# דף ב עמוד א

### משנה: השותפין שרצו לעשות מחיצה

|  |  |
| --- | --- |
| /מתני'/.  השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר[=שהיתה עד עתה משותפת לשניהם] –  בונין את הכותל באמצע[=החצר]. | מתני'.  **השותפין** - שיש להן חצר בשותפות ובתי שניהן פתוחין לתוכו, וכל חצירות ששנו חכמים לפני הבתים הן, ורוב תשמישן בחצר.  **באמצע** - זה נותן מחלקו חצי מקום עובי הכותל וכן זה. |
| מקום שנהגו לבנות גויל, גזית, כפיסין, לבינין - בונין,  הכל כמנהג המדינה.  גויל - זה נותן ג' טפחים וזה נותן ג' טפחים,  בגזית - זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה,  בכפיסין - זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים,  בלבינין - זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה. | **גויל גזית כפיסין** - הכל מפרש בגמרא.  **הכל כמנהג המדינה** - אם מנהג לבנות בגויל אין חבירו יכול לומר: איני חפץ אלא גזית.  **זה נותן ג' טפחים כו'** - שעובי כותל גויל ו' טפחים, ושל גזית חמשה, ושל כפיסים ד', ושל לבינים ג'. |
| לפיכך [=היות שיש חובה לבנות כותל באמצע],  אם נפל הכותל [=ולא ידוע מי בנאו ושל מי המקום] - המקום [=שבו היה הכותל] והאבנים של שניהם. |  |
| וכן בגינה [=מקום גידול ירקות], מקום שנהגו לגדור - מחייבין אותו. | **וכן בגינה** - מחייבין את שניהן לבנות במקום שנהגו לגדור באמצע. |
| אבל בבקעה[=שדה תבואה], מקום שנהגו שלא לגדור - אין מחייבין אותו.  אלא אם רצה [=אחד מהשותפים שחלקו לגדור], כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית מבחוץ[=לסמן שהמחיצה שייכת לו].  לפיכך, אם נפל הכותל [=בבקעה] - המקום והאבנים שלו [=של מי שסימן]. | **אבל בבקעה** - שדה הלבן.  **מקום שנהגו כו'** - בגמ' מפרש מאי קאמר.  **ועושה חזית מבחוץ** - מפרש בגמ'. |
| אם עשו [=מחיצה בבקעה] מדעת שניהם - בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן[=לסימן ששניהם בנו].  לפיכך, אם נפל הכותל - המקום והאבנים של שניהם. | **ועושין חזית מכאן ומכאן** - להודיע ששניהם עשאוהו. |

### "לעשות מחיצה" פירושו לבנות כותל

|  |  |
| --- | --- |
| גמ'.  סברוה: מאי "מחיצה"?  גודא [=קיר],  כדתניא:  מחיצת הכרם [=הסמוך לשדה תבואה של חברו] שנפרצה - אומר לו [=בעל השדה לבעל הכרם]: גדור,  חזרה ונפרצה - אומר לו: גדור, | גמ'.  **גודא** - כותל.  **(כדתנן) +מסורת הש"ס: [כדתניא]+** - דקרי תנא לגודא מחיצה.  **מחיצת הכרם** - שסמוך לשדה הלבן של חבירו.  **אומר לו** - לבעל הכרם "גדור אתה, שלא יאסרו גפניך את תבואת השדה משום כלאים",  לפי שסמך בעל השדה את זרעיו סמוך לגדר, כדתנן בפרק שני /בבא בתרא/ (דף כו): "היה גדר בינתים זה סומך לגדר מכאן את אילנותיו וזה סומך לגדר את זרעיו מכאן", וכשאין שם גדר תנן בפ' שני: "לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אא"כ הרחיק ממנו ד' אמות כדי עבודת הכרם", דבהכי הוי כלאים.  **חזרה ונפרצה אומר לו** - לגדור. |

## תוספות

השותפין - כולה נזיקין חדא מסכתא היא, כדאמרינן בהגוזל קמא (ב"ק דף קב.) ובפ"ק דע"ז (דף ז.). ואפי' לא הוי חדא מסכתא צריך לפרש: למה נשנית מסכתא זו אחר ב"מ? כדאשכחן דדייק גמ' בריש מס' שבועות (דף ב:): "מכדי תנא ממכות סליק, מ"ש דקתני שבועות?", וכן בכמה מקומות.

