעם כלום עד הערב.

**דף יב,א גמרא**

א"ל אביי הא תענית מעלייתא היא ?

לא צריכא דאימלך אימלוכי.

ואמר רב חסדא כל תענית שלא שקעה עליו חמה לאו שמיה תענית.

🕮 **מיתיבי אנשי משמר מתענין ולא משלימין** ?

התם לצעורי נפשיה בעלמא הוא.

**תא שמע דא"ר אליעזר <בן> [ברבי] צדוק אני מבני בניו של סנאב בן בנימין ופעם אחת חל ט' באב להיות בשבת ודחינוהו לאחר השבת והתענינו בו ולא השלמנוהו מפני שיו"ט שלנו הוא.**

התם נמי לצעורי נפשיה בעלמא הוא

**תא שמע דאמר רבי יוחנן אהא בתענית עד שאבוא לביתי ?**

התם לשמוטיה נפשיה מבי נשיאה הוא דעבד.

**אמר שמואל כל תענית שלא קיבל עליו מבעוד יום לאו שמיה תענית**

ואי יתיב מאי ?

אמר רבה בר שילא דמי למפוחא דמליא זיקא (דומה למפוח שמתמלא אויר)

אימת מקביל ליה ?

* **רב אמר** במנחה
* **ושמואל אמר** בתפלת המנחה.

אמר רב יוסף כוותיה דשמואל מסתברא דכתיב במגילת תענית

**להן כל איניש דייתי עלוהי מקדמת דנא ייסר**

מאי לאו ייסר עצמו בצלו ? לא יאסר עצמו.

פליגי בה רבי חייא ורבי שמעון ברבי

* חד אמר ייסר
* וחד אמר יאסר

מ"ד ייסר כדאמרינן

למאן דאמר יאסר מאי היא

🕮 דתניא **במגילת תענית כל איניש דייתי עלוהי מקדמת דנא יאסר כיצד יחיד שקיבל עליו שני וחמישי <ושני> של כל השנה כולה ואירעו בם ימים טובים הכתובין במגילת תענית אם נדרו קודם לגזרתנו יבטיל נדרו את גזרתנו ואם גזרתנו קודמת לנדרו תבטל גזרתנו את נדרו**

🕮 **תנו רבנן עד מתי אוכל ושותה ?**

* **עד שיעלה עמוד השחר דברי רבי**
* **רבי אליעזר בר שמעון אומר עד קרות הגבר**

**אמר אביי** לא שנו אלא שלא גמר סעודתו אבל גמר סעודתו אינו אוכל

☝ **איתיביה רבא** גמר ועמד הרי זה אוכל ?

 התם כשלא סילק

**איכא דאמרי אמר רבא** לא שנו אלא כשלא ישן אבל ישן אינו אוכל.

☝ **איתיביה אביי** ישן ועמד הרי זה אוכל ?

התם במתנמנם.

היכי דמי מתנמנם ?

**אמר רב אשי**

 \* נים ולא נים תיר ולא תיר דקרו ליה ועני ולא ידע אהדורי סברא וכי מדכרי ליה מדכר. (ישן ולא ישן ער ולא ער)

**דף יב,ב גמרא**

**אמר רב כהנא אמר רב** **יחיד שקיבל עליו תענית אסור בנעילת הסנדל חיישינן שמא תענית צבור קיבל עליו**

היכי ליעבד ?

**אמר רבה בר רב שילא** לימא הכי למחר אהא לפניך בתענית יחיד.

אמרו ליה רבנן ל**רב ששת** הא קא חזינן רבנן דמסיימי מסנייהו ואתו לבי תעניתא.

איקפד ואמר להו דלמא מיכל נמי אכול.

* **אביי ורבא** מעיילי כי מסיימי אפנתא (נעלים חסרי סוליות)
* **מרימר ומר זוטרא** מחלפי דימינא לשמאלא ודשמאלא לימינא
* **רבנן דבי רב אשי** נפקי כי אורחייהו. (ללא שינוי מסוים)

סברי כי הא דאמר שמואל אין תענית צבור בבבל אלא תשעה באב בלבד

**אמר רב יהודה אמר רב לוה אדם תעניתו ופורע**

כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי וכי נדר קבל עליה דלא סגי דלא משלם ,

לצעורי נפשיה קביל עליה אי מצי מצער נפשיה אי לא מצי לא מצער נפשיה

**איכא דאמרי אמר רב יהודה אמר רב לוה אדם תעניתו ופורע**

כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי פשיטא לא יהא אלא נדר נדר מי לא מצי בעי לשלומי ומיזל למחר וליומא אחרינא

**רב יהושע בריה דרב אידי** איקלע לבי רב אסי. עבדו ליה עגלא תילתא

אמרו ליה ליטעום מר מידי

א"ל בתעניתא יתיבנא

אמרו ליה ולוזיף מר וליפרע , לא סבר מר להא דאמר רב יהודה אמר רב לוה אדם תעניתו ופורע ?

אמר להו תענית חלום הוא.

**ואמר רבה בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב יפה תענית לחלום כאש לנעורת**

 **<אמר> [ואמר] רב חסדא** ובו ביום.

**ואמר רב יוסף** ואפילו בשבת. מאי תקנתיה ? ליתיב תעניתא לתעניתא:

**\*עברו אלו ולא נענו בית דין גוזרין ג' תעניות אחרות על הצבור**

**דף יב,ב משנה**

* **אוכלין ושותין מבעוד יום**
* **ואסורין במלאכה**
* **וברחיצה ובסיכה**
* **ובנעילת הסנדל**
* **ובתשמיש המטה**
* **ונועלין את המרחצאות**

**עברו אלו ולא נענו ב"ד גוזרין עליהן עוד שבע שהן י"ג תעניות על הצבור**

**הרי אלו יתרות על הראשונות**

* **שבאלו מתריעין**
* **ונועלין את החנויות**
	+ **בשני מטין עם חשיכה**
	+ **ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת**

**עברו אלו ולא נענו**

* **ממעטין במשא ומתן**
* **בבנין ובנטיעה**
* **באירוסין ובנישואין**
* **ובשאילת שלום בין אדם לחבירו כבני אדם הנזופין למקום.**

**היחידים חוזרין ומתענין עד שיצא ניסן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה שנא' (שמואל א יב) הלא קציר חטים היום וגו':**

\*בשלמא כולהו אית בהו תענוג רחיצה וסיכה ותשמיש המטה , אבל מלאכה צער הוא ?

**דף יב,ב גמרא**

**אמר רב חסדא אמר רב ירמיה בר אבא**

☜ אמר קרא (יואל א) **קַדְּשׁוּ-צוֹם, קִרְאוּ עֲצָרָה אִסְפוּ זְקֵנִים**

כעצרת מה עצרת אסור בעשיית מלאכה אף תענית אסור בעשיית מלאכה.

אי מה עצרת מאורתא אף תענית נמי מאורתא ?

**אמר רבי זירא** לדידי מיפרשא לי מיניה **דר' ירמיה בר אבא**

☜ אמר קרא **אִסְפוּ זְקֵנִים.**

דומיא דאסיפת זקנים מה אסיפת זקנים ביום אף צום נמי ביום.

ואימא מטיהרא ? (מהצהרים שהוא זמן אסיפת זקנים)

**אמר רב שישא בריה דרב אידי** מסייע ליה לרב הונא דאמר מצפרא כינופיא.

היכי עבדי ?

**אמר אביי**

* מצפרא עד פלגא דיומא מעיינינן במילי דמתא
* מכאן ואילך ריבעא דיומא קרינן בספרא ואפטרתא
* מכאן ואילך בעינן רחמי

☜ שנא' (נחמיה ט) **וַיָּקוּמוּ, עַל-עָמְדָם**

 **וַיִּקְרְאוּ בְּסֵפֶר תּוֹרַת יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם רְבִעִית הַיּוֹם**

 **וּרְבִעִית מִתְוַדִּים וּמִשְׁתַּחֲוִים, לַיהוָה אֱלֹהֵיהֶם**

\*איפוך אנא.

**דף יג,א גמרא**

לא סלקא דעתך

☜ דכתיב (עזרא ט**) וְאֵלַי יֵאָסְפוּ**, כֹּל חָרֵד בְּדִבְרֵי אֱלֹהֵי-יִשְׂרָאֵל עַל מַעַל הַגּוֹלָה ( וַאֲנִי יֹשֵׁב מְשׁוֹמֵם, עַד לְמִנְחַת הָעָרֶב. )

☜  וּבְמִנְחַת הָעֶרֶב, קַמְתִּי מִתַּעֲנִיתִי, וּבְקָרְעִי בִגְדִי, וּמְעִילִי; וָאֶכְרְעָה, עַל-בִּרְכַּי, וָאֶפְרְשָׂה כַפַּי, אֶל-יְהוָה אֱלֹהָי.

**אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא**

* **כל שהוא משום אבל** כגון תשעה באב ואבל - **אסור בין בחמין בין בצונן**
* **כל שהוא משום תענוג** כגון תענית צבור **בחמין אסור בצונן מותר**

(ראיה לר' חסדא ,תענית ציבור מותר בצונן))

**אמר רב אידי בר אבין** אף אנן נמי תנינא ונועלין את המרחצאות.

**א"ל אביי** ואי בצונן אסור סוכרין את הנהרות מבעי ליה למיתני ?

**אמר רב שישא בריה דרב אידי** אבא הכי קשיא ליה , מכדי תנן אסור ברחיצה , נועלין את המרחצאות למה לי ?

אלא לאו ש"מ בחמין אסור בצונן מותר.

(ראיה לר' חסדא , אבל אסור אף בבצונן )

לימא מסייע ליה

🕮 **כל חייבי טבילות טובלין כדרכן בין בט' באב בין ביוה"כ**

במאי ? אילימא בחמין , טבילה בחמין מי איכא ? שאובין נינהו. אלא לאו בצונן.

וחייבי טבילות אין (בצונן) איניש אחרינא לא (בצונן)

**אמר רב חנא בר קטינא** לא נצרכה אלא לחמי טבריא.

(ראיה לר' חסדא , אבל אסור אף בבצונן )

אי הכי אימא סיפא

🕮 **א"ר חנינא סגן הכהנים** **כדי הוא בית אלהינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה.**

ואי אמרת בצונן מותר ירחץ בצונן

**אמר רב פפא** באתרא דלא שכיח צונן.

(קושיה לר' חסדא שאמר בתענית מותר לרחוץ כל גופו בצונן )

🕮 **תא שמע**

* **כשאמרו אסור במלאכה - לא אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר.**
* **וכשאמרו אסור בנעילת הסנדל - לא אמרו אלא בעיר אבל בדרך מותר**

 **הא כיצד ? יוצא לדרך נועל , נכנס לעיר חולץ.**

* **וכשאמרו אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל גופו , אבל פניו ידיו ורגליו מותר**

**וכן אתה מוצא במנודה ובאבל.**

מאי לאו אכולהו , ובמאי עסקינן

אילימא **בחמין** פניו ידיו ורגליו מי שרו **והאמר רב ששת אבל אסור להושיט אצבעו בחמין**

אלא לאו בצונן

לא , לעולם בחמין

ודקא קשיא לך וכן אתה מוצא במנודה ובאבל אשארא קאי

(קושיה לר' חסדא , אבל אסור בצונן )

🕮 **תא שמע דאמר ר' אבא הכהן משום ר' יוסי הכהן מעשה ומתו בניו של ר' יוסי בן רבי חנינא ורחץ בצונן כל שבעה**

התם כשתכפוהו אבליו הוה.

🕮 **דתניא תכפוהו אבליו זה אחר זה הכביד שערו מיקל בתער ומכבס כסותו במים**

**אמר רב חסדא** בתער אבל לא במספרים במים ולא בנתר ולא בחול.

* **אמר רבא אבל מותר לרחוץ בצונן כל שבעה מידי דהוה אבשרא וחמרא**

(קושיה לרבא שאמר אבל רוחץ בצונן)

🕮 מיתיבי \* **אין הבוגרת רשאה לנוול את עצמה בימי אבל אביה**

**ד דף יג,ב גמרא**

הא נערה רשאה ?

מאי לאו ברחיצה ובמאי ?

אילימא בחמין אין הבוגרת רשאה **והאמר רב חסדא אבל אסור להושיט אצבעו בחמין**

אלא לאו בצונן

לא אכיחול ופירכוס

(ראיה לרבא שאמר אבל רוחץ בצונן )

לימא מסייע ליה **דא"ר אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן מעשה ומתו בניו של ר' יוסי בר חנינא ורחץ בצונן כל שבעה**

אמרי התם בשתכפוהו אבליו זה אחר זה

🕮 **דתניא תכפוהו אבליו זה אחר זה הכביד שערו מיקל בתער ומכבס כסותו במים**

**אמר רב חסדא** בתער אבל לא במספרים , במים ולא בנתר ולא בחול ולא באהל.

* **איכא דאמרי אמר רבא** **אבל אסור בצונן כל שבעה**.

מאי שנא מבשר ויין ? התם לפכוחי פחדיה (להפיג צערו ,משא"כ ברחיצה) הוא דעביד.

(ראיה לרבא שאבל אסור בצונן)

לימא מסייע ליה **אין הבוגרת רשאה לנוול עצמה**. הא נערה רשאה במאי ? אילימא בחמין אין הבוגרת רשאה.

**והאמר רב חסדא אבל אסור להושיט אצבעו בחמין** , אלא לאו בצונן. לא , אכיחול ופירכוס.

אמר רב חסדא זאת אומרת אבל אסור בתכבוסת כל שבעה.

🕭 והלכתא **אבל אסור לרחוץ כל גופו בין בחמין בין בצונן כל שבעה אבל פניו ידיו ורגליו בחמין אסור בצונן מותר**

**אבל לסוך אפילו כל שהוא אסור ואם לעבר את הזוהמא מותר**

צלותא דתעניתא היכי מדכרינן ?

אדבריה (הנהיג , לקח ) רב יהודה לרב יצחק בריה ודרש

**יחיד שקיבל עליו תענית מתפלל של תענית והיכן אומרה בין גואל לרופא**

☝ מתקיף לה רב יצחק וכי יחיד קובע ברכה לעצמו

אלא אמר **רב יצחק** **בשומע תפלה וכן אמר רב ששת בשומע תפלה**

(ר' יצחק נוקט שיחיד המקבל עליו תענית אומרה בשומע תפילה וגם יחיד המקבל עליו מענית ציבור אומרה בשומע תפילה - הראביה )

🕮 **מיתיבי אין בין יחיד לצבור אלא שזה מתפלל שמונה עשרה וזה מתפלל תשע עשרה**

 מאי יחיד ומאי צבור ?

* אילימא יחיד - ממש וצבור - ש"צ.

הני תשע עשרה ? עשרין וארבע הוו.

* אלא לאו ה"ק אין בין יחיד דקבל עליו תענית יחיד ליחיד שקבל עליו תענית צבור

אלא שזה מתפלל שמונה עשרה **וזה מתפלל תשע עשרה.**

 ש"מ יחיד קובע ברכה לעצמו.

לא לעולם אימא לך שליח צבור , ודקא קשיא לך שליח צבור עשרין וארבע מצלי , בג' תעניות ראשונות דליכא עשרים וארבע.

ולא ?! והא אין בין קתני. **אין בין ג' ראשונות לג' אמצעיות אלא שבאלו מותרין בעשיית מלאכה ובאלו אסורין בעשיית מלאכה**

הא לכ"ד זה וזה שוין.

תנא ושייר.

מאי שייר דהאי שייר , ותו והא אין בין קתני.

* אלא תנא באיסורי קא מיירי בתפלות לא מיירי (ויש הבדל לגבבי תפילות שבראשונות תשע עשרה ובשניות כ"ד)
* ואי בעית אימא באמצעייתא נמי לא מצלי כ"ד. (אין הבדל גם בג' ראשומות וג' שניות מתפללם י"ט ורק בשבע אחרונות מתפללים כ"ד)

ולא ?! 🕮 **והתניא אין בין ג' שניות לשבע אחרונות אלא שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות** הא לכל דבריהן זה וזה שוין

וכי תימא הכא נמי תנא ושייר והא אין בין קתני ותסברא אין בין דוקא

\*והא שייר תיבה

**דף יד,א גמרא**  **גמרא**

אי משום תיבה , לאו שיורא הוא. מילי דצינעא קתני מילי דבפרהסיא לא קתני.

**אמר רב אשי** מתני' נמי דיקא

🕮 דקתני **מה אלו יתירות על הראשונות אלא שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות אבל בכל דבריהן זה וזה שוין**

וכ"ת הכא נמי תנא ושייר והא מה אלו קתני.

ותסברא מה אלו דווקא הוא והא שייר לה תיבה אי משום תיבה לאו שיורא הוא משום דקא חשיב לה באידך פרקא

השתא דאתית להכי עשרים וארבעה נמי לאו שיורא הוא דקתני לה באידך פירקא

מאי הוי עלה

**אמר רב שמואל בר ססרטאי וכן אמר רב חייא בר אשי אמר רב בין גואל לרופא.**

**ורב אשי אמר משמיה דרבי ינאי בריה דרבי ישמעאל בשומע תפילה** והלכתא בשומע תפלה:

🕮 **תני חדא עוברות ומיניקות מתענות בראשונות ואין מתענות באחרונות**

 🕮**ותניא אידך מתענות באחרונות ואין מתענות בראשונות**

🕮 **ותניא אידך אין מתענות לא בראשונות ולא באחרונות**

**אמר רב אשי** נקוט אמצעייתא בידך דמיתרצון כולהו:

**מה אלו יתירות על הראשונות אלא שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות:**

במאי מתריעין ?

* **רב יהודה אמר בשופרות**
* **ורב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר בעננו**

קס"ד מאן דאמר בעננו לא אמר בשופרות ומאן דאמר בשופרות לא אמר בעננו.

 🕮**והתניא אין פוחתין משבע תעניות על הצבור שבהן י"ח התרעות וסימן לדבר יריחו , ויריחו שופרות הוה .**

ותיובתא למאן דאמר בעננו.

אלא בשופרות דכולי עלמא לא פליגי דקרי לה התרעה

כי פליגי ב**עננו**

* מר סבר קרי לה התרעה
* ומר סבר לא קרי לה התרעה
* למ"ד בעננו כל שכן בשופרות
* ולמ"ד בשופרות אבל בעננו לא

 🕮**והתניא ושאר כל מיני פורענויות המתרגשות כגון חיכוך חגב זבוב וצירעה ויתושין ושילוח נחשים ועקרבים**

 **לא היו מתריעין אלא צועקין מדצעקה בפה התרעה בשופרות**

תנאי היא

 🕮**דתניא על אלו מתריעין בשבת על עיר שהקיפוה גייס או נהר ועל ספינה המטורפת בים**

 **ר' יוסי אמר לעזרה אבל לא לצעקה**

 במאי אילימא בשופרות שופרות בשבת מי שרי אלא לאו בעננו וקרי לה התרעה ש"מ:

בשני **דר' יהודה נשיאה** הוה צערא \*גזר תלת עשרה תעניות ולא איעני סבר למיגזר טפי.

**דף יד,ב גמרא**

**גמרא**

**אמר ליה** **ר' אמי** הרי אמרו אין מטריחין את הצבור יותר מדאי .

**אמר ר' אבא בריה דרבי חייא בר אבא** רבי אמי דעבד לגרמיה הוא דעבד ,

אלא הכי **אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן** **לא שנו אלא לגשמים אבל לשאר מיני פורענויות מתענין והולכין עד שיענו מן השמים.**

🕮 **תניא נמי הכי כשאמרו שלש וכשאמרו שבע לא אמרו אלא לגשמים , אבל לשאר מיני פורענויות מתענין והולכין עד שיענו** לימא תיהוי תיובתיה דר' אמי

אמר לך רבי אמי תנאי היא

🕮 **דתניא**

 **אין גוזרין יותר משלש עשרה תעניות על הצבור לפי שאין מטריחין את הצבור יותר מדאי דברי רבי**

 **רשב"ג אומר לא מן השם הוא זה אלא מפני שיצא זמנה של רביעה.**

שלחו ליה בני נינוה ל**רבי** כגון אנן דאפילו בתקופת תמוז בעינן מיטרא היכי נעביד ?

כיחידים דמינן או כרבים דמינן

* כיחידים דמינן ובשומע תפלה
* או כרבים דמינן ובברכת השנים .

**שלח להו כיחידים דמיתו ובשומע תפלה**

🕮 **מיתיבי אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרוין על אדמתן**

 **אבל בזמן הזה הכל לפי השנים הכל לפי המקומות הכל לפי הזמן**

אמר ליה מתניתא רמית עליה דרבי , רבי תנא הוא ופליג.

מאי הוי עלה ?

* **רב נחמן אמר בברכת השנים**
* **רב ששת אמר בשומע תפלה**

**והלכתא בשומע תפלה:**

בשני מטין עם חשיכה ובחמישי כל היום מפני כבוד השבת:

איבעיא להו היכי קתני

* בב' מטין עם חשיכה ובה' כל היום מפני כבוד השבת
* או דילמא בשני מטין ובחמישי פותחין כל היום כולו

🕮 **תא שמע דתניא בשני מטין עד הערב ובחמישי פותחין כל היום כולו מפני כבוד השבת.**

 **היו לו שני פתחים פותח אחד ונועל אחד היה לו אצטבא כנגד פתחו , פותח כדרכו ואינו חושש**:

**עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן ובבנין ובנטיעה :**

🕮 **תנא בבנין -בנין של שמחה , נטיעה - נטיעה של שמחה. אי זהו בנין של שמחה זה הבונה בית חתנות לבנו , אי זו היא**

 **נטיעה של שמחה זה הנוטע אבוורנקי של מלכים:**

**ובשאילת שלום:**

🕮 **תנו רבנן חברים אין שאילת שלום ביניהן , עמי הארץ ששואלין מחזירין להם בשפה רפה ובכובד ראש**

 **והן מתעטפין ויושבין כאבלים וכמנודין כבני אדם הנזופין למקום עד שירחמו עליהם מן השמים.**

**אמר ר' אלעזר** **אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון**

☜ שנאמר (יהושוע ז) ויאמר ה' אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך

**ואמר ר' אלעזר אין אדם חשוב רשאי לחגור שק אלא אם כן נענה כיהורם בן אחאב**

☜ שנאמר (מלכים ב ו) ויהי כשמוע המלך את דברי האשה ויקרע את בגדיו והוא עובר על החומה וירא העם

והנה השק על בשרו וגו'

**ואמר ר' אלעזר לא הכל בקריעה ולא הכל בנפילה. משה ואהרון - בנפילה , יהושע וכלב – בקריעה.**

* משה ואהרן בנפילה ☜ דכתיב (במדבר יד) **ויפול** משה ואהרן על פניהם.
* יהושע וכלב בקריעה ☜ דכתיב (במדבר יד) **ו**יהושע בן נון וכלב בן יפנה **קרעו** בגדיהם

מתקיף לה **ר' זירא** ואיתימא ר' שמואל בר נחמני אי הוה כתיב יהושע כדקאמרת , השתא דכתיב **ו**יהושע הא והא עביד.

**ואמר ר' אלעזר לא הכל בקימה ולא הכל בהשתחויה**. **מלכים - בקימה , ושרים – בהשתחויה.**

* מלכים בקימה ☜ דכתיב (ישעיהו מט) כֹּה אָמַר-יְהוָה גֹּאֵל יִשְׂרָאֵל קְדוֹשׁוֹ, \* לִבְזֹה-נֶפֶשׁ לִמְתָעֵב גּוֹי לְעֶבֶד מֹשְׁלִים, מְלָכִים יִרְאוּ וָקָמוּ, (שָׂרִים וְיִשְׁתַּחֲווּ)

**דף טו,א גמרא**  **גמרא**

* ושרים בהשתחויה דכתיב שָׂרִים **וְ**יִשְׁתַּחֲווּ

מתקיף לה רבי זירא ואיתימא רבי שמואל בר נחמני אי הוה כתיב ושרים ישתחוו כדקאמרת , השתא דכתיב שרים וישתחוו הא והא עבוד.

**אמר רב נחמן בר יצחק** **אף אני אומר לא הכל לאורה ולא הכל לשמחה. צדיקים - לאורה , וישרים - לשמחה.**

* צדיקים לאורה ☜ דכתיב (תהילים צז) אור זרוע לצדיק.
* ולישרים שמחה ☜ דכתיב ולישרי לב שמחה:

נספחים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **הגיע י"ז במרחשון ולא ירדו גשמים** | **התחילו היחידים מתענין ג' תעניות** |  |
| **הגיע ר"ח כסליו ולא ירדו גשמים**  | **ב"ד גוזרין שלש תעניות על הצבור**  | **שלוש ראשונות** |
| **עברו אלו ולא נענו**  | **בית דין גוזרין ג' תעניות אחרות על הצבור**  | **שלוש שניות** |
| **עברו אלו ולא נענו** | **ב"ד גוזרין עליהן עוד שבע שהן י"ג תעניות על הצבור**  |  |

**אין בין ג' ראשונות לג' אמצעיות אלא שבאלו מותרין בעשיית מלאכה ובאלו אסורין בעשיית מלאכה**

**אין בין ג' שניות לשבע אחרונות אלא שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות**

1. **דף ב,א גמרא** [↑](#footnote-ref-1)
2. **דף ג,א גמרא** [↑](#footnote-ref-2)
3. **דף ג,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-3)
4. **דף ד,א גמרא** [↑](#footnote-ref-4)
5. **דף ד,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-5)
6. **דף ה,א גמרא** [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. **דף ה,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-8)
9. **דף ו,א גמרא** [↑](#footnote-ref-9)
10. **דף ו,ב גמרא** [↑](#footnote-ref-10)
11. **דף ז,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-11)
12. **דף ז,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-12)
13. **דף ח,א גמרא**  [↑](#footnote-ref-13)
14. **דף ח,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-14)
15. **דף י,א גמרא**  [↑](#footnote-ref-15)
16. **דף יא,א גמרא**  [↑](#footnote-ref-16)
17. **דף יא,ב גמרא**  [↑](#footnote-ref-17)