# דף נט עמוד א

|  |  |
| --- | --- |
| כטרפא דטריף.  והאי דאזלא בתרה [=עיש אחר כימה] - דאמרה לה: הב לי בני! שבשעה שהקדוש ברוך הוא בקש להביא מבול לעולם, נטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם, וכשבקש לסתמה - נטל שני כוכבים מעיש וסתמה.  וליהדר לה?  אין הבור מתמלא מחוליתו, אי נמי: אין קטיגור נעשה סניגור.  וליברי לה תרי ככבי אחריני?  +קהלת א'+ אין כל חדש תחת השמש.  אמר רב נחמן: עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לה, שנאמר +איוב ל"ח+ ועיש על בניה תנחם. | כטרפא דטריף - דבר שהוא חסר וסתמוהו מגופו שעשאוהו כנוס ומתחזי כמכה בקורנס, טרפא דטריף - מוכה בהכאות, כמו ביצה טרופה, לישנא אחרינא דמתחזיא כדטרפא מטרף נדבק יחד, ועשאו סניפין כמין חיבור.  והאי דאזלא - עיש אחר כימה.  דאמרה לה הב לי בני - שני כוכבים שלי.  וליהדר - לכימה אותן כוכבים עצמן שנטל הימנה. |

### הסבר רוחני לרעידת אדמה

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] ועל הזועות.  מאי זועות?  אמר רבי קטינא: גוהא [=רעידת אדמה]. | גוהא - בלשונם קורין רעידת הארץ גוהא. |
| רב קטינא הוה קאזיל באורחא, כי מטא אפתחא דבי אובא [=בעל אוב] טמיא [=של עצמות, שבעל האוב מכשף בעצמות] גנח גוהא [=הזדעזעה הארץ].  אמר: מי ידע אובא טמיא האי גוהא מהו [=מהן הסיבות לרעידת אדמה]?  רמא ליה קלא: קטינא קטינא, אמאי לא ידענא? בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו גוהא.  אמר רבי קטינא: אובא טמיא כדיב הוא, ומיליה כדיבין. אי הכי - גוהא גוהא מיבעי ליה [=שתי פעמים]!  ולא היא, גוהא גוהא עביד, והאי דלא אודי ליה - כי היכי דלא ליטעי כולי עלמא אבתריה.  ורב קטינא דידיה אמר: [=הקב"ה] סופק כפיו [=ומחמת כך מזדעזעת הארץ], שנאמר +יחזקאל כ"א+ וגם אני אכה כפי אל כפי והניחותי חמתי.  רבי נתן אומר: אנחה מתאנח, שנאמר +יחזקאל ה'+ והניחתי חמתי בם והנחמתי.  ורבנן אמרי: בועט ברקיע, שנאמר [=ירמיהו פרק כה פסוק ל: "וְאַתָּה תִּנָּבֵא אֲלֵיהֶם אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם יְקֹוָק מִמָּרוֹם יִשְׁאָג וּמִמְּעוֹן קָדְשׁוֹ יִתֵּן קוֹלוֹ שָׁאֹג יִשְׁאַג עַל נָוֵהוּ] הֵידָד כְּדֹרְכִים יַעֲנֶה אֶל כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ".  רב אחא בר יעקב אמר: דוחק את רגליו תחת כסא הכבוד, שנאמר: +ישעיהו ס"ו+ כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי. | אובא טמיא - בעל אוב של עצמות שעושה כשוף בעצמות המת,. טמיא - עצמות, ודומה לו במסכת כלים: בית מלא טמיא, ופירש רב האי: מלא טמיא - בית שהוא מלא עצמות, והביא ראיה על זה מבראשית רבה, דקתני אדרינוס שחיק טמיא - דהיינו שחיק עצמות, ואין לפרש אוב טמא - שאין זה הלשון.  גנח גוהא - ותגעש ותרעש, כלומר: נזדעזעת הארץ מאד מאד, גנח גוהא חדא מילתא היא, וכן הלשון.  גוהא גוהא מיבעי ליה - שני פעמים היה לו להזדעזע, כנגד שתי דמעות.  סופק כפיו - ומאותו קול מזדעזעת הארץ, שמצינו שכפיו סופק שנאמר גם אני אכה כפי אל כפי (יחזקאל כ"א).  אנחה מתאנח - ומאותה אנחה מרעיד הקרקע, ומצינו שמתאנח שנאמר והניחותי חמתי בם (יחזקאל ה'), כביכול כאדם שיש לו חימה ומתאנח ומתנחם דעתו ועושה לו נחת רוח.  והנחמתי - אנחם על הרעה שעשיתי להן.  הידד כדורכים יענה - שדורך ובועט ברקיע.  והארץ הדום רגלי - כגון שדחה תחת כסא הכבוד ומגיע בעוטו עד לארץ, שהיא הדום רגליו. |

### הסבר הרעמים

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] ועל הרעמים  מאי רעמים?  אמר שמואל: ענני [=עננים, שפוגעים] בגלגלא, שנאמר +תהלים ע"ז+ קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ.  ורבנן אמרי: ענני דשפכי מיא להדדי, שנאמר +ירמיהו י'+ לקול תתו המון מים בשמים.  רב אחא בר יעקב אמר: ברקא [=ברקים] תקיפא דבריק בעננא, ומתבר גזיזי [=חתיכות] דברזא [=של ברד].  רב אשי אמר: ענני חלחולי מחלחלי [=חלולים], ואתי זיקא ומנשב אפומייהו, ודמי כזיקא על פום דני.  ומסתברא כרב אחא בר יעקב - דבריק ברקא ומנהמי ענני, ואתי מטרא. | ענני בגלגלא - עננים מתחופפין ומתחככין, ונשמע הקול, לשון אחר: העננים פוגעין בגלגל ומתגלגלות עם הגלגל בעל כרחם, ואותו הקול היינו רעמים.  ברקא - ברקים של אש.  ומתבר גזיזי דברזא - ואותו הקול היינו רעמים, גזיזי - גלציי"ש, חתיכות של ברד.  חלחולי מחלחלי - ענני, ומנשב זיקא עלייהו, והיינו רעמים.  מנהמי ענני - הומות העננים. |

### רוחות סערה

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] ועל הרוחות.  מאי רוחות?  אמר אביי: זעפא [=רוח סערה].  ואמר אביי: גמירי, דזעפא בליליא לא הוי.  והא קא חזינן דהוי!  ההוא דאתחולי ביממא.  ואמר אביי: גמירי, דזעפא תרתי שעי לא קאי, לקיים מה שנאמר +נחום א'+ לא תקום פעמים צרה.  והא קא חזינן דקאי!  דמפסיק ביני ביני. | זעפא - סופטורביי"ל +רוח סערה+. |

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] ועל הברקים אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם.  מאי ברקים?  אמר רבא: ברקא. | ברקא - אישלוזיר"א +הברקת הברק+, לשון מבריק - נהר. |
| ואמר רבא: ברקא יחידאה, וברקא חיורא, וברקא ירוקתא, וענני דסלקן בקרן מערבית ואתיין מקרן דרומית, ותרתי ענני דסלקן חדא לאפי חברתה - כולהו קשיין.  למאי נפקא מינה - למבעי רחמי.  והני מילי - בליליא, אבל בצפרא לית בהו מששא. | ברקא יחידאה - שלא הבריק אלא פעם אחד.  וברקא חיורא וברקא ירוקתא כולהו קשיין - שאינם של ברכה.  דסלקן חדא לאפי חברתה - ששני עננים פוגעים זה את זה. |
| אמר רבי שמואל בר יצחק: הני ענני דצפרא לית בהו מששא, דכתיב +הושע ו'+ וחסדכם כענן בקר וגו'.  אמר ליה רב פפא לאביי, הא אמרי אינשי: [=אם] כד [=כאשר] מפתח בבי [=נפתחות הדלתות, בבקר, יורד] מיטרא, [=אומרים לחמר המוליך תבואה:] בר חמרא, מוך שקיך [=כפול שקך] וגני! [=שכן ירד הרבה גשם והחטים יוזלו]  לא קשיא, הא - דקטר בעיבא [=נתקשרו השמים בעננים עבים, ירד גשם רב], הא - דקטר בענני [=בענן קלוש, זהו ענן בקר שאין בו ממש]. | ענן בקר - לא קבוע.  כד מפתח בבי מטרא בר חמרא מוך שקיך וגני - אם כשתפתח דלתיך בבקר ירד לך מטר, לך אני אומר - חמר ההולך ממקום למקום להביא תבואה - מוך שקיך וגני - כפול שקך תחתיך ותישן עליו, ולא תלך אנה ואנה להביא תבואה, לפי שיהיו החטים בזול בשביל הגשם.  הכי גרסינן הא דקטר בעיבא - נתקשרו השמים בעב עבה אז טוב, כי ירד גשם רב.  הא דקטיר בעננא - ענן קלוש, הוא ענן בקר שאין בו ממש. |
| אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי: לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב, שנאמר +קהלת ג'+ והאלהים עשה שיראו מלפניו. |  |

### ראיית הקשת

|  |  |
| --- | --- |
| ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו [=לפי שהוא מראה כבוד ה'], שנאמר +יחזקאל א'+ כמראה הקשת אשר יהיה בענן וגו' ואראה ואפל על פני.  לייטי עלה במערבא, משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא.  אבל ברוכי ודאי מברך. מאי מברך? ברוך זוכר הברית.  במתניתא תנא: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר: נאמן בבריתו וקיים במאמרו.  אמר רב פפא: הלכך נימרינהו לתרוייהו: ברוך זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו. | **צריך שיפול על פניו** - לפי שהוא מראה כבוד ה'. |
| [=ציטוט המשנה:] על ההרים ועל הגבעות.  אטו כל הני דאמרן עד השתא, לאו מעשה בראשית נינהו? והכתיב +תהלים קל"ה+ ברקים למטר עשה!  אמר אביי: כרוך ותני. [=על כולם מברך שתי ברכות: עושה מעשה בראשית, שכחו מלא עולם].  רבא אמר: התם מברך תרתי, ברוך שכחו מלא עולם ועושה מעשה בראשית, הכא [=הרים וגבעות] - עושה מעשה בראשית איכא, שכחו מלא עולם - ליכא. | כרוך ותני - בכולהו ברוך עושה בראשית וברוך שכחו מלא עולם, כרוך ותני לכולהו בחדא בבא, ועל כולם שתי ברכות הללו.  על ההרים - לא מצי לברוכי מלא עולם שאינן במקום אחד, אלא כל אחד ואחד במקומו.  אומר ברוך עושה בראשית - שכך היתה ברייתו, ואחר כך כסוהו עננים. |
| אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה רקיע בטהרתה אומר ברוך עושה בראשית.  אימתי? אמר אביי: כי אתא מטרא כולי ליליא, ובצפרא אתא אסתנא, ומגליא להו לשמיא.  ופליגי דרפרם בר פפא אמר רב חסדא, דאמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא: מיום שחרב בית המקדש לא נראית רקיע בטהרתה, שנאמר +ישעיהו נ'+ אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם. | אסתנא - רוח צפונית. |

## תוספות מסכת ברכות דף נט עמוד א

על הרוחות אומר שכחו וגבורתו מלא עולם - ירושלמי מתני' כשבאים בזעם אבל כשבאין בנחת אומר ברוך עושה בראשית.

הלכך נימרינהו לתרוייהו - אומר ר"י דאין חותמין בברוך בברכה זו והיכי מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם נאמן בבריתו וקיים בשבועתו וזוכר הברית.

רבא אמר התם מברך שכחו וגבורתו מלא עולם ועושה מעשה בראשית - פי' אומר או האי או האי איזה שירצה וכן פירש רב אלפס.

הלכך נימרינהו לתרוייהו. רוב ההודאות ואל ההודאות - לפיכך תקנו בישתבח אחר סיום הברכה ברוך אתה ה' אל מלך גדול בתשבחות אל ההודאות.

# דף נט עמוד ב

|  |  |
| --- | --- |
| תנו רבנן: הרואה חמה בתקופתה [=במקום שבו היתה בבריאת העולם], לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן, אומר "ברוך עושה בראשית".  ואימת הוי [=חמה בתקופתה]?  אמר אביי: כל עשרים ושמונה שנין, והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת [=בערב לאחר יום שלישי] נגהי [=ליל] ארבע. | בתקופתה - מקום שהיא חוזרת שם לתחלת היקפה, היא שעת תליית המאורות, ומאז התחילה להקיף ולשמש.  אימת הוי - אחמה בתקופתה קאי.  כל עשרים ושמונה שנים - של תקופת ניסן, שבסוף עשרים ושמונה, כשחוזר מחזור גדול של חמה להיות תקופה נופלת בשעת תליית המאורות, בשבתאי היא שעה תחלת ליל רביעי.  **באורתא דתלת נגהי ארבע** - שהעריב שמשו של שלישי בשבת ויתחיל ליל רביעי.  **נגהי** - ליל, כדאמר בפסחים בשמעתא קמייתא (דף ג' א') דאיכא דוכתא דקרו לליליא נגהי.  **שבתאי** - שם שעה ראשונה של ליל רביעי, שבאותה שעה נתלו מאורות, ושבע שעות הן וחוזרות חלילה שצ"ם חנכ"ל, תמצא בהקף סדרן של עולם סימני שעות תחלת הלילות: כצנ"ש חל"ם; מוצאי שבת כוכב, תחלת ליל שני - צדק, תחלת ליל שלישי - נוגה, תחלת ליל רביעי - שבתאי, תחלת ליל חמישי - חמה, תחלת ליל ששי - לבנה, תחלת ליל שבת - מאדים, וסדר תחלת הימים כעלות השחר: חל"ם כצנ"ש, ותקופה מושכת מחברתה שבע שעות ומחצה, כלומר מתאחרת אחר היום והשעה שנפלה בה חברתה שבע שעות ומחצה, הרי שלשים שעות לארבע תקופות, הרי יום ורביע לשנה, לארבע שנים - חמשה ימים, למדת שאין תקופה נופלת בתחלת הלילה אלא לסוף ארבע שנים, שהוא מחזור קטן, ושבעה מחזורים קטנים - למחזור גדול, וסימניך: דב"ז הגא"ו, הרי שאינה באה לתחלת ליל רביעי, אלא מעשרים ושמונה שנים לעשרים ושמונה שנים, בראש כל מחזור קטן באה לתחלת הלילה, ובראש מחזור הגדול באה לתקופה הראשונה שהוא תחלת ליל רביעי. |

### ברכת הרואה הים

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה בדף נד,א:] רבי יהודה אומר: הרואה הים וכו'. [=את הים הגדול אומר: ברוך שעשה את הים הגדול, בזמן שרואהו לפרקים].  לפרקים עד כמה?  אמר רמי בר אבא אמר רב יצחק: עד שלשים יום. |  |

### פרת וחדקל

|  |  |
| --- | --- |
| ואמר רמי בר אבא אמר רב יצחק: הרואה פרת אגשרא דבבל אומר 'ברוך עושה בראשית'.  והאידנא דשניוה פרסאי - מבי שבור ולעיל,  רב יוסף אמר: מאיהי דקירא ולעיל. | אגשרא דבבל אומר ברוך עושה בראשית - קים להו שלא נשתנה פרת מהלוכו על ידי אדם משם ולמעלה, אבל משם ולמטה הסיבוהו בני אדם דרך אחרת.  והאידנא דשניוה פרסאי - מלמעלה לגשר, אין מברך עליו עושה בראשית אלא מאיהי דקירא ולעיל, איהי דקירי שם מחוז שהוא על הפרת. |
| ואמר רמי בר אבא: הרואה דגלת אגשרא דשביסתנא אומר ברוך עושה בראשית.  מאי +בראשית ב'+ חדקל?  אמר רב אשי: שמימיו חדין וקלין.  מאי פרת? שמימיו פרין ורבין. | חדין - חריפין מיא וקלין לשקול במאזנים, וטובים לשתות שאין מכבידין את הגוף. |
| ואמר רבא: האי דחריפי בני מחוזא - משום דשתו מיא דדגלת, האי דגיחורי [=אדומים] - משום דמשמשי ביממא, והאי דניידי עינייהו - משום דדיירו בבית אפל. | הכי גרסינן: והאי דגיחורי משום דמשמשי ביממא - לפיכך בניהן אדומין כאדמומית היום, רו"ש בלעז.  דניידי עינייהו - עיניהם נדים ונעים. |

### ברכה על גשמים

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה דף נדא:] על הגשמים כו'. [= ועל בשורות טובות, אומר: 'ברוך הטוב והמטיב'].  ועל הגשמים הטוב והמטיב מברך?  והאמר רבי אבהו, ואמרי לה במתניתא תנא: מאימתי מברכין על הגשמים? משיצא חתן לקראת כלה [=כשטיפת גשם נופלת, בולטת טפה מהקרקע לקראתה].  מאי מברכין? אמר רב יהודה: מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה שהורדת לנו.  ורבי יוחנן מסיים בה הכי: אילו פינו מלא שירה כים וכו' אין אנו מספיקין להודות לך ה' אלהינו... עד תשתחוה, ברוך אתה ה' רוב ההודאות.  רוב ההודאות ולא כל ההודאות? אמר רבא: אימא האל ההודאות.  אמר רב פפא: הלכך נימרינהו לתרוייהו: רוב ההודאות והאל ההודאות,  ואלא קשיא [=המשנה, שמברך הטוב והמטיב]?  לא קשיא, הא - דשמע משמע [=שירדו גשמים, מברך הטוב והמטיב], הא - דחזא מחזי. | **משיצא חתן לקראת כלה** - שהמים קבוצין על הארץ, וכשהטפה נופלת עליהן טפה תחתונה בולטת לקראתה.  **שמע משמע** - שבשרוהו לאמר ירדו גשמים בלילה, אומר הטוב והמטיב. |
| דשמע משמע - היינו בשורות טובות, ותנן: על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב!  אלא: אידי ואידי דחזי מחזי, ולא קשיא, הא - דאתא פורתא [=מברך מודים], הא - דאתא טובא [=הטוב והמטיב]. | אתה פורתא - מודים אנחנו לך.  אתא טובא - הטוב והמטיב. |
| ואיבעית אימא: הא והא דאתא טובא, ולא קשיא, הא - דאית ליה ארעא [=הטוב והמטיב, שהטיב לו], הא - דלית ליה ארעא. | אית ליה ארעא - הטוב והמטיב, שהטיב לו. |
| אית ליה ארעא הטוב והמטיב מברך? והא (תנן) +מסורת הש"ס: [תניא]+: בנה בית חדש [=שכולו שלו] וקנה כלים חדשים אומר: 'ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה'. שלו ושל אחרים – אומר: 'הטוב והמטיב'!  לא קשיא, הא - דאית ליה שותפות, הא - דלית ליה שותפות [=וקרקע תמיד יש שותפות, שגם אחרים נהנים מהגשם], והתניא [=בניחותא]: קצרו [=כללו] של דבר: על שלו הוא אומר 'ברוך שהחיינו וקיימנו', על שלו ועל של חבירו - אומר 'ברוך הטוב והמטיב'. | **בנה בית חדש** - שכולו שלו, אומר שהחיינו.  **שלו ושל אחרים** - הטוב והמטיב.  הכי גרסינן: (והתנן) +מסורת הש"ס: **[והתניא]+ בנה בית חדש** וכו' - לא קשיא הא דאית ליה שותפות הא דלית ליה שותפות. ולא גרסינן: אלא הא והא דאית ליה ארעא, והכי פירושו: תירוצא דשנינן קאי בדוכתיה, מודים אנחנו לך - בדלית ליה ארעא, הטוב והמטיב - בדאית ליה, ודקא קשיא לך בנה בית חדש אומר שהחיינו - לא קשיא, ההוא דבנה בית חדש שאין לו שותפות בה ועליה מברך שהחיינו, אבל גשמים בדאית ליה ארעא - טובה שיש לו שותפות בה היא, שהרי כל מי שיש לו קרקע שותף עמו בטובה זו.  **והתניא** - בניחותא.  **קצרו של דבר** - כלומר: כללו של דבר. |

### ברכת הטוב והמטיב

|  |  |
| --- | --- |
| וכל היכא דלית לאחרינא בהדיה לא מברך הטוב והמטיב? והתניא: אמרו ליה: ילדה אשתו זכר, אומר ברוך הטוב והמטיב!  התם נמי, דאיכא אשתו בהדיה, דניחא לה בזכר. |  |
| תא שמע: מת אביו והוא יורשו, בתחלה אומר ברוך דיין האמת ולבסוף הוא אומר ברוך הטוב והמטיב!  התם נמי, דאיכא אחי דקא ירתי בהדיה. | ולבסוף הוא אומר הטוב והמטיב - על בשורות הירושה שנשארה לו ירושה מאביו, שכן בשרוהו מת אביו ויורשו, כלומר: הניח נכסים. |
| תא שמע: שינוי יין אינו צריך לברך, שינוי מקום צריך לברך. ואמר רבי יוסף בר אבא אמר רבי יוחנן: אף על פי שאמרו שינוי יין אינו צריך לברך, אבל אומר ברוך הטוב והמטיב!  התם נמי, דאיכא בני חבורה דשתו בהדיה. | שינוי יין - שתה יין בסעודה והביאו לו יין אחר טוב מן הראשון - אין צריך לברך בורא פרי הגפן.  שינוי מקום - יצא מכאן והלך לבית אחר והביאו לו יין. |

### מה נחשב בית חדש לברכת שהחיינו

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] בנה בית חדש וקנה כלים חדשים וכו'. [=אומר: 'ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'.]  אמר רב הונא: לא שנו אלא שאין לו כיוצא בהן, אבל יש לו כיוצא בהן - אינו צריך לברך.  ורבי יוחנן אמר: אפילו יש לו כיוצא בהן [=מירושה] צריך לברך [=היות שלענין קניה חדש הוא אצלו]. | **רבי יוחנן אמר אפילו יש לו כיוצא בהן** - מירושה, הואיל ולענין קניה חדש היא אצלו - צריך לברך. |

## תוספות מסכת ברכות דף נט עמוד ב

הטוב והמטיב - אבל אשינוי לחם ואשינוי בשר אין מברכין הטוב והמטיב דדווקא איין דאית ביה תרתי דסעיד ומשמח מברכין הטוב והמטיב אבל בשר ולחם לא ופרשב"ם בערבי פסחים (דף קא. ושם) דדוקא כשהאחרון משובח מברכים הטוב והמטיב אבל בכיוצא בו לא אך בירושלמי דכיצד מברכין א"ר אבא בר רב הונא צריך לברך על יין חדש וישן שינוי יין א"צ לברך שינוי מקום צריך לברך היסח הדעת כשינוי מקום משמע דוקא כשהאחרון ישן דעדיף טפי ור"ת פי' דאפי' אין האחרון חשיב רק שלא ישתנה לגריעותא יותר מדאי ומסיים בה רבי על כל חבית וחבית שהיה פותח היה מברך הטוב והמטיב ומשמע דלא קפיד אם האחרון משובח אם לאו אף על גב דישן אידכר בסוף מ"מ נימא דרבי פליג עליה ולפרשב"ם יעמידנה להך דרבי במסופק אם האחרון טוב ומספק היה מברך על כל אחד שמא משובח הוא אך ר"ת מפרש דעובדא דרבי בא לחלק כדפי' וי"מ דההוא דחדש וישן מיירי בברכת בורא פרי הגפן דומיא דשינוי מקום דבתר הכי אבל לא מצינו כן בגמרא שלנו.

התם דאיכא בני חבורה דשתו בהדיה - וה"ה אם אשתו ובניו עמו אבל יחיד לא ואפילו שהחיינו אין מברך יחיד על שינוי יין דלא אשכחן יחיד שמברך שהחיינו רק אחדתא וכן כל פרי חדש כשאכלו מברך שהחיינו כדאמרינן בסוף בכל מערבין (עירובין דף מ:).

ורבי יוחנן אמר אפי' קנה כיוצא בהם - והלכתא כר' יוחנן אליבא דלישנא בתרא אפילו קנה והדר קנה שהיו לו כלים חדשים כיוצא באלו צריך לברך, דקי"ל כרבי יוחנן לגבי דרב מכ"ש דלגבי רב הלכתא כוותיה ואומר ר"י דוקא בבגדים חשובים דומיא דבית חדש נקט כלים חדשים אבל שאינם חשובין כ"כ כמו מנעלים ואנפליאות וחלוק וכיוצא בהן אין צריך לברך בירושלמי א"ר חייא בר אבא לא סוף דברים חדשים אלא אפי' שחקים כאילו חדשים הן ר' יעקב בשם רבי חייא בר אבא אמר קנה אומר שהחיינו ניתן לו אומר הטוב והמטיב לבש בגדים אומר מלביש ערומים וצ"ע בגמרא שלנו דלא אשכחן הטוב והמטיב אלא בדאיכא אחרינא בהדיה.

# דף ס עמוד א

|  |  |
| --- | --- |
| מכלל דכי קנה וחזר וקנה - דברי הכל אין צריך לברך [=אפילו לדעת רבי יוחנן, כי אין חידוש כלל בבית זה]. | דקנה וחזר וקנה דברי הכל אין צריך לברך - דהא רבי יוחנן לא אמר צריך לברך אלא משום דלענין קנייה חדש הוא. |
| ואיכא דאמרי,  אמר רב הונא: לא שנו אלא שלא קנה וחזר וקנה, אבל קנה וחזר וקנה - אין צריך לברך.  ורבי יוחנן אמר: אפילו קנה וחזר וקנה - צריך לברך.  מכלל דכי יש לו וקנה - דברי הכל צריך לברך [=היות שזו קניה ראשונה נחשב חידוש גם לדעת רב הונא]. | **ואיכא דאמרי כו' מכלל דכי יש לו וקנה דברי הכל צריך לברך** - דהא רב הונא לא אמר אין צריך לברך אלא דקנה וחזר וקנה, דליכא חדוש כלל, אבל יש לו וקנה דאיכא חדוש - מודה הוא דצריך. |
| מיתיבי: בנה בית חדש ואין לו כיוצא בו, קנה כלים חדשים ואין לו כיוצא בהם - צריך לברך, יש לו כיוצא בהם - אין צריך לברך, דברי רבי מאיר.  רבי יהודה אומר: בין כך ובין כך - צריך לברך.  בשלמא ללישנא קמא, רב הונא - כרבי מאיר, ורבי יוחנן - כרבי יהודה, אלא ללישנא בתרא, בשלמא רב הונא - כרבי יהודה, אלא רבי יוחנן, דאמר כמאן? לא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה! [=שהרי אפילו רבי יהודה מחייב לברך רק ביש לו בירושה וקנה לראשונה].  אמר לך רבי יוחנן: הוא הדין דלרבי יהודה, קנה וחזר וקנה - נמי צריך לברך, והא דקא מיפלגי ביש לו וקנה - להודיעך כחו דרבי מאיר, דאפילו קנה ויש לו - אין צריך לברך, וכל שכן קנה וחזר וקנה, דאין צריך לברך.  וליפלגו בקנה וחזר וקנה דאין צריך לברך, להודיעך כחו דרבי יהודה!  כח דהתירא עדיף ליה. | **בין כך ובין כך** - בין שיש לו בין שאין לו, הואיל ולא קנה הראשונים ועכשיו קנה - צריך לברך.  לא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה - דאפילו רבי יהודה לא פליג אלא ביש לו וקנה, אבל בקנה וחזר וקנה - לא. |

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] מברך על הרעה כו'. [=מעין על הטובה].  היכי דמי?  כגון דשקל בדקא בארעיה, אף על גב דטבא היא לדידיה, דמסקא ארעא שירטון [=והופך לזבל לשדה] ושבחא - השתא מיהא רעה היא [=שמחבלת תבואה של שנה זו, ולכן מברך ברוך דיין האמת]. | דמסקא ארעא שרטון - לימ"ץ +חול וטיט שגורף הים, שרטון+, מחמת המים, והוה ליה לזבל.  השתא מיהא רעה היא - שמחבלת תבואה של שנה זו, ומברך ברוך דיין האמת. |
| ועל הטובה כו'. [=מעין על הרעה].  היכי דמי?  כגון דאשכח מציאה, אף על גב דרעה היא לדידיה, דאי שמע בה מלכא שקיל לה מיניה - השתא מיהא טובה היא. | ועל הטוב שהיא מעין הרעה - יברך הטוב והמטיב.  מאי היא - כגון דאשכח מציאה. |

### תפילה ללידת זכר

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] היתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד כו' הרי זו תפלת שוא.  ולא מהני רחמי?  מתיב רב יוסף: +בראשית ל'+ ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה, מאי ואחר? אמר רב: לאחר שדנה לאה דין בעצמה ואמרה: שנים עשר שבטים עתידין לצאת מיעקב, ששה יצאו ממני, וארבעה מן השפחות - הרי עשרה, אם זה זכר - לא תהא אחותי רחל כאחת השפחות! מיד נהפכה לבת, שנאמר ותקרא את שמה דינה!  אין מזכירין מעשה נסים. |  |
| ואיבעית אימא: מעשה דלאה - בתוך ארבעים יום הוה. כדתניא: שלשה ימים הראשונים - יבקש אדם רחמים שלא יסריח [=הזרע, אלא ייקלט ויהיה ולד],  משלשה ועד ארבעים - יבקש רחמים שיהא זכר,  מארבעים יום ועד שלשה חדשים - יבקש רחמים שלא יהא סנדל,  משלשה חדשים ועד ששה - יבקש רחמים שלא יהא נפל,  מששה ועד תשעה - יבקש רחמים שיצא בשלום. | שלא יסריח - הזרע, אלא יקלוט ויהיה ולד, ולאחר שלשה ימים אם לא קלט כבר הסריח, ואין תפלה מועלת.  **שלא יהא סנדל** - שלא תתעבר אשתו ולד אחר, ויהיה פוחת צורתו של ראשון, ודומה לדג של ים ששמו סנדל, הכי אמרינן במסכת נדה (דף כ"ה ב'): סנדל דומה לסנדל של ים, ומתחלתו ולד היה אלא שנרצף, משל לאדם שסטר את חבירו והחזיר צורתו לאחוריו. |
| ומי מהני רחמי [=בתוך ארבעים יום להריון לקבוע האם הוולד יהיה זכר]?  והאמר רב יצחק בריה דרב אמי: איש מזריע תחלה - יולדת נקבה, אשה מזרעת תחלה - יולדת זכר, שנאמר +ויקרא י"ב+ אשה כי תזריע וילדה זכר!  הכא במאי עסקינן? כגון שהזריעו שניהם בבת אחת. | ומי מהני - תפלה לזכר אפילו בתוך ארבעים יום, והלא הדבר תלוי בהזרעה תחלה, הכי גרסינן: משכחת לה דמהניא, כגון שהזריעו שניהם בבת אחת. |

### בטחון ודאגה

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] היה בא בדרך.  תנו רבנן, מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר, אמר: מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. ועליו הכתוב אומר [= תהלים פרק קיב פסוק ז]: מִשְּׁמוּעָה רָעָה לֹא יִירָא נָכוֹן לִבּוֹ בָּטֻחַ בַּה'. |  |
| אמר רבא: כל היכי דדרשת להאי קרא, מרישיה לסיפיה מדריש - מסיפיה לרישיה - מדריש.  מרישיה לסיפיה מדריש - משמועה רעה לא יירא מה טעם? נכון לבו בטח בה'.  מסיפיה לרישיה מדריש: נכון לבו בטח בה' - משמועה רעה לא יירא. | כל היכי דדרשת ליה להאי קרא - מדריש לחדא משמעות.  מסיפיה לרישיה מדריש - מי שנכון לבו בטוח ביי' - משמועה רעה לא יירא. |
| ההוא תלמידא דהוה קא אזיל בתריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקא דציון. חזייה דקא מפחיד, אמר ליה: חטאה את דכתיב +ישעיהו ל"ג+ פחדו בציון חטאים.  אמר ליה: והכתיב +משלי כ"ח+ אשרי אדם מפחד תמיד!  אמר ליה: ההוא בדברי תורה כתיב [=שמפחד שיישכח, וחוזר לשנותם תמיד]. | בדברי תורה כתיב - אשרי אדם מפחד תמיד - שמא תשתכח ממנו, שמתוך כך הוא מחזיר לשנותם תמיד. |
| יהודה בר נתן הוה שקיל ואזיל בתריה דרב המנונא, אתנח.  אמר ליה: יסורים בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה? דכתיב +איוב ג'+ כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי.  והא כתיב: אשרי אדם מפחד תמיד?  ההוא בדברי תורה כתיב. |  |

### תפילה בנכנס ויוצא מכרך

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] הנכנס לכרך [=מתפלל שתים, אחת בכניסתו ואחת ביציאתו. בן עזאי אומר: ארבע, שתים בכניסתו ושתים ביציאתו, נותן הודאה על שעבר וצועק על העתיד].  תנו רבנן, בכניסתו מהו אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתכניסני לכרך זה לשלום.  נכנס, אומר: מודה אני לפניך ה' אלהי שהכנסתני לכרך זה לשלום.  בקש לצאת, אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתוציאני מכרך זה לשלום.  יצא, אומר: מודה אני לפניך ה' אלהי שהוצאתני מכרך זה לשלום, וכשם שהוצאתני לשלום כך תוליכני לשלום, ותסמכני לשלום, ותצעידני לשלום, ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך. | **תנו רבנן** - בן עזאי אמרה, דאמר: שתים בכניסתו ושתים ביציאתו. |
| אמר רב מתנא: לא שנו אלא בכרך שאין דנין והורגין בו, אבל בכרך שדנין והורגין בו - לית לן בה [=יזהר בעצמו שלא יפשע].  איכא דאמרי, אמר רב מתנא: אפילו בכרך שדנין והורגין בו, זימנין דלא מתרמי ליה אינש דיליף ליה זכותא. | לית לן בה - יזהר בעצמו שלא יפשע, או אם פשע כבר אל יכנס במקום סכנה. |

### תפילת הנכנס לבית המרחץ

|  |  |
| --- | --- |
| תנו רבנן, הנכנס לבית המרחץ אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתצילני מזה וכיוצא בו, ואל יארע בי דבר קלקלה ועון, ואם יארע בי דבר קלקלה ועון - תהא מיתתי כפרה לכל עונותי.  אמר אביי: לא לימא אינש הכי, דלא לפתח פומיה לשטן; דאמר ריש לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.  אמר רב יוסף: מאי קראה? דכתיב +ישעיהו א'+ כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו. מאי אהדר להו נביא? שמעו דבר ה' קציני סדם וגו'. |  |
| כי נפיק מאי אומר?  אמר רב אחא: מודה אני לפניך ה' שהצלתני מן האור.  רבי אבהו על לבי בני [=לבית המרחץ], אפחית בי בני מתותיה, אתרחיש ליה ניסא קם על עמודא שזיב מאה וחד גברי בחד אבריה [=בזרועו החזיק אחד או שנים, וזה בזה החזיקו עד מאה ואחד].  אמר: היינו דרב אחא [=שצריך להודות כשיוצאים בשלום מהמרחץ]. | בי בני - בית המרחץ.  מתותיה - חפירה שהמים נופלים לתוכה, ובני אדם רוחצים על גבי תקרה שעל גבה.  בחד אבריה - בזרועו החזיק אחד או שנים, וזה בזה החזיקו עד מאה ואחד.  היינו דרבי אחא - דבעי אודויי שהוצאתני לשלום. |

### תפילה על רפואה

|  |  |
| --- | --- |
| דאמר רב אחא [=הגר"א מוחק את המלים 'דאמר רב אחא]: הנכנס להקיז דם אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני, כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת, לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו. אמר אביי: לא לימא אינש הכי, דתני דבי רבי ישמעאל: +שמות כ"א+ ורפא ירפא - מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות.  כי קאי מאי אומר?  אמר רב אחא: ברוך רופא חנם. | שאין דרכן של בני אדם וכו' - כלומר: לא היה להם לעסוק ברפואות אלא לבקש רחמים. |

# דף ס עמוד ב

### תפילת הנכנס לבית הכסא

|  |  |
| --- | --- |
| הנכנס לבית הכסא, אומר: התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון, תנו כבוד לאלהי ישראל, הרפו ממני עד שאכנס ואעשה רצוני ואבא אליכם.  אמר אביי: לא לימא אינש הכי, דלמא שבקי ליה ואזלי. אלא לימא: שמרוני שמרוני, עזרוני עזרוני, סמכוני סמכוני, המתינו לי המתינו לי, עד שאכנס ואצא שכן דרכן של בני אדם.  כי נפיק אומר: ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חללים חללים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם אי אפשר לעמוד לפניך.  מאי חתים?  אמר רב: רופא חולים.  אמר שמואל: קא שוינהו אבא לכולי עלמא קצירי! אלא: רופא כל בשר.  רב ששת אמר: מפליא לעשות.  אמר רב פפא: הלכך נמרינהו לתרוייהו, רופא כל בשר ומפליא לעשות. | **התכבדו וכו'** - אל המלאכים המלוים אותו הוא אומר, שנאמר (תהלים צ"א) כי מלאכיו יצוה לך.  **שאם יפתח אחד מהם** - מן החללים, כגון הלב או הכרס או המעים.  **או אם יסתם אחד מהם** - מן הנקבים הפתוחים, כגון הפה או החוטם או פי הטבעת, יפתח קאי אחללים, יסתם קאי אנקבים.  **קצירי** - חולים.  **רופא כל בשר** - כנגד היציאה, שהיא רפואת כל הגוף.  **ומפליא לעשות** - כנגד שהגוף חלול כמו נאד, והנאד הזה אם יש בו נקב אין הרוח עומד בתוכו, והקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים הרבה, ואף על פי כן הרוח בתוכו כל ימי חייו, וזו היא פליאה וחכמה. |

### תפילה כשנכס לישן על מיטתו

|  |  |
| --- | --- |
| הנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמוע. ואומר ברוך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין. יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשכיבני לשלום, ותן חלקי בתורתך, ותרגילני לידי מצוה, ואל תרגילני לידי עבירה, ואל תביאני לידי חטא, ולא לידי עון, ולא לידי נסיון, ולא לידי בזיון, וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים, ותהא מטתי שלמה לפניך, והאר עיני פן אישן המות, ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו. | ותהא מטתי שלמה - שלא יהא פסול ורשע בזרעי. |

## תפילה כשמתעורר וברכות השחר

|  |  |
| --- | --- |
| כי מתער, אומר: אלהי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה יצרתה בי, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון כל הנשמות, ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים.  כי שמע קול תרנגולא, לימא: ברוך אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה.  כי פתח עיניה, לימא: ברוך פוקח עורים.  כי תריץ ויתיב, לימא: ברוך מתיר אסורים. כי  לביש, לימא: ברוך מלביש ערומים.  כי זקיף, לימא: ברוך זוקף כפופים.  כי נחית לארעא, לימא: ברוך רוקע הארץ על המים.  כי מסגי, לימא: ברוך המכין מצעדי גבר.  כי סיים מסאניה, לימא: ברוך שעשה לי כל צרכי.  כי אסר המייניה, לימא: ברוך אוזר ישראל בגבורה.  כי פריס סודרא על רישיה, לימא: ברוך עוטר ישראל בתפארה.  כי מעטף בציצית, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להתעטף בציצית.  כי מנח תפילין אדרעיה, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין.  ארישיה, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין.  כי משי ידיה, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים.  כי משי אפיה, לימא: ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי, ויהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרגילני בתורתך ודבקני במצותיך, ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון, וכוף את יצרי להשתעבד לך, ורחקני מאדם רע ומחבר רע, ודבקני ביצר טוב ובחבר טוב בעולמך, ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ותגמלני חסדים טובים, ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לעמו ישראל. | לשכוי - תרנגול, דאיכא דוכתא דקרו לתרנגול שכוי כדאמרינן בראש השנה (דף כ"ו א'). |

### ברכה על הרעה

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] חייב אדם לברך כו'.  מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה?  אילימא: כשם שמברך על הטובה הטוב והמטיב, כך מברך על הרעה הטוב והמטיב - והתנן: על בשורות טובות אומר הטוב והמטיב, על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת!  אמר רבא: לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה. [=לברך על מדת פורענות בלב שלם]. | הכי גרסינן - אילימא כשם שמברך על הטובה הטוב והמטיב כך מברך על הרעה הטוב והמטיב, והתנן על בשורות טובות הטוב והמטיב, ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת.  לקבולינהו בשמחה - לברך על מדת פורענות בלבב שלם. |
| אמר רב אחא משום רבי לוי: מאי קרא? +תהלים ק"א+ חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה, אם חסד - אשירה, ואם משפט - אשירה.  רבי שמואל בר נחמני אמר: מהכא +תהלים נ"ו+ בה' אהלל דבר באלהים אהלל דבר; בה' אהלל דבר - זו מדה טובה, באלהים אהלל דבר - זו מדת פורענות.  רבי תנחום אמר: מהכא +תהלים קט"ז+ כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא.  ורבנן אמרי מהכא +איוב א'+ ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מברך. | אלהים - לשון דיין, כמו עד האלהים יבא דבר שניהם (שמות כ"ב). |

### כל מעשה ה' לטובה

|  |  |
| --- | --- |
| אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, וכן תנא משמיה דרבי עקיבא: לעולם יהא אדם רגיל לומר: 'כל דעביד רחמנא לטב עביד'.  כי הא, דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא, מטא לההיא מתא, בעא אושפיזא לא יהבי ליה. אמר: כל דעביד רחמנא לטב.  אזל ובת בדברא [=ולן בשדה], והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא.  אתא זיקא כבייה לשרגא, אתא שונרא אכליה לתרנגולא, אתא אריה אכלא לחמרא.  אמר: כל דעביד רחמנא לטב.  ביה בליליא אתא גייסא, שבייה למתא.  אמר להו: לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא | ובת בדברא - ולן בשדה.  הוה בהדיה תרנגולא - להקיצו משנתו. |

## תוספות מסכת ברכות דף ס עמוד ב

אשר יצר את האדם בחכמה - בתנחומא ויברא אלהים את האדם א"ר בון בחכמה שהתקין מזונותיו ואח"כ בראו היינו דאמר בסנהדרין בס"פ אחד דיני ממונות (דף לח.) לכך נברא בערב שבת כדי שיכנס לסעודה מיד וע"כ יסדו אשר יצר את האדם בחכמה.

מפליא לעשות - משום דאמרינן בב"ר כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלהים לבדך אדם עושה נאד אפילו יש בו נקב אחד מלא מחט סדקית הרוח יוצא ואינו יכול לשמור בו יין והקב"ה ברא נקבים נקבים באדם ושומר הרוח שאינו יוצא ממנו.

כי שמע קול תרנגולא אומר ברוך שנתן לשכוי בינה להבחין - והוא הדין אפילו כי לא שמע דאין ברכה זו אלא להבחנה על הנאת האורה שתרנגול מבחין והוא נהנה מן האור.

כי פריס סודרא על רישיה - וה"ה לכל כובע ולכל כסוי ודוקא כשנהנה אבל אם אינו נהנה כגון שהוא שוכב על מטתו לא יברך לא זו ולא מלביש ערומים ולא ברכות כיוצא בהן כיון שלא נהנה כדמשמע בפרק שלישי דמגילה (דף כד:) גבי מי שלא ראה מאורות מימיו דכולי עלמא בעי שיהנה מן האורה.

אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין - כיון דתחלת הנחתו בזרועו יש לברך להניח אבל בשל ראש מברך על מצות ולא להניח שכבר התחיל והניח אחד מהם ובפ' הקומץ (מנחות דף לו. ושם) אמר לא סח מברך אחת סח מברך שתים פ"ה דעל שתי התפילין קאמר דמברך ברכה אחת על שתיהן בלא סח בינתים ודוחק לומר דלא הוצרכו שתי ברכות דלהניח ועל מצות אלא כשסח ועבר עבירה. לכן פר"ת דעל של ראש שהיא גמר מצוה ועיקר דיש בה ד' בתים ושי"ן מברך על מצות אבל סח חוזר ומברך שתים על של ראש וכן בשימושא רבא דגאונים ולפר"ת גבי סח מברך שתים אם יניח של ראש לבד דאין מעכבין זה את זה מברך שתים על של ראש בלבד ומה שלא הזכיר הגמ' על של ראש בלבד מברך שתים לפי שאין רגילות כלל להניח זה בלא זה דתפילין בי בר חבו שכיחי (ב"מ ד' כט:) וכן פי' רבינו תם בתשובותיו וכן רבינו אלחנן בסדר תקון תפלה שלו כתב כן.

# דף סא עמוד א

|  |  |
| --- | --- |
| הכל לטובה! | הכל לטובה - אילו היה נר דלוק - היה הגייס רואה אותי, ואילו היה החמור נוער או התרנגול קורא - היה הגייס בא ושובה אותי. |
| ואמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר: לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר +קהלת ה'+ אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים. |  |

### דרשות על יצירת האדם

|  |  |
| --- | --- |
| דרש רב נחמן בר רב חסדא: מאי דכתיב +בראשית ב'+ וייצר ה' אלהים את האדם בשני יודי"ן? שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, אחד יצר טוב ואחד יצר רע.  מתקיף לה רב נחמן בר יצחק: אלא מעתה, בהמה דלא כתיב בה וייצר - לית לה יצרא? והא קא חזינן דמזקא ונשכא ובעטא!  אלא כדרבי שמעון בן פזי, דאמר רבי שמעון בן פזי: אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי.  אי נמי: כדרבי ירמיה בן אלעזר, דאמר רבי ירמיה בן אלעזר: דו [=שני] פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון [=אחד של זכר ואחד של נקבה], שנאמר +תהלים קל"ט+ אחור וקדם צרתני. | והא קחזינן דמזקא - שמזקת.  אוי לי מיוצרי - אם אלך אחרי יצרי, ואם לא אלך אחריו - אוי לי מיצרי המיגעני בהרהורים.  דו פרצופין - שני פרצופין בראו תחלה, אחד מלפניו ואחד מאחריו, וצלחו לשנים ועשה מן האחד חוה.  אחור וקדם צרתני - לשון צורה, דהיינו שני פרצופין. |

### בריאת האדם והוצאת הצלע

|  |  |
| --- | --- |
| +בראשית ב'+ ויבן ה' אלהים את הצלע, רב ושמואל; חד אמר: פרצוף, וחד אמר: זנב. |  |
| בשלמא למאן דאמר, פרצוף - היינו דכתיב "אחור וקדם צרתני", אלא למאן דאמר זנב, מאי אחור וקדם צרתני?  כדרבי אמי, דאמר רבי אמי: אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות.  בשלמא אחור למעשה בראשית - דלא אברי עד מעלי שבתא, אלא וקדם לפורענות, פורענות דמאי? אילימא פורענות דנחש - והתניא, רבי אומר: בגדולה מתחילין מן הגדול, ובקללה מתחילין מן הקטן. בגדולה מתחילין מן הגדול - דכתיב +ויקרא י'+ וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו וגו'. בקללה מתחילין מן הקטן - בתחלה נתקלל נחש, ולבסוף נתקללה חוה, ולבסוף נתקלל אדם!  אלא פורענות דמבול, דכתיב +בראשית ז'+ וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם ועד בהמה, ברישא אדם והדר בהמה. |  |
| בשלמא למאן דאמר פרצוף - היינו דכתיב וייצר בשני יודי"ן [=שהיו שני פרצופים], אלא למאן דאמר זנב, מאי וייצר?  כדרבי שמעון בן פזי, דאמר רבי שמעון בן פזי: אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי. |  |
| בשלמא למאן דאמר פרצוף, היינו דכתיב +בראשית ה'+ זכר ונקבה בראם [=לשון רבים, שבתחילה נברא האדם בשני פרצופים], אלא למאן דאמר זנב - מאי זכר ונקבה בראם?  כדרבי אבהו, דרבי אבהו רמי: כתיב זכר ונקבה בראם וכתיב +בראשית ט'+ כי בצלם אלהים עשה את האדם! הא כיצד - בתחלה עלה במחשבה לבראת שנים, ולבסוף לא נברא אלא אחד. | זכר ונקבה בראם - משמע: מתחלת ברייתם תרי הוו. |
| בשלמא למאן דאמר פרצוף - היינו דכתיב +בראשית ב'+ "ויסגר בשר תחתנה", אלא למאן דאמר זנב מאי ויסגר בשר תחתנה?  אמר רבי ירמיה ואיתימא רב זביד ואיתימא רב נחמן בר יצחק: לא נצרכה אלא למקום חתך. |  |
| בשלמא למאן דאמר זנב - היינו דכתיב "ויבן" [=שהיה צריך בנין לעשות מהצלע אשה], אלא למאן דאמר פרצוף - מאי ויבן? [=והלא כבר נבנה]  לכדרבי שמעון בן מנסיא, דדרש רבי שמעון בן מנסיא: מאי דכתיב "ויבן ה' את הצלע"? מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא לחוה [=את שערותיה] והביאה לאדם הראשון, שכן בכרכי הים קורין לקליעתא בנייתא.  דבר אחר: ויבן, אמר רב חסדא, ואמרי לה במתניתא תנא, מלמד שבנאה הקדוש ברוך הוא לחוה כבנין אוצר, מה אוצר זה קצר מלמעלה ורחב מלמטה, כדי לקבל את הפירות - אף אשה קצרה מלמעלה ורחבה מלמטה, כדי לקבל את הולד. | היינו דכתיב ויבן - שהיה צריך בנין.  מאי ויבן - והלא כבר נבנה.  כדי לקבל את הפירות - שאם יהיה קצר מלמטה ורחב מלמעלה תהא התבואה דוחפת את הכתלים מלמעלה לכאן ולכאן, שהמשא מכביד עליהם. |
| "ויביאה אל האדם" - אמר רבי ירמיה בן אלעזר: מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין לאדם הראשון; מכאן למדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ואל ירע לו. | שושבין - משתדל בחופתו ובזיווגו. |
| ולמאן דאמר פרצוף, הי מינייהו סגי ברישא?  אמר רב נחמן בר יצחק: מסתברא דגברא סגי ברישא, דתניא: לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפילו אשתו, נזדמנה לו על הגשר - יסלקנה לצדדין, וכל העובר אחורי אשה בנהר - אין לו חלק לעולם הבא. | ולמאן דאמר פרצוף - ומתחלתו היה מצד אחד זכר ונקבה מצד אחר.  הי מינייהו סגי ברישא - איזהו פרצוף היה מהלך לפנים.  אפילו היא אשתו - גנאי הדבר.  נזדמנה לו על הגשר - אשת איש, והיא לפניו.  יסלקנה לצדדין - עד שיעבור לפניה.  אחורי אשה בנהר - אחורי אשת איש, מגבהת בגדיה מפני המים, וזה מסתכל בה. |

### הסתכלות באשה

|  |  |
| --- | --- |
| תנו רבנן: המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה - אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבינו - לא ינקה מדינה של גיהנם, שנאמר +משלי י"א+ יד ליד לא ינקה רע - לא ינקה מדינה של גיהנם. | יד ליד לא ינקה רע - אפילו כמשה רבינו שקבל תורה מימינו של הקדוש ברוך הוא לא ינקה רע, וקרא באשה משתעי. |

### הלכה אחר האשה

|  |  |
| --- | --- |
| אמר רב נחמן: מנוח עם הארץ היה, דכתיב +שופטים י"ג+ וילך מנוח אחרי אשתו. | עם הארץ - לא שמש תלמידי חכמים, שלא למד משנה זו ששנינו: לא יהלך אדם אחורי אשה ואפילו היא אשתו. |
| מתקיף לה רב נחמן בר יצחק: אלא מעתה גבי אלקנה, דכתיב וילך אלקנה אחרי אשתו, וגבי אלישע דכתיב +מלכים ב' ד'+ ויקם וילך אחריה, הכי נמי אחריה ממש? אלא - אחרי דבריה ואחרי עצתה, הכא נמי - אחרי דבריה ואחרי עצתה.  אמר רב אשי: ולמאי דקאמר רב נחמן מנוח עם הארץ היה - אפילו בי רב נמי לא קרא, שנאמר +בראשית כ"ד+ ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש, ולא לפני האיש. | ולמאי דקאמר רב נחמן - שהלך אחריה ממש, אם כן אפילו בי רב, עם תינוקות של בית רבן, נמי לא קרא. |
| אמר רבי יוחנן: אחורי ארי ולא אחורי אשה, אחורי אשה - ולא אחורי עבודה זרה, אחורי עבודה זרה - ולא אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין. [=כיון שאינו נכנס נראה כפורק עול ומבזה את בית הכנסת]  ולא אמרן אלא דלא דרי [=נושא] מידי, ואי דרי מידי - לית לן בה [=שניכר שמחמת המשא אינו נכנס],  ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא, ואי איכא פתחא אחרינא - לית לן בה,  ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא, אבל רכיב חמרא - לית לן בה,  ולא אמרן אלא דלא מנח תפילין, אבל מנח תפילין - לית לן בה. | בשעה שהצבור מתפללים - דכיון שאינו נכנס נראה כפורק עול ומבזה בית הכנסת.  ואי דרי מידי - אין כאן גנאי, דמוכחא מילתא דהאי דלא נכנס מפני המשוי.  ואי איכא פתחא אחרינא - אין כאן בזוי, דמאן דחזי סבר בפתחא אחרינא ליעול. |

### מקום יצר הטוב ויצר הרע

|  |  |
| --- | --- |
| אמר רב: יצר הרע דומה לזבוב, ויושב בין שני מפתחי הלב, שנאמר +קהלת י'+ זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח.  ושמואל אמר: כמין חטה הוא דומה, שנאמר +בראשית ד'+ לפתח חטאת רבץ. [=חטאת=חטה] | יביע - לשון אבעבועות, כל משקה מסריח מעלה רתיחה ואבעבועות.  חטאת - לשון חטה דריש ליה. |

### תפקיד אברים שונים בגוף האדם

|  |  |
| --- | --- |
| תנו רבנן: שתי כליות יש בו באדם, אחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה.  ומסתברא דטובה לימינו ורעה לשמאלו, דכתיב +קהלת י'+ לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו.  תנו רבנן: כליות יועצות, לב מבין, לשון מחתך, פה גומר, ושט מכניס ומוציא כל מיני מאכל, קנה מוציא קול | כליות יועצות - את הלב: עשה כן.  והלב מבין - מה יש לו לעשות, אם ישמע לעצת הכליות אם לאו, ומנין שהכליות יועצות - שנאמר (תהלים ט"ז) אברך את ה' אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי, ומנין שהלב מבין - שנאמר (ישעיהו ו') ולבבו יבין.  לשון מחתך - הדבור, להוציא מפיו.  והפה - הם השפתים, גומר ומוציאו. |

## תוספות מסכת ברכות דף סא עמוד א

וכל העובר אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעוה"ב - פי' אם רגיל בכך לפי שיבא לידי נאוף וסופו יורד לגיהנם.

אלא מעתה גבי אלקנה דכתיב וילך אלקנה אחרי אשתו וגו' - שבוש הוא שאין פסוק זה בכל המקרא ול"ג ליה.

# דף סא עמוד ב

|  |  |
| --- | --- |
| ריאה שואבת כל מיני משקין, כבד כועס, מרה זורקת בו טפה ומניחתו [=מהכעס], טחול שוחק, קרקבן טוחן [=את המאכל], קיבה ישנה, אף נעור. [=ואם] נעור הישן, ישן הנעור [=שהתחלפו התפקידים בין הקיבה והאף] - נמוק והולך לו.  תנא: אם שניהם ישנים או שניהם נעורים - מיד מת. | שואבת כל מיני משקין - אף על פי שהן נכנסין בכרס דרך הושט, הריאה מוצצתן ושואבתן מבעד לדופני הכרס.  זורקת בו טפה - מרה, ומניחתו מן הכעס.  שוחק - שחוק.  קרקבן - בעוף, הוא המסס בבהמה.  טוחן - המאכל.  אף - החוטם.  נעור - מקיצו משנתו.  נעור הישן וישן הנעור - שנתחלפה ובאה השינה מן האף והקיבה נעורת.  נמוק והולך לו - מתנונה והולך לו ונמשך למיתה, לשון אחר: נעור הישן - הקיבה, ונמצאו קיבה ואף נעורים שאינו ישן כלל, או ישן הנעור - ונמצאו שניהם ישנים, ואינו נעור כי אם בקושי. |

### צדיקים רשעים ובינונים

|  |  |
| --- | --- |
| תניא, רבי יוסי הגלילי אומר:  צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר +תהלים ק"ט+ ולבי [=יצר הרע] חלל בקרבי [=הרי הוא כמת, שיש בידי לכופו].  רשעים - יצר רע שופטן, שנאמר [=תהלים פרק לו פסוק ב]: "נְאֻם פֶּשַׁע לָרָשָׁע בְּקֶרֶב לִבִּי אֵין פַּחַד אֱלֹהִים לְנֶגֶד עֵינָיו".  בינונים - זה וזה שופטן, שנאמר +תהלים ק"ט+ "יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו". [=משמע שיש לו שני שופטים].  אמר רבא: כגון אנו בינונים.  אמר ליה אביי: לא שביק מר חיי לכל בריה! | ולבי חלל בקרבי - יצר הרע הרי הוא כמת בקרבי, שיש בידי לכופו.  נאם פשע לרשע וגו' - אמר דוד: בקרב לבי יש, ואומר אני שהפשע נאם לרשע, כלומר: שהיצר הרע אומר לרשע: אל יהא פחד אלהים לנגד עיניך, אלמא - יצר הרע שופטו, עד שמרחיקו שאינו מתפחד מיוצרו.  כי יעמוד - הקדוש ברוך הוא.  לימין אביון להושיע משופטי נפשו - שמע מיניה: יש לך אדם שיש לנפשו שני שופטים.  לא שבק מר חיי לכל בריה אם אתה מן הבינונים - אין לך צדיק גמור בעולם. |
| ואמר רבא: לא איברי עלמא אלא לרשיעי גמורי או לצדיקי גמורי.  אמר רבא: לידע אינש בנפשיה אם צדיק גמור הוא אם לאו.  אמר רב: לא איברי עלמא אלא לאחאב בן עמרי ולרבי חנינא בן דוסא. לאחאב בן עמרי - העולם הזה, ולרבי חנינא בן דוסא - העולם הבא. | לרשיעי גמורי - העולם הזה, שאין להם בעולם הבא כלום, וצריכין ליטול שכרן כאן, כגון אחאב שהיה עשיר מאד, דקאמר ליה בן הדד כספך וזהבך לי הוא (מלכים א' כ').  לצדיקי גמורי העולם הבא - שאין להם בעולם הזה כלום, כגון רבי חנינא בן דוסא שדי לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת (תענית כ"ד ב') +[ולעיל /ברכות/ יז ב]+. |

### בכל נפשך ובכל מאדך

|  |  |
| --- | --- |
| ואהבת את ה' אלהיך. תניא, רבי אליעזר אומר: אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך? ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך? אלא: אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו - לכך נאמר בכל נפשך, ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו - לכך נאמר בכל מאדך.  רבי עקיבא אומר: בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. | לכך נאמר בכל מאדך - מן החביב עליך. |

### מות רבי עקיבא על קידוש השם

|  |  |
| --- | --- |
| תנו רבנן:  פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה. אמר ליה: עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות?  אמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה - לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם: מפני מה אתם בורחים? אמרו לו: מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם.  אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם?  אמרו לו: אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות? לא פקח אתה, אלא טפש אתה! ומה במקום חיותנו אנו מתיראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה! אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה +דברים ל'+ כי הוא חייך וארך ימיך - כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה - על אחת כמה וכמה. |  |
| אמרו: לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים, ותפסו לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו.  אמר לו: פפוס! מי הביאך לכאן?  אמר ליה: אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים.  בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים.  אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן?  אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך - אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו?  היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד.  אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: זו תורה וזו שכרה? [=תהלים פרק יז פסוק יד] "מִמְתִים יָדְךָ יְקֹוָק מִמְתִים וגו' [=מֵחֶלֶד חֶלְקָם בַּחַיִּים וּצְפוּנְךָ תְּמַלֵּא בִטְנָם יִשְׂבְּעוּ בָנִים וְהִנִּיחוּ יִתְרָם לְעוֹלְלֵיהֶם". וכוונת המלאכים: מידך ה' היה לו למות].  אמר להם: חלקם בחיים.  יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא. | והיה מקבל עליו עול מלכות שמים - קורא קריאת שמע.  ממתים ידך יי' ממתים - מידך היה לו למות, ולא מידי בשר ודם. |

### איסור קלות ראש כנגד קדש הקדשים

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה נד,א:] לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים וכו'.  אמר רב יהודה אמר רב: לא אמרו אלא מן הצופים ולפנים [=שניתן לראות משם את הר הבית], וברואה [=ולא במקום נמוך שלא ניתן לראות].  איתמר נמי, אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא, הכי אמר רבי יוחנן: לא אמרו אלא מן הצופים ולפנים, וברואה, ובשאין גדר, ובזמן שהשכינה שורה. [=שבית המקדש קיים] | מן הצופים - מקום שיכולין לראות משם הר הבית, ומשם והלאה אין יכולין לראותו.  וברואה - שיכול לראות משם, פרט אם מקום נמוך הוא.  ובשאין גדר - מפסיק בינו להר הבית.  ובזמן שהשכינה שורה - שבית המקדש קיים. |

### להתפנות כנגד המקדש

|  |  |
| --- | --- |
| תנו רבנן: הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ובגליל לא יפנה אלא מזרח ומערב.  ורבי יוסי מתיר, שהיה רבי יוסי אומר: לא אסרו אלא ברואה, ובמקום שאין שם גדר, ובזמן שהשכינה שורה.  וחכמים אוסרים.  חכמים היינו תנא קמא! [=שניהם אוסרים גם כשאין בית מקדש, וגם במקום שאינו רואה את המקדש]  איכא בינייהו צדדין [=ת"ק אוסר בכל יהודה וגליל, גם אם לא ממש כנגד המקדש]. | **הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב** - אחוריו למזרח ופניו למערב, ולא אחוריו למערב ופניו למזרח, מפני שירושלים בארץ יהודה היא בצפונה של ארץ יהודה, בגבול שבין יהודה לבנימין, ויש מארץ יהודה הימנה [למזרח] עד סוף ארץ ישראל והימנה למערב עד סוף ארץ ישראל, שארץ יהודה על פני כל אורך ארץ ישראל היא מן המזרח למערב כרצועה ארוכה וקצרה, ואם יפנה מזרח ומערב יהיה פרועו לצד ירושלים, או פרועו שלפניו או פרועו שלאחריו, אבל צפון ודרום - יפנה, ובלבד שלא יפנה כנגד ירושלים ממש, בדרומה של ארץ יהודה.  ובגליל - שהיא בצפונה של ארץ ישראל, לא יחזיר פניו צפון ודרום אלא מזרח ומערב.  הכי גרסינן - וחכמים אוסרין, ולא גרסינן: בכל מקום.  **חכמים היינו תנא קמא** - דאמר: לא יפנה, ולא מפליג בין רואה ללא רואה בין בזמן הבית בין בזמן הזה.  **איכא בינייהו צדדים** - דיהודה וגליל, שאינן כנגד ירושלים ממש, לתנא קמא - צדדין נמי אסירי, דהא הנפנה ביהודה קאמר, כל יהודה משמע, ורבנן בתראי סברי: כנגד ירושלים ממש אסור, אבל לצדדין מותר, דהא אדרבי יוסי קיימי, דאמר לא אסרו אלא ברואה, אבל ברחוק לא, ואפילו כנגד ירושלים ממש, ואתו רבנן למימר: וחכמים אוסרים, אפילו שלא ברואה ואפילו בזמן הזה ומיהו נגד ירושלים לא. |
| תניא אידך: הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ובגליל - צפון ודרום אסור, מזרח ומערב מותר.  ורבי יוסי מתיר, שהיה רבי יוסי אומר: לא אסרו אלא ברואה.  רבי יהודה אומר: בזמן שבית המקדש קיים - אסור, בזמן שאין בית המקדש קיים - מותר.  רבי עקיבא אוסר בכל מקום.  רבי עקיבא היינו תנא קמא!  איכא בינייהו חוץ לארץ [=שרבי עקיבא אוסר]. | בדרבי עקיבא - גרסינן בכל מקום, הלכך בחוצה לארץ נמי קאמר. |
| רבה הוו שדיין ליה לבני [=שישב עליהן להתפנות] מזרח ומערב [=ורבה ישב בין שתיהן בין צפון לדרום, ולא רצה להפתנות מזרח ומערב, לפי שבבל במזרחה של ארץ ישראל], אזל אביי שדנהו צפון ודרום [=לראות האם רבו מקפיד על כך].  על רבה תרצנהו. אמר: מאן האי דקמצער לי? אנא כרבי עקיבא סבירא לי, דאמר: בכל מקום אסור [=אפילו בחוץ לארץ]. | **הוו שדיין ליה לבני** - לבנים שישב עליהן לפנות היו מתוקנים וזקופות על צדיהן ראשן אחד למזרח והשני למערב, לבנה אחת לצפון ולבנה אחת לדרום, והוא יושב על האחת ונפנה בינתים, נמצא הוא נפנה צפון ודרום, ולא היה רוצה לפנות בבבל מזרח ומערב לפי שבבל במזרחה של ארץ ישראל עומדת, שלא יהא פרועו לא מלפניו ולא מלאחריו לצד ארץ ישראל.  אזל אביי שדנהו צפון ודרום - לראות אם יקפיד רבו על כך, אי סבירא ליה כרבי עקיבא דאמר בחוץ לארץ נמי קפדינן עלה דמילתא. |

## תוספות מסכת ברכות דף סא עמוד ב

רבי עקיבא אוסר בכל מקום - מזרח אחוריו ופניו למערב ומסקינן אפילו בחוץ לארץ ומפרש בירושלמי ובלבד שאין שם כותל.

# דף סב עמוד א

|  |  |
| --- | --- |
| תניא, אמר רבי עקיבא: פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכסא, ולמדתי ממנו שלשה דברים: למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב, ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל.  אמר ליה בן עזאי: עד כאן העזת פנים ברבך!  אמר ליה: תורה היא וללמוד אני צריך. | אחר רבי יהושע וכו' - וביהודה הוה.  עד כאן - כלומר: כל זה העזת פניך בפני רבך, שנסתכלת בכל אלו. |
| תניא, בן עזאי אומר: פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכסא, ולמדתי ממנו שלשה דברים: למדתי שאין נפנין מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב, ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל.  אמר לו רבי יהודה: עד כאן העזת פניך ברבך!  אמר לו: תורה היא וללמוד אני צריך. |  |
| רב כהנא על, גנא תותיה פורייה דרב. שמעיה דשח ושחק ועשה צרכיו [=שימש מיטתו]  אמר ליה: דמי פומיה דאבא כדלא שריף תבשילא!  אמר לו: כהנא, הכא את? פוק, דלאו ארח ארעא.  אמר לו: תורה היא וללמוד אני צריך. | דשח ושחק - עם אשתו, שיחה בטלה של ריצוי תשמיש.  ועשה צרכיו - ושימש מטתו.  כדלא שריף תבשילא - כאדם רעב, כמו שלא שמשת מטתך מעולם שאתה נוהג קלות ראש זה לתאותך.  שריף - הומי"ר +לגמוע בקול רעש+ בלעז. |

### מפני מה אין מקנחין בימין

|  |  |
| --- | --- |
| מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל?  אמר רבא: מפני שהתורה ניתנה בימין, שנאמר מימינו אש דת למו.  רבה בר בר חנה אמר: מפני שהיא קרובה לפה. ורבי שמעון בן לקיש אמר: מפני שקושר בה תפילין.  רב נחמן בר יצחק אמר: מפני שמראה בה טעמי תורה. | **שקרובה לפה** - רגילין להושיטה לפה.  **שקושר בה תפילין** - בזרוע שמאלו.  **טעמי תורה** - נגינות טעמי מקרא של תורה נביאים וכתובים, בין בניקוד שבספר בין בהגבהת קול ובצלצול נעימות הנגינה של פשטא ודרגא ושופר מהפך, מוליך ידו לפי טעם הנגינה, ראיתי בקוראים הבאים מארץ ישראל. |
| כתנאי, רבי אליעזר אומר: מפני שאוכל בה.  רבי יהושע אומר: מפני שכותב בה.  רבי עקיבא אומר: מפני שמראה בה טעמי תורה. |  |

### צניעות בבית הכסא

|  |  |
| --- | --- |
| אמר רבי תנחום בר חנילאי: כל הצנוע בבית הכסא נצול משלשה דברים: מן הנחשים, ומן העקרבים, ומן המזיקין.  ויש אומרים: אף חלומותיו מיושבים עליו. | **מן הנחשים ומן העקרבים ומן המזיקין** - דמתוך צניעתו מתנהג בנחת ובשתיקה, ואין הנחשים מרגישים להתקנאות בו, ואף המזיקין חסין עליו.  **חלומותיו מיושבין עליו** - שאין המזיקין מבהילין אותו. |
| ההוא בית הכסא דהוה בטבריא, כי הוו עיילי ביה בי תרי אפילו ביממא מתזקי, רבי אמי ורבי אסי הוו עיילי ביה חד וחד לחודיה ולא מתזקי.  אמרי להו רבנן: לא מסתפיתו?  אמרי להו: אנן קבלה גמירינן, קבלה דבית הכסא - צניעותא ושתיקותא, קבלה דיסורי - שתיקותא ומבעי רחמי. | קבלה - מסורת ומנהג שקבלנו מרבותינו בבית הכסא.  קבלה דיסורי שתיקותא - שלא יבעט ביסורין הבאים עליו. |
| אביי מרביא ליה אמיה אמרא למיעל בהדיה לבית הכסא.  ולרביא ליה גדיא!  שעיר בשעיר מיחלף. | מרביה ליה אימרא - מגדלת לו שה, ומלמדתו שהולך עמו תמיד.  שעיר - שד של בית הכסא דומה לשעיר, ועליהם נאמר (ישעיהו י"ג) ושעירים ירקדו שם. |
| רבא, מקמי דהוי רישא - מקרקשא ליה בת רב חסדא אמגוזא [=אגוז] בלקנא [=בספל נחושת, מחוץ לבית הכסא, כדי להגן עליו מהמזיקים], בתר דמלך [=שנעשה ראש ישיבה, וצריך יותר שימור מפני המזיקים] - עבדא ליה כוותא [=חלון כנגד מקום שנפנה שם אחורי הבית], ומנחא ליה ידא ארישיה. | אמגוזא בלקנא - נותנת אגוז בספל של נחשת ומקרקשת בו מבית, והוא נפנה כנגדה מבחוץ.  בתר דמלך - ונעשה ראש ישיבה צריך שימור טפי מפני המזיקים, שמתקנאים השדים בתלמידי חכמים יותר משאר בני אדם.  כוותא - חלון, כנגד מקום שהוא נפנה שם אחורי הבית. |

### מרחק כדי להתפנות

|  |  |
| --- | --- |
| אמר עולא: אחורי הגדר - נפנה מיד [=בלי להתרחק], ובבקעה - כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע.  איסי בר נתן מתני הכי, אחורי הגדר - כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע, ובבקעה - כל זמן שאין חברו רואהו. | אחורי הגדר נפנה מיד - ואין צריך להתרחק כלום.  ובבקעה - צריך להתרחק כדי שלא ישמע חברו עטושים של מטה, אבל אין צריך להתרחק עד כדי שלא יראנו.  רב אשי אמר וכו' - לא גרסינן עד לקמן דמוקי לדאיסי בר נתן בהכי. |
| מיתיבי: [=שומרי הטהרה של בית הבד שהוצרכו ליפנות] יוצאין מפתח בית הבד ונפנין לאחורי הגדר והן טהורין [=לא חוששים שנכנס עם הארץ ונגע בתוצרת]!  בטהרות הקלו [=כדי לשמור על הטהרות]. | יוצאין מפתח בית הבד - משמרי טהרות של שמן בית הבד, אם הוצרכו לפנות יוצאים מפתח בית הבד ונפנין לאחורי הגדר שלפני הפתח, ואין חוששין שמא בתוך כך יכנס עם הארץ ויגע, אלמא: נפנין לאחורי הגדר מיד.  בטהרות הקלו - בשביל שמירת טהרות הקלו בבית הכסא. |
| תא שמע: כמה ירחקו [=שומרי טהרות] ויהיו טהורין? כדי שיהא רואהו!  שאני אוכלי טהרות, דאקילו בהו רבנן. | כמה ירחקו - שומרי טהרות.  כדי שיהא רואהו - וכיון דאינו יכול להתרחק יותר, על כרחך אם הוצרך לפנות - יפנה, תיובתא דאיסי דבעי שלא יראנו.  דאקילו בהו רבנן - בשביל שמירתן הקלו בבית הכסא. |
| רב אשי אמר: מאי כל זמן שאין חברו רואה דקאמר איסי בר נתן - כל זמן שאין חברו רואה את פרועו, אבל לדידיה חזי ליה. | אבל לדידיה חזי ליה - אבל הוא עצמו את חברו יכול לראות, ולא ירחיק. |
| ההוא ספדנא דנחית קמיה דרב נחמן, אמר: האי צנוע באורחותיו הוה.  אמר לו רב נחמן: את עיילת בהדיה לבית הכסא, וידעת אי צנוע אי לא? דתניא: אין קורין צנוע - אלא למי שצנוע בבית הכסא.  ורב נחמן, מאי נפקא ליה מיניה?  משום דתניא: כשם שנפרעין מן המתים - כך נפרעין מן הספדנין ומן העונין אחריהן. |  |

### הנפנה בלילה

|  |  |
| --- | --- |
| תנו רבנן: איזהו צנוע - זה הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום. [=מתרחק בלילה כפי שמתרחק ביום]  איני? והאמר רב יהודה אמר רב: לעולם ינהיג אדם את עצמו [=להתפנות] שחרית וערבית, כדי שלא יהא צריך להתרחק [=משמע שאין להתרחק בלילה]!  ותו, רבא ביממא הוה אזיל עד מיל, ובליליא אמר ליה לשמעיה: פנו לי דוכתא ברחובה דמתא.  וכן אמר ליה רבי זירא לשמעיה: חזי מאן דאיכא אחורי בית חבריא, דבעינא למפני!  לא תימא "במקום" אלא אימא כדרך שנפנה ביום.  רב אשי אמר: אפילו תימא במקום - לא נצרכה אלא לקרן זוית. | במקום שנפנה ביום - מתרחק מבני אדם בלילה כביום.  ינהיג אדם עצמו - לפנות.  שחרית - קודם היום.  וערבית - משחשכה.  כדי שלא יהא צריך להתרחק - אלמא: אין מתרחקין בלילה.  **פנו לי דוכתא** - מבני אדם.  **כדרך שנפנה ביום** - לענין פרוע טפח וטפחיים, כדאמרינן בפרקי קמאי (/ברכות/ פ"ג דף כ"ג ב') ומיושב כדאמרינן לעיל.  **לקרן זוית** - אם יש קרן זוית סמוך צריך להסתלק שם בלילה כביום, ולא יפנה בגלוי. |

|  |  |
| --- | --- |
| גופא, אמר רב יהודה אמר רב: לעולם ינהיג אדם את עצמו שחרית וערבית, כדי שלא יהא צריך להתרחק.  תניא נמי הכי, בן עזאי אומר: השכם וצא, הערב וצא, כדי שלא תתרחק.  משמש ושב, ואל תשב ותמשמש, שכל היושב וממשמש - אפילו עושין כשפים באספמיא - באין עליו.  ואי אנשי ויתיב ואחר כך משמש, מאי תקנתיה?  כי קאי לימא הכי: לא לי לא לי, לא תחים ולא תחתים, לא הני ולא מהני, לא חרשי דחרשא ולא חרשי דחרשתא. | משמש - בצרור או בקיסם לפתוח נקבים, כדאמרינן במסכת שבת (דף פ"ב א'), לשון אחר: משמש המושב שלא יהא מלוכלך, ולשון ראשון הגון, דאם כן למה לי משום כשפים, תיפוק לי כיון שישב כבר מלוכלכים בגדיו, ומה יועיל משמושו.  לא לי לא לי - לא תוכלו לי.  לא תחים ולא תחתים - הם שמות הכשפים העשויים על ידי תחתוניות.  לא הני ולא מהני - לא כולן ולא מקצתן.  לא חרשי דחרשא ולא חרשי דחרשתא - ולא מכשפות מכשף זכר, ולא מכשפות מכשפה נקבה, לשון אחר: לא הני ולא מהני - לא יצלח ולא יועיל עוד מכשפות. |

## תוספות מסכת ברכות דף סב עמוד א

רבא מקמי דהוה רישא כו' בתר דמלך עבדה ליה כוותא ומנחא ליה ידא כו' - תימה דע"כ לא מלך רבא עד אחר פטירתו של אביי כדמשמע לעיל בעובדא דבר הדיא וכן בכתובות דקאמר חומה דביתהו דאביי אתיא לקמיה דרבא בסוף פרק אף על פי (ד' סה.) וזהו תימה דלעיל (ד' נו.) משמע דראה בחלום פטירתה קודם פטירתו דאביי וי"ל מכל מקום לא נפטרה עד אחר אביי.

# דף סב עמוד ב

|  |  |
| --- | --- |
| תניא, בן עזאי אומר: על כל משכב שכב - חוץ מן הקרקע, על כל מושב שב - חוץ מן הקורה [=שמא תפול].  אמר שמואל: שינה בעמוד השחר - כאסטמא לפרזלא [=כחישול שמועיל לברזל], יציאה בעמוד השחר - כאסטמא לפרזלא. | **על כל מושב שב חוץ מן הקורה** - שמא תפול.  כאסטמא לפרזלא - אציי"ר +חישול+ בלעז, שמועיל לברזל, כך מועיל לגוף יציאה להפנות. |
| בר קפרא הוה מזבן מילי בדינרי: עד דכפנת - אכול, עד דצחית - שתי, עד דרתחא קדרך - שפוך. קרנא קריא ברומי - בר מזבין תאני, תאני דאבוך זבין! | אדכפנת אכול - שאם תשהא תעבור ממך תאות המאכל, ואין המאכל מועיל.  עד דרתחא קדרך שפוך - קודם שתצטנן, משל הוא זה: כשאתה צריך לנקביך - שפוך, ואל תשהא אותם.  **קרנא קריא ברומי** - אם תשמע קול קרן ברומי, הוא סימן למבקשי תאנים לקנות ולהוליך למקום אחר.  בר מזבין תאני, תאני דאבוך זבין - אם אין אביך בבית - הזהר אתה בנו למכור תאניו בעוד שיש תובעים. |
| אמר להו אביי לרבנן: כי עייליתו בשבילי דמחוזא למיפק ביה בחקלא, לא תחזו לא להך גיסא ולא להך גיסא, דלמא יתבי נשי ולאו אורח ארעא לאסתכולי בהו. | בשבילי - שביל קטן שפונים בו לשדות. |

### להתפנות יחידי

|  |  |
| --- | --- |
| רב ספרא על לבית הכסא, אתא רבי אבא נחר [=השתעל] ליה אבבא,  אמר ליה: ליעול מר!  בתר דנפק, אמר ליה [=רבי אבא לרב ספרא]: עד השתא לא עיילת לשעיר, וגמרת לך מילי דשעיר [=שאינך צנוע]? לאו הכי תנן: מדורה היתה שם [=בעזרה], ובית הכסא של כבוד, וזה היה כבודו: מצאו נעול - בידוע שיש שם אדם, מצאו פתוח - בידוע שאין שם אדם, אלמא: לאו אורח ארעא הוא [=להתפנות יחד עם אדם אחר]!  והוא סבר: מסוכן הוא,  דתניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: עמוד החוזר - מביא את האדם לידי הדרוקן. סילון החוזר - מביא את האדם לידי ירקון. | נחר ליה אבבא - לידע אם יש שם אדם, נחר - טושי"ר +להשתעל+ בלעז.  אמר ליה - רבי אבא לרב ספרא.  עד כאן לא עיילת לשעיר - שאינן צנועין בבית הכסא.  וגמרת לך מילי דשעיר - שאינך צנוע.  לאו הכי תנן - במסכת תמיד.  מדורה היתה שם - בעזרה, היסק גדול של אור להתחמם שם הכהנים המסיכים רגליהם בבית הכסא, שצריכין טבילה, כדתנן במסכת יומא (כ"ח א'): כל המיסך רגליו טעון טבילה.  ובית הכסא של כבוד - אלמא: אין מספרים בבית הכסא, ואת אמרת: ליעול מר.  והוא סבר - רב ספרא שמהר לומר: ליעול מר, סבר מסוכן הוא בעמוד החוזר, אם ישוב לאחוריו ויחזור העמוד.  הדרוקן - כרסו צבה. |
| רבי אלעזר על לבית הכסא, אתא ההוא רומאה דחקיה, קם רבי אלעזר ונפק.  אתא דרקונא [=נחש] שמטיה לכרכשיה,  קרי עליה רבי אלעזר [=ישעיהו פרק מג פסוק ד: מֵאֲשֶׁר יָקַרְתָּ בְעֵינַי נִכְבַּדְתָּ וַאֲנִי אֲהַבְתִּיךָ] וְאֶתֵּן אָדָם תַּחְתֶּיךָ [=וּלְאֻמִּים תַּחַת נַפְשֶׁךָ]. אל תקרי אדם אלא אדום. | דרקונא - נחש.  שמטיה לכרכשיה - חלחולת שהרעי יוצא בו, שקורין טבחיא. |

### צניעות שאול כשהתפנה

|  |  |
| --- | --- |
| [=שמואל א פרק כד פסוק י: הִנֵּה הַיּוֹם הַזֶּה רָאוּ עֵינֶיךָ אֵת אֲשֶׁר נְתָנְךָ יְקֹוָק הַיּוֹם בְּיָדִי בַּמְּעָרָה] וְאָמַר לַהֲרָגֲךָ וַתָּחָס עָלֶיךָ [=וָאֹמַר לֹא אֶשְׁלַח יָדִי בַּאדֹנִי כִּי מְשִׁיחַ יְקֹוָק הוּא]. ואמר? ואמרתי מיבעי ליה! ותחס? וחסתי מיבעי ליה!  אמר רבי אלעזר: אמר לו דוד לשאול: מן התורה - בן הריגה אתה, שהרי רודף אתה, והתורה אמרה: בא להרגך השכם להרגו. אלא צניעות שהיתה בך - היא חסה עליך, ומאי היא - דכתיב ויבא אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את רגליו. | ואמר להרגך ותחס עליך - דוד אמר לשאול כן בצאתו מן המערה שנכנס בה לפנות, וכרת דוד את כנף מעילו, ואמר להרגך - הקדוש ברוך הוא התיר לי להרגך.  התורה אמרה וכו' - אם במחתרת ימצא הגנב וגו' (שמות כ"ב), וכבר פירשנוהו למעלה במעשה דרבי שילא (/ברכות/ דף נח א').  צניעות שראיתי בך - שנכנס למערה בשביל הצנע, ואף שם נהג צניעות, כדמפרש ואזיל. |
| תנא: גדר לפנים מן גדר, ומערה לפנים ממערה.  להסך - אמר רבי אלעזר: מלמד שסכך עצמו כסוכה. | שסכך רגליו - בבגדיו כסוכה. |
| ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול בלט אמר רבי יוסי ברבי חנינא: כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם, שנאמר והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו. |  |

### מניית דוד את ישראל

|  |  |
| --- | --- |
| אם ה' הסיתך בי ירח מנחה - אמר רבי אלעזר: אמר ליה הקדוש ברוך הוא לדוד מסית קרית לי? הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, דכתיב כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו וגו'. מיד ויעמד שטן על ישראל, וכתיב ויסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל. וכיון דמנינהו לא שקל מינייהו כופר, דכתיב ויתן ה' דבר בישראל מהבקר ועד עת מועד.  מאי עת מועד?  אמר שמואל סבא חתניה דרבי חנינא משמיה דרבי חנינא: משעת שחיטת התמיד עד שעת זריקתו.  רבי יוחנן אמר: עד חצות ממש. |  |
| [=דברי הימים א פרק כא פסוק טו: וַיִּשְׁלַח הָאֱלֹהִים מַלְאָךְ לִירוּשָׁלִַם לְהַשְׁחִיתָהּ וּכְהַשְׁחִית רָאָה יְקֹוָק וַיִּנָּחֶם עַל הָרָעָה וַיֹּאמֶר לַמַּלְאָךְ הַמַּשְׁחִית רַב עַתָּה הֶרֶף יָדֶךָ וּמַלְאַךְ יְקֹוָק עֹמֵד עִם גֹּרֶן אָרְנָן הַיְבוּסִי]  ויאמר למלאך המשחית בעם רב - אמר רבי אלעזר: אמר ליה הקדוש ברוך הוא למלאך: טול לי רב שבהם, שיש בו ליפרע מהם כמה חובות. באותה שעה מת אבישי בן צרויה ששקול כרובה של סנהדרין. | שיש בו ליפרע כמה - שיש במיתתו כדי לכפר על כמה עונות. |
| ובהשחית ראה ה' וינחם, מאי ראה?  אמר רב: ראה יעקב אבינו, דכתיב ויאמר יעקב כאשר ראם.  ושמואל אמר: אפרו של יצחק ראה שנאמר אלהים יראה - לו השה.  רבי יצחק נפחא אמר: כסף כפורים ראה, שנאמר ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל וגו'.  רבי יוחנן אמר: בית המקדש ראה, דכתיב בהר ה' יראה.  פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני,  חד אמר: כסף הכפורים ראה,  וחד אמר: בית המקדש ראה.  ומסתברא כמאן דאמר בית המקדש ראה, שנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה. | ובהשחית ראה ה' וינחם - מקרא הוא באותה פרשה בדברי הימים.  כסף כפורים ראה - שנתן במנין ראשון של ישראל למשכן, והוא כפר על מנין זה, שהרי לזכרון נתן, כדכתיב: והיה לבני ישראל לזכרון לכפר, ועכשיו הוצרכו כפרתו. |

### קפנדריא

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה: ] לא יכנס אדם להר הבית במקלו כו'. [=ובמנעלו, ובפונדתו, ובאבק שעל רגליו, ולא יעשנו קפנדריא].  מאי קפנדריא?  אמר רבא: קפנדריא כשמה.  ורב חנא בר אדא משמיה דרב סמא בריה דרב מרי אמר: כמאן דאמר אינש: אדמקיפנא אדרי - איעול בהא. | כשמה - כמשמעה, פירוש שמה.  אדמקיפנא אדרי איעול בהא - בעוד שאני מקיף כל שורות הבתים הללו אכנס כאן, לקצר דרכי.  אדרי - שורות.  קפנדריא - טרי"א +קצור דרך+ בלעז. |
| אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: הנכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשותו קפנדריא - מותר לעשותו קפנדריא.  רבי אבהו אמר: אם היה שביל מעיקרו [=לפני שנבנה עליו בית הכנסת] - מותר.  אמר רבי חלבו אמר רב הונא: הנכנס לבית הכנסת להתפלל - מותר לעשותו קפנדריא שנאמר ובבא עם הארץ לפני ה' במועדים וגו'. | מעיקרא - קודם שנבנה עליו בית הכנסת. |

### איסור רקיקה בהר הבית בזמן הזה

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] ורקיקה מקל וחומר.  אמר רב ביבי אמר רבי יהושע בן לוי: כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה - כאילו רוקק בבת עינו [=של הקב"ה], שנאמר: והיו עיני ולבי שם כל הימים. |  |

### רקיקה בבית הכנסת

|  |  |
| --- | --- |
| אמר רבא: רקיקה בבית הכנסת - שריא, מידי דהוה אמנעל. מה מנעל, בהר הבית - אסור, בבית הכנסת - מותר, אף רקיקה - בהר הבית הוא דאסור, בבית הכנסת שרי. |  |
| אמר ליה רב פפא לרבא, ואמרי לה רבינא לרבא, ואמרי לה רב אדא בר מתנא לרבא: אדיליף ממנעל [=להתיר רקיקה בבית הכנסת], נילף מקפנדריא [=שאסורה גם בבית הכנסת, כמו שמבואר במשנה במסכת מגילה]! | נילף מקפנדריא - לאיסורא, דתנן במסכת מגילה (דף כ"ח א'): אין עושין בית הכנסת קפנדריא. |
| אמר ליה: תנא יליף [=איסור רקיקה] ממנעל, ואת אמרת מקפנדריא!  מאי היא? דתניא:  לא יכנס אדם להר הבית לא במקלו שבידו, ולא במנעלו שברגלו, ולא במעות הצרורים לו בסדינו, ובפונדתו מופשלת לאחוריו, ולא יעשנה קפנדריא, ורקיקה מקל וחומר ממנעל: ומה מנעל שאין בו דרך בזיון אמרה תורה" של נעליך מעל רגליך", רקיקה שהיא דרך בזיון - לא כל שכן.  רבי יוסי בר יהודה אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר: "כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק", והלא דברים קל וחומר: ומה שק שאינו מאוס לפני בשר ודם - כך, רקיקה שהיא מאוסה, לפני מלך מלכי המלכים - לא כל שכן? | **תנא יליף** - רקיקה ממנעל.  **פונדתו** - אזור חלול שנותנין בו מעות. |
| אמר ליה, אנא הכי קאמינא: נימא הכא לחומרא והכא לחומרא, |  |

# דף סג עמוד א

|  |  |
| --- | --- |
| ואימא: הר הבית דאסור במנעל - לילפא [=לאסור רקיקה] ממנעל, אבל (ב"ה) +מסורת הש"ס: [בית הכנסת]+ דשרי במנעל, אדיליף ממנעל ולהיתר - נילף מקפנדריא ולאסור! | ואימא הר הבית דאסור במנעל - ילפינן רקיקה מיניה לאיסורא בקל וחומר, אבל בית הכנסת דשרי במנעל לא נילף רקיקה להתירה, דרקיקה מאיסא, אלא ילפינן מקפנדריא לאיסורא. |
| אלא אמר רבא: כי ביתו. מה ביתו, אקפנדריא - קפיד אינש, ארקיקה ומנעל - לא קפיד אינש, אף בית הכנסת: קפנדריא הוא דאסור, רקיקה ומנעל - שרי. |  |

### אין עונים אמן במקדש

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] כל חותמי ברכות שבמקדש כו'.  [= היו אומרים: 'עד העולם'. משקלקלו הצדוקים ואמרו: אין עולם אלא אחד, התקינו שיהו אומרים: 'מן העולם ועד העולם'].  כל כך למה [=האריכו המברכים במקדש?] לפי שאין עונין אמן במקדש [=אלא השומעים מברכים גם כן].  ומנין שאין עונין אמן במקדש? שנאמר: קומו ברכו את ה' אלהיכם מן העולם עד העולם. ואומר: ויברכו (את) שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה.  יכול כל הברכות כולן תהא להן תהלה אחת? תלמוד לומר: ומרומם על כל ברכה ותהלה, על כל ברכה וברכה - תן לו תהלה. | ויברכו שם כבודך - ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד עונים, והמברך אומר: ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם, מפרש בתוספתא שתקנו מן העולם ועד העולם להודיע שאין העולם הזה לפני העולם הבא כלום, אלא כפרוזדור לפני הטרקלין, כלומר: הנהיגו ברכותיו בעולם הזה כדי להיות רגילים לעולם הבא שכולו ארוך.  תהלה אחת - שיענו פעם אחת: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.  **על כל הברכות** - בסוף ברכה אחרונה. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | וכי תימא בועז מדעתיה עבד - ולא גמרינן מיניה.  תא שמע - דגמרינן ממלאך שאמר לגדעון.  וכי תימא מלאך הוא דקאמר ליה לגדעון - כלומר: לא שאל בשלומו ולא ברכו, אלא בשליחות קאמר, מאת המקום לבשרו שהשכינה עמו, ולא גמרינן מיניה.  תא שמע אל תבוז כי זקנה אמך - אל תבוז את בועז לאמר מדעתו עשה, אלא למוד מזקני ישראל כי יש לו על מי שיסמוך, שנאמר עת לעשות לה'. |
| אמר רבא: האי קרא מרישיה לסיפיה מדריש, מסיפיה לרישיה מדריש. מרישיה לסיפיה מדריש: עת לעשות לה' מאי טעם - משום הפרו תורתך. מסיפיה לרישיה מדריש: הפרו תורתך מאי טעמא - משום עת לעשות לה'. | מסיפיה לרישיה כו' - אם באת לדרשו למקרא זה יש לך לדרשו יפה בין בכתיבתו, בין בהפוך.  מרישיה לסיפיה עת לעשות לה' משום הפרו - עתים הם לה' לעשות משפט פורעניות בעוברי רצונו - משום דהפרו תורתך.  מסיפיה לרישיה - הפרו תורתו עושי רצונו, כגון אליהו בהר הכרמל (מלכים א' י"ח) שהקריב בבמה בשעת איסור הבמות משום דעת לעשות סייג וגדר בישראל לשמו של הקדוש ברוך הוא. |
| תניא, הלל הזקן אומר: בשעת המכניסין - פזר, בשעת המפזרים - כנס. ואם ראית דור שהתורה חביבה עליו - פזר, שנאמר יש מפזר ונוסף עוד, ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו - כנס, שנאמר עת לעשות לה' הפרו תורתך. | בשעת המכניסים - שאין חכמי הדור מרביצים תורה לתלמידים.  פזר - אתה, לשנות לתלמידים.  בשעת המפזרים - שהגדולים שבדור מרביצים תורה.  כנס - אתה, ולא תטול שררה עליהם, דאף זו לכבוד שמים היא לאחוז במדת הענוה, וכתיב עת לעשות לה' הפרו תורתך.  ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו כנס - ואל תטיל דברי תורה לבזיון.  הפרו תורתך - מלפזרה בשעה שהכנוס לשם שמים. |
| דרש בר קפרא: זלת [=אם הסחורה זולה] - קבוץ קנה מינה [=ואסוף, שסופה להתייקר], באתר דלית גבר - תמן הוי גבר.  אמר אביי, שמע מינה: באתר דאית גבר - תמן לא תהוי גבר.  פשיטא!  לא נצרכה אלא בששניהם שוין. | הכי גרסינן: זלת קבוץ קנה מינה - אם ראית פרקמטיא בזול - קבוץ וקנה מינה ואסוף, שסופה להתיקר.  פשיטא - הא דאביי למה לי פשיטא שלא יורה אדם הלכה בפני רבו למה לי לאביי למשמע מכללא.  בששניהן שוין אם באת במקום תלמיד חכם ואינך גדול ממנו - אל תטול עטרה לדרוש במקומו. |
| דרש בר קפרא: איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה - בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך.  אמר רבא: אפילו לדבר עבירה. | בכל דרכיך - אפילו לעבור עבירה.  דעהו - תן לב אם צורך מצוה הוא, כגון אליהו בהר הכרמל - עבור עליה. |
| דרש בר קפרא: לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה.  מה היא?  אמר רב חסדא: מחטא דתלמיותא. | מחטא דתלמיותא - ברושי"ד של גבויי"ש +רקמת מעיל ממולא במוך+, שהתפירות עשויות שורות שורות כתלמי מענה. |
| תניא, רבי אומר: לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו, שנאמר איש רעים להתרועע. | להתרועע - להתרוצץ. |
| תניא, רבי אומר: אל ימנה אדם אפטרופוס בתוך ביתו, שאלמלי לא מינה פוטיפר את יוסף אפטרופוס בתוך ביתו - לא בא לאותו דבר. | אפוטרופוס - מכניס ומוציא נכסיו. |
| תניא, רבי אומר: למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה - לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. |  |
| אמר חזקיה בריה דרבי פרנך אמר רבי יוחנן: למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות - לומר לך: כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן - סוף נצרך לכהן על ידי אשתו [=שנעשית סוטה], שנאמר: "ואיש את קדשיו לו יהיו", וסמיך ליה: "איש איש כי תשטה אשתו", וכתיב: והביא האיש את אשתו וגו'. ולא עוד אלא - סוף שנצרך להן [=למעשר עני], שנאמר: ואיש את קדשיו לו יהיו. | כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן סוף שנצרך לו על ידי אשתו - שנעשית סוטה.  הכי גרסינן - ואיש את קדשיו לו יהיו וסמיך ליה איש איש כי תשטה אשתו וכתיב והביא האיש את אשתו.  איש את קדשיו לו יהיו - שמעכב קדשיו אלו ואינו נותנן לכהנים וללוים.  סוף שנצרך להן - שנעשה עני, וצריך לכך ליטול מעשר עני.  לו יהיו - לעצמו יצטרכו. |
| אמר רב נחמן בר יצחק: ואם נתנן - סוף מתעשר, שנאמר איש אשר יתן לכהן לו יהיה - לו יהיה ממון הרבה.  אמר רב הונא בר ברכיה משום רבי אלעזר הקפר: כל המשתף שם שמים בצערו - כופלין לו פרנסתו, שנאמר והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך.  רבי שמואל בר נחמני אמר: פרנסתו מעופפת לו כצפור, שנאמר וכסף תועפות לך.  אמר רבי טבי אמר רבי יאשיה: כל המרפה עצמו מדברי תורה - אין בו כח לעמוד ביום צרה, שנאמר התרפית ביום צרה צר כחכה.  אמר רב אמי בר מתנה אמר שמואל: ואפילו מצוה אחת, שנאמר התרפית - מכל מקום. | המשתף שם שמים בצערו - שמברך על הרעה דיין האמת, אי נמי: שמבקש רחמים מלפניו.  בצריך - בצרתך.  תועפות - לשון כפילה, כדמתרגמינן וכפלת - ותעיף (שמות כ"ו).  התרפית - מדברי תורה, ביום צרה צר כחכה.  ואפילו מצוה אחת - אם נתרפה ממנה, כשבאה לידו ולא חש להתעסק בה - צר כחו.  התרפית מכל מקום - אף במצוה אחת משמע. |

### עיבור שנה בחוץ לארץ

|  |  |
| --- | --- |
| אמר רב ספרא, רבי אבהו הוה משתעי: כשירד חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה היה מעבר שנים וקובע חדשים בחוצה לארץ.  שגרו אחריו שני תלמידי חכמים רבי יוסי בן כיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטל. כיון שראה אותם, אמר להם: למה באתם? אמרו ליה: ללמוד תורה באנו. הכריז [עליהם]: אנשים הללו גדולי הדור הם, ואבותיהם שמשו בבית המקדש, כאותה ששנינו: זכריה בן קבוטל אומר: הרבה פעמים קריתי לפניו בספר דניאל. התחיל הוא מטמא והם מטהרים, הוא אוסר והם מתירים. הכריז עליהם: אנשים הללו של שוא הם, של תהו הם. אמרו לו: כבר בנית - ואי אתה יכול לסתור, כבר גדרת - ואי אתה יכול לפרוץ. אמר להם: מפני מה אני מטמא ואתם מטהרים, אני אוסר ואתם מתירים? - אמרו לו: מפני שאתה מעבר שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ. אמר להם: והלא עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חדשים בחוץ לארץ? - אמרו לו: הנח רבי עקיבא, שלא הניח כמותו בארץ ישראל. אמר להם: אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. - אמרו לו: גדיים שהנחת נעשו תישים בעלי קרנים, והם שגרונו אצלך, וכן אמרו לנו: לכו ואמרו לו בשמנו: אם שומע - מוטב, ואם לאו - יהא בנדוי. | מעבר שנים וכו' - ותנן: אין מעברין את השנים אלא ביהודה, דכתיב לשכנו תדרשו - כל דרישות שאתה דורש לא יהו אלא בשכנו של מקום, בפרק קמא דסנהדרין (דף י"א ב').  שגרו אחריו - למחות בידו.  כבר בנית - שהגדלת שמנו לומר: גדולי הדור הם.  והלא עקיבא בן יוסף עשה כן - דתנן ביבמות, אמר רבי עקיבא: כשירדתי לנהרדעא לעבר שנים, בפרק בתרא האשה שהלך בעלה וצרתה (/יבמות/ דף קכ"ב א'). |

# דף סג עמוד ב

|  |  |
| --- | --- |
| ואמרו לאחינו שבגולה: אם שומעין - מוטב, ואם לאו - יעלו להר, אחיה יבנה מזבח, חנניה ינגן בכנור, ויכפרו כולם ויאמרו: אין להם חלק באלהי ישראל. מיד געו כל העם בבכיה ואמרו: חס ושלום! יש לנו חלק באלהי ישראל. וכל כך למה? - משום שנאמר +ישעיהו ב'+ כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. | ואמרו לאחינו שבגולה - שלא ישמעו לו.  יעלו להר - לאחד ההרים, להתנהג בחוקות העמים לבנות במות.  אחיה יבנה מזבח - אדם גדול היה, וראש לבני הגולה.  חנניה - הוא חנניה אחי רבי יהושע.  ינגן בכנור - לפני הבמה, לפי שחנניה לוי היה, כדתנן במסכת ערכין (דף י"א ב'): מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לסייע את רבי יוחנן בן גודגדא בהגפת דלתות, אמר לו: חזור בך שאתה מן המשוררים ואני מן השוערים. |
| בשלמא הוא מטהר והם מטמאין - לחומרא, אלא הוא מטמא והם מטהרין, היכי הוי? והא תניא: חכם שטמא - אין חברו רשאי לטהר, אסר - אין חברו רשאי להתיר!  קסברי: כי היכי דלא נגררו בתריה. |  |

### דרשות לכבוד התורה

|  |  |
| --- | --- |
| תנו רבנן: כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, פתחו כולם בכבוד אכסניא ודרשו.  פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום בכבוד תורה ודרש: +שמות ל"ג+ ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה, והלא דברים קל וחומר, ומה ארון ה' שלא היה מרוחק אלא שנים עשר מיל אמרה תורה: +שמות ל"ג+ והיה כל מבקש ה' יצא אל אהל מועד, תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה - על אחת כמה וכמה. | לכרם - על שם שהיו יושבים שורות שורות, ככרם זה הנטוע שורות שורות.  בכבוד אכסניא - מכניסי אורחים בבתים.  ראש המדברים - במסכת שבת מפרש לה, בבמה מדליקין (דף ל"ג ב').  שנים עשר מיל - שלש פרסאות, מחנה ישראל מבית הישימות עד אבל השטים, תלתא פרסי.  אמרה תורה כו' - כלומר קראו הכתוב מבקש ה'. |
| +שמות ל"ג+ ודבר ה' אל משה פנים אל פנים. אמר רבי יצחק: אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, אני ואתה נסביר פנים בהלכה.  איכא דאמרי, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: כשם שאני הסברתי לך פנים - כך אתה הסבר פנים לישראל, והחזר האהל למקומו.  +שמות ל"ג+ ושב אל המחנה וגו'. אמר רבי אבהו, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: עכשיו יאמרו הרב בכעס ותלמיד בכעס, ישראל מה תהא עליהם? אם אתה מחזיר האהל למקומו - מוטב, ואם לאו - יהושע בן נון תלמידך משרת תחתיך. והיינו דכתיב ושב אל המחנה.  אמר רבא: אף על פי כן לא יצא הדבר לבטלה, שנאמר +שמות ל"ג+ ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל. | כשם שאני הסברתי לך פנים כך אתה הסבר פנים - והיינו דכתיב פנים בפנים.  הרב בכעס - עליהם, משום מעשה העגל.  ותלמיד בכעס - וגם אתה מראה להם כעס, שהרחקת אהלך ממחנה.  אם אתה מחזיר האהל למקומו - גרסינן.  והיינו דכתיב ושב אל המחנה - השב האהל למחנה, ואם לאו - משרתך יהושע בן נון נער לא ימיש מתוכה, שישמש תחתיך, ואף על פי שהשיבו לאחר שנתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, והוקם המשכן, לא יצא דבר לבטלה, לא גרסינן ומשרתו יהושע וגו'. |
| ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש: +דברים כ"ז+ הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם. וכי אותו היום נתנה תורה לישראל? והלא אותו יום סוף ארבעים שנה היה! אלא ללמדך: שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שנתנה מהר סיני.  אמר רבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו: תדע, שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית, וערב אחד אינו קורא - דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. |  |

### דרשות על המילה 'הסכת'

|  |  |
| --- | --- |
| הסכת - עשו כתות כתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה. | הסכת - עשו כתות כתות - דריש הס כמו עשו. |
| כדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: מאי דכתיב +ירמיהו נ'+ חרב (על) +מסורת הש"ס: [אל]+ הבדים ונאלו?  חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה.  ולא עוד אלא שמטפשים, כתיב הכא ונאלו, וכתיב התם +במדבר י"ב+ אשר נואלנו.  ולא עוד אלא שחוטאים, שנאמר: ואשר חטאנו.  איבעית אימא מהכא +ישעיהו י"ט+ נואלו שרי צען. |  |
| דבר אחר: הסכת ושמע ישראל - כתתו עצמכם על דברי תורה,  כדאמר ריש לקיש. דאמר ריש לקיש: מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה - שנאמר +במדבר י"ט+ זאת התורה אדם כי ימות באהל. | כתתו עצמכם - ודרשי נמי הס כמו עשה, עשו עצמכם כתותים להצטער על דברי תורה.  זאת התורה - היכן מצויה - באדם שימות באהלי תורה. |
| דבר אחר: הסכת ושמע ישראל - הס [=שתוק, והאזן לשמועתך עד שתהא שגורה בפיך] ואחר כך כתת [=והקשה עליה מה שיש לך להקשות, ותרץ תירוצים עד שתתישב לך].  כדרבא, דאמר רבא: לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יהגה. | הס ואחר כך כתת - שתוק, כמו ויהס כלב (במדבר י"ג), שתוק והאזן לשמועתך עד שתהא שגורה בפיך ואף על פי שאינה מיושבת לך, ואחר כך כתתנה והקשה עליה מה שיש לך להקשות, ותרץ תרוצין עד שתתישב לך.  יהגה - יעיין. |
| אמרי דבי רבי ינאי: מאי דכתיב +משלי ל'+ כי מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ומיץ אפים יוציא ריב?  במי אתה מוצא חמאה של תורה - במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה.  ומיץ אף יוציא דם - כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק - זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור.  ומיץ אפים יוציא ריב, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושניה ושותק - זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות.  דתנן [=שדיני ממונות עמוקים הם]: רבי ישמעאל אומר: הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, שהן כמעין נובע. | מיץ חלב יוציא חמאה - המוציא את החלב שמצץ משדי אמו על דברי התורה - חמאה היא לו.  ומיץ אף - המוצץ כעס רבו וסובלו - יוציא הלכות דם לעומתם.  דתנן - שדיני ממונות עמוקים הם, והרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהם. |
| אמר רבי שמואל בר נחמני: מאי דכתיב +משלי ל'+ אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה? כל המנבל עצמו על דברי תורה - סופו להתנשא, ואם זמם [=סתם פיו מלשאול] - יד לפה. | המנבל עצמו - ששואל לרבו כל ספקותיו, ואף על פי שיש בהם שחבריו מלעיגים עליו.  ואם זמות - שסתמת פיך מלשאול, לשון זמם - טבעת של רצועה שתוחבים בחוטם בהמה שעסקיה רעים, ונותנים אותו בשפתיה לתופרם יחד ולסותמן, סופך שתתן יד לפה כשישאלוך ולא תדע להשיב. |
| פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניה ודרש: מאי דכתיב +שמואל א' ט"ו+ ויאמר שאול אל הקיני לכו סרו רדו מתוך עמלקי פן אוספך עמו ואתה עשיתה חסד עם כל בני ישראל, והלא דברים קל וחומר: ומה יתרו שלא קרב את משה אלא לכבוד עצמו - כך, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו - על אחת כמה וכמה. | עשית חסד - שהאכילם, שנאמר ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם וגו' (שמות י"ח). |
| פתח רבי יוסי בכבוד אכסניא ודרש: +דברים כ"ג+ לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, והלא דברים קל וחומר: ומה מצריים שלא קרבו את ישראל אלא לצורך עצמן, שנאמר +בראשית מ"ז+ ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי - כך, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו - על אחת כמה וכמה. |  |
| פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניא ודרש: +שמואל ב' ו'+ ויברך ה' את עבד אדם (הגתי) בעבור ארון האלהים, והלא דברים קל וחומר: ומה ארון שלא אכל ושתה, אלא כבד ורבץ לפניו - כך, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו, ומהנהו מנכסיו - על אחת כמה וכמה. |  |
| מאי היא ברכה שברכו [=לעובד אדום]?  אמר רב יהודה בר זבידא: זו חמות [=אשתו של עובד אדום] ושמונה כלותיה שילדו ששה ששה בכרס אחד, | חמות - אשתו של עובד אדום.  ושמונה כלותיה - שהיו לה משמונה בניה. |

# דף סד עמוד א

|  |  |
| --- | --- |
| שנאמר [=דברי הימים א פרק כו פסוק ה: "עַמִּיאֵל הַשִּׁשִּׁי יִשָּׂשכָר הַשְּׁבִיעִי] פְּעֻלְּתַי הַשְּׁמִינִי [=כִּי בֵרֲכוֹ אֱלֹהִים], וכתיב +דברי הימים א' כ"ו+ כי ברכו אלהים +דברי הימים א' כ"ו+ כל אלה (לעבד) +מסורת הש"ס: [מבני עובד]+ אדם המה ובניהם ואחיהם (אנשי) [איש] חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם. | שנאמר פעלתי השמיני - בני עובד אדום קא חשיב בדברי הימים, וקא חשיב תמניא, והיא תשיעית, כל אחת ילדה ששה, הם חמשים וארבע, הוסיף עליהם שמונה בנים הראשונים, הרי ששים ושנים לעובד אדום. |
| (1) אמר רבי אבין הלוי: כל הדוחק את השעה - שעה דוחקתו, וכל הנדחה מפני השעה - שעה נדחת מפניו,  מדרבה ורב יוסף. דרב יוסף סיני, ורבה עוקר הרים. אצטריכא להו שעתא, שלחו להתם: סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם?  שלחו להו: סיני קודם, שהכל צריכין למרי חטיא.  אף על פי כן לא קבל עליו רב יוסף, דאמרי ליה כלדאי: מלכת תרתין שנין.  מלך רבה עשרין ותרתין שנין, מלך רב יוסף תרתין שנין ופלגא.  כל הנך שני דמלך רבה, אפילו אומנא לביתיה לא קרא. | הדוחק את השעה - כגון אבשלום שבקש למלוך בחזקה.  אצטריכא להו שעתא - להיות אחד מהם ראש ישיבה, אצטריכא להו גרסינן, הוצרכו להם חכמים.  סיני - היו קורין לרב יוסף, שהיה בקי בברייתות הרבה.  עוקר הרים - לרבה בר נחמני, שהיה מחודד יותר בפלפול.  למרי חטיא - למי שקבץ תבואה למכור, כלומר: למי שקבץ שמועות.  דאמרי ליה כלדאי - לרב יוסף.  מלכת תרתין שנין - אמר: אם אמלוך תחלה אמות לסוף שנתים ונדחה מפני השעה ולא אבה למלוך, והשעה עמדה לו שלא הפסיד שנותיו בכך.  אומנא לביתיה לא קרא - לא נהג כל אותן השנים שום צד שררה, וכשהיה צריך להקיז דם היה הולך לבית הרופא ולא היה שולח לבא אליו. |
| (2) ואמר רבי אבין הלוי: מאי דכתיב +תהלים כ'+ יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב, אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק? מכאן לבעל הקורה שיכנס בעביה של קורה. | שיאחז בעובי הקורה - אם בא לטלטלה ממקום למקום לתתה בבנין, כלומר: יעקב שכל הבנים שלו וטרח בגידולם, יבקש עליהם רחמים. |
| (3) ואמר רבי אבין הלוי: כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו שכינה, שנאמר +שמות י"ח+ ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים. וכי לפני אלהים אכלו? והלא לפני משה אכלו! אלא לומר לך: כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה - כאילו נהנה מזיו שכינה. |  |
| (4) ואמר רבי אבין הלוי: הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. שהרי יתרו שאמר לו למשה +שמות ד'+ לך לשלום - עלה והצליח, דוד שאמר לו לאבשלום +שמואל ב' ט"ו+ לך בשלום - הלך ונתלה. |  |
| (5) ואמר רבי אבין הלוי: הנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום, שנאמר +בראשית ט"ו+ ואתה תבוא אל אבתיך בשלום. | **הנפטר מן המת** - כשהיו מוליכים ארונות ממקום למקום לקבורה היו מלוים אותו מעיר לעיר, וחוזרים אלו ואחרים מלוים אותו משם והלאה, והחוזרים קרי נפטרים נוטלין רשות להפטר ממנו. |
| אמר רבי לוי בר חייא: היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה - זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר +תהלים פ"ד+: ילכו מחיל אל חיל [=מתפילה ללימוד תורה] יראה אל אלהים בציון. |  |
| אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר: ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון. | אין להם מנוחה - מישיבה לישיבה וממדרש למדרש. |
| אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר +ישעיהו נ"ד+ "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך", אל תקרי בניך אלא בוניך. +תהלים קי"ט+  שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול +תהלים קכ"ב+ יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך +תהלים קכ"ב+ למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך +תהלים קכ"ב+ למען בית ה' אלהינו אבקשה טוב לך +תהלים כ"ט+ ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.  הדרן עלך הרואה וסליקא לה מסכת ברכות. | הדרן עלך הרואה וסליקא לה מסכת ברכות. |