והא דאמר (ב"ק קב.): "בתרי מסכתות אין סדר למשנה" - היינו לענין מחלוקת ואח"כ סתם, משום דרבי לא שנה לתלמידיו כסדר המסכתות, ופעמים שנה האחרונה קודם הראשונה.

ואור"י דהיינו טעמא [=שנשנית משנה זו אחר ב"מ] משום דקאי אהך פירקא דלעיל (ב"מ דף קטז:): "הבית והעלייה של ב' שנפלו חולקים בעצים" וכו' וקרי להו התם בגמ' שותפין, וקתני נמי (שם דף קיח:): "ב' גנות זו ע"ג זו וירק בינתים" דהוי ענין שותפות.

כפיסין - מפרש בגמ' ארחי. וקשה לר"י: והכתיב (חבקוק ב) "וכפיס מעץ יעננה", משמע שהוא של עץ?

ואור"י דשמא היו מניחין עצים מלמעלה ומלמטה.

בגויל זה נותן ג' טפחים כו' - והא דלא קאמר: בגויל ו' טפחים?

משום דלא נטעי למימר ו' לכל אחד.

וא"ת אמאי אצטריך למיתני מדת גויל וגזית? כיון דתנן: "הכל כמנהג המדינה" כמו שנהגו כן יעשו!

וי"ל דאם נהגו יותר מו' בגויל לא יעשה, וכן כולם, אלא כשיעור המפורש.

ומיהו אם נהגו לעשות פחות מו' יעשה, דאפילו אם נהגו בהוצא ודפנא יעשה, כדמפרש בגמרא.

וא"ת ומאי בעי בגמ' "הכל כמנהג המדינה לאתויי מאי?", ומשני: "לאתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא", לימא לאתויי כמנהג כל המקומות כמו שנהגו!

ונראה לר"ת דדוקא בהוצא ודפנא, אבל פחות מכאן אפילו נהגו מנהג הדיוט הוא. ומוכיח מכאן דיש מנהגים שאין לסמוך עליהם אפילו היכא דתנן "הכל כמנהג המדינה".

לפיכך אם נפל הכותל וכו' - פי': לפי שבונים הכותל בעל כרחם – [=וחובה זו היא] או משום דהקנו זה לזה לעשות גודא ללישנא קמא, וכגון דידוע לנו עדיין וזוכרים שהקנו זה לזה, וללישנא בתרא משום היזק ראיה.

וא"ת ומאי איריא [=שחולקים] משום דבונין הכותל בעל כרחם? בלאו הכי נמי הוי של שניהם אפי' נפל לרשותא דחד מינייהו כיון דאין חזית לא לזה ולא לזה, כדפריך בגמרא גבי בקעה: "לא יעשה חזית לא לזה ולא לזה?", ואי הוה דהאיך דנפל לרשותו מאי פריך? הא צריך לעשות חזית שלא יפול לרשות אחר ויאמר שלו הן.

והא דאמרינן בהשואל (ב"מ דף ק.) גבי מחליף פרה בחמור וכן בריש הבית והעלייה (שם דף קטז:) וליחזי ברשות דמאן קיימא וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה [=משמע שהתפיסה מועילה?] היינו משום דהתם מתחילה מבורר היה הדבר וברשות אחד מהן נולד הספק, אבל הכא מעיקרא נולד הספק, ואם היו באין לחלוק בעוד שהכותל קיים היו חולקין בשוה מספק אפילו לרבנן דסומכוס דלית להו ממון המוטל בספק חולקין הכא מודו כיון דליכא הכא חזקה לזה יותר מלזה הילכך אפילו נפל לרשותא דחד מינייהו לא יפסיד האחר כחו.

והא דלא אמר הכא כל דאלים גבר כמו בזה אומר של אבותי (לקמן דף לד:) התם הוא דליכא דררא דממונא אבל הכא איכא דררא דממונא.

ומתרץ ר"י דהיינו הך דפריך בגמרא [=בדף ד,א] "פשיטא", כדפירש בקונטרס [=בדף ד,א שכוונת המקשן היא] דאפילו לא פסיק לן דינא דמתניתין שמתחילה בין שניהם עשאוה בעל כרחם היו חולקין בשוה, ואפילו דנפל לרשותא דחד מינייהו כדמוכח גבי בקעה.

ומשני [=הגמרא בדף ד,א]: "לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו", פירוש: ושהו ברשותו הרבה. "מהו דתימא" כיון דשהו ברשותו הרבה ניהמניה שעשאוה כולה מיגו דאיבעי אמר ממך לקחתיה והיה נאמן משום דשהו הרבה.

ואף על גב דאמר בריש הבית והעלייה דשותפין לא קפדי אהדדי? הכא מיירי דשהו יותר מכדי רגילות, דאטו משום דשותפין נינהו לא יקפידו עד עולם? ולא דמי לגודרות דאין להם חזקה (לקמן דף לו.) לפי שאין ידוע ביד מי הם, אבל הכא לא היה לו להשהותו כל כך ברשותו, קמ"ל כיון דמעיקרא על שניהם היה לעשות לא מהימן לומר שהוא עשה הכל, דמיגו במקום עדים הוא דאנן סהדי שלא עשאה לבדו כיון שהיה יכול לדחוק את חבירו בדין שהיה עושה עמו. אבל בבקעה אם שהו הרבה היה נאמן לומר שעשאה במיגו דאי בעי אמר לקחתיה. והאי שינויא אינו אלא מאבנים, אבל מקום הכותל לעולם פשיטא שחולקין אותו, ואיידי דנקט אבנים נקט המקום.

סברוה מאי מחיצה גודא - אע"ג דלבסוף קאי קאמר "סברוה", לפי שזה הלשון אינו עיקר מחמת פירכא דלקמן, ודיחוי בעלמא הוא האי דמשני, וכלשון שני הלכה, וכן פוסק ר"ת. ואגב דנקט בהאי לישנא "סברוה" נקט נמי בלישנא אחריתי.

ועוד אור"י דבפרק קמא דנדרים (דף יא.) איכא סברוה אע"ג דלבסוף קאי ומסיק הכי.

כדתניא מחיצת הכרם שנפרצה - יש ספרים דגרסי "דתנן". ואומר ר"ת שאינה משנה בשום מקום.

(וא"כ) היכי פשיט מינה בהגוזל קמא (ב"ק דף ק. ושם) דר"מ דאין דינא דגרמי? ואם היתה משנה הוה אתי שפיר, דסתם משנה ר"מ היא.

ואומר ר"ת דמשמע ליה דאתיא כר"מ מכח מתניתין דכלאים דמייתי התם: "המסכך [את] גפנו על גבי תבואתו של חבירו [ה"ז] קידש וחייב באחריותו", וההיא סתם משנה היא, הילכך ההיא נמי דקתני קידש רבי מאיר היא. ואין להאריך כאן יותר.

אומר לו גדור – פירוש: לבעל הכרם. והוא המזיק, דארבע אמות שאמרו להרחיק הוא בשביל עבודת הכרם, כדאמרי' בפ' שני לקמן (דף כו.).

ואפילו ר' יוסי דקאמר לקמן (דף יח: כה:) "על הניזק להרחיק את עצמו", האמר רב אשי לקמן (דף כה:): מודי ר' יוסי בגירי דיליה.

ואומר ר"י דלהכי קתני "אומר לו גדור" ולא קתני 'חייב לגדור' לפי שצריך להתרות בו, ואם לא התרו בו לגדור אינו חייב באחריותו.

ולהכי נקט נמי תרי זימני "נפרצה אומר לו גדור" אף פעם שניה כשנפרצה צריך להתרותו, שאינו סבור להיות חייב לגדור כל שעה.

ונפרצה פעם שלישית מספקא לר"י אם צריך להתרותו כל שעה, או שמא סגי בתרי זימני ואין צריך להתרות בו יותר.

ור"ת מפרש דלהכי נקט תרי זימני לאשמועינן שאם יש תוספת מאתים בין מה שהוסיף בנפרצה ראשונה ובין מה שהוסיף בנפרצה שניה דאין מצטרפין לאסור, ומראשונה ראשונה בטלי. והארכתי בהגוזל קמא (ב"ק דף ק: ושם) ובפרק במה אשה (שבת דף סה.).

# דף ב עמוד ב

|  |  |
| --- | --- |
| נתיאש הימנה ולא גדרה - ה"ז קידש [=אסר את התבואה] וחייב באחריות'. | **קידש** - התבואה אם הוסיף מאתים. לישנא דקרא נקט: "פן תוקדש" (דברים כב). |
| טעמא [=שחייבים לבנות כותל] דרצו [=והסכמתם לבנות כותל מחייבת],  הא לא רצו [=לא הסכימו על בניית הכותל, אלא אחד מהם מסכים רק לחלוק] - אין מחייבין אותו [=לבנות כותל],  אלמא: היזק ראיה לאו שמיה היזק. | **וטעמא דרצו** - לבנות כותל דמדעת שניהן הוא דחייביה חכמים שיבנו בין שניהן. ולקמן פריך: כשרצו מאי הוי ליהדרי בהו?  **אבל לא רצו** שניהן, שהיה אחד אומר: דייה לחלקה במסיפס של יתדות עצים תקועים בארץ נמוכים, לא כייפינן ליה ואין זה יכול לומר לו: איני חפץ שתראה עסקי. |

### ניסיון לפרש את המשנה באופן אחר, ודחייה

|  |  |
| --- | --- |
| ואימא: מחיצה – פלוגתא [=חלוקת החצר], כדכתיב: +במדבר ל"א+ "ותהי מחצת העדה",  וכיון דרצו [=לחלוק את החצר] - בונין את הכותל בעל כרחו, אלמא: היזק ראיה שמיה היזק!  אי הכי, האי שרצו לעשות מחיצה, 'שרצו לחצות' מבעי ליה!  אלא מאי, גודא? בונין את הכותל, 'בונין אותו' מבעי ליה!  אי תנא 'אותו', הוה אמינא במסיפס בעלמא, קמ"ל כותל. | **פלוגתא** - חלוקת חצר שהושוו דעתם לחולקה,  וכגון שלא היה בה ח' אמות כדי לזה וכדי לזה, שאין האחד יכול לכוף את חבירו לחולקה, ולהכי תני: "שרצו", שכיון שרצו לחולקה בונין כותל אבנים על כרחם, ואם בא האחד לומר: 'אי איפשי ביציאה זו אלא מסיפס בעלמא' אין שומעין לו, משום היזק הראיה.  **הוה אמינא במסיפס בעלמא** - מיירי מתני', דאיהו נמי 'מחיצה' איקרו, ורצו דקתני אחלוקה קאי, וכשאין בה דין חלוקה,  **קמ"ל כותל** - ורצו דקתני משום כותל, דאי לא רצו פלגי לה במסיפס. |

### החידוש שבונים באמצע

|  |  |
| --- | --- |
| בונין את הכותל באמצע וכו'.  פשיטא [=שבונים באמצע השטח]!  לא צריכא, דקדים חד ורצייה [=ריצה והפציר] לחבריה [=שיסכים לחלוק את החצר], מהו דתימא מצי א"ל: כי איתרצאי לך – באוירא [=במחיצה שתמעט את זרימת האויר], בתשמישתא [=בקיר עבה שימעט את השימוש בחצר] לא איתרצאי לך [=ואם רצונך בקיר עבה, עליך לבנות בשטח שלך], קמ"ל. | **דרצייה חד מינייהו לחבריה** - ביקש ממנו לחולקה במחיצה.  מהו דתימא א"ל - **כשנתרציתי לך** במחיצה מחיצה דקה נתרציתי ולמעוטי באוירא כגון של נסרים שהיא דקה והיזק ראיה אין בה, או תמשוך עובי הכותל בחלקך חוץ מדבר מועט, אבל לבנות כותל אבנים עב למעוטי נמי תשמישתי לא נתרציתי. |

### קושיה מגינה ותירוץ

|  |  |
| --- | --- |
| והיזק ראיה לאו שמיה היזק?  (סימן: גינה, כותל, כופין וחולקין חלונות דרב נחמן)  (1) ת"ש [=ממשנתנו]: "וכן בגינה [=מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו". מבואר שמחייבים גם ללא הסכמתו]!  גינה שאני, כדר' אבא, דאמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב: אסור לאדם לעמוד בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה.  והא "וכן" קתני?  אגויל וגזית. | **אסור לאדם שיעמוד** כו' - שלא יזיקנו בעין רעה.  **והא וכן קתני** - דמשמע תרוייהו חד טעמא הוא גינה וחצר. |

### קושיה מכותל שנפל ותירוץ

|  |  |
| --- | --- |
| (2) ת"ש [=משנה להלן דף ה,א]: כותל חצר שנפל - מחייבין אותו לבנות עד ד' אמות!  נפל שאני [=היות שכבר היה כותל מחייבים לבנות מחדש. ראה הסברים שונים ברש"י ותוס' מדוע].  ודקארי לה מאי קארי לה [=הרי במשנה עצמה מודגש שמדובר בנפל]?  [=המקשן סבר שבמשנה הוזכר כותל שנפל משום ש]סיפא איצטריכא ליה: מד' אמות ולמעלה - אין מחייבין אותו.[=וחידשה המשנה שאפילו היה כבר כותל גבוה יותר מד' אמות, אין לחייב לבנות מחדש יותר מד' אמות] | **מחייבין אותו** - והכא לא קתני רצו אלא על כרחו.  **נפל שאני** - שכבר נתרצו הראשונים בכותל.  **ודקארי לה מאי קארי לה** - וכי לא ידע דנפל שאני.  **סיפא איצטריך ליה** - כלומר הוא הדין נמי מעיקרא והאי דקתני נפל משום סיפא, לאשמועינן דיותר מד' אמות אין מחייבין ואע"פ שהראשון היה גבוה יותר לא מחייבין ליה. |

### קושיה מבית שער ותירוץ

|  |  |
| --- | --- |
| (3) ת"ש: "כופין אותו [=את המתגורר בחצר המשותפת] לבנות בית שער ודלת לחצר", ש"מ: היזק ראיה שמיה היזק!  הזיקא דרבים [=הצופים לתוך החצר מרשות הרבים] שאני. | **כופין אותו** - כל אחד מבני החצר לתת חלקו בבנין.  **בית השער** - שבונים כותל נגד השער עגול סביב ועושין באותו היקף פתח קטן מן הצד משום היזק ראיות בני רה"ר שלא יראו תוך החצר.  **הזיקא דרבים** - שכל בני רה"ר מסתכלין שם. |

### קושיה מחלוקת חצר ותירוץ

|  |  |
| --- | --- |
| (4) ודיחיד לא? ת"ש [=משנה להלן דף יא,א]: "אין חולקין את החצר עד שיהא בה ד' אמות לזה וד' אמות לזה". הא יש בה כדי לזה וכדי לזה - חולקין, מאי לאו בכותל!  לא, במסיפס בעלמא. | **אין חולקין** - אין האחד כופה את חבירו לחלוק. |

### קושיה מחלונות ותירוץ

|  |  |
| --- | --- |
| (5) תא שמע [=משנה להלן דף כב,א]: החלונות [=שבא השכן לבנות כותל כנגדם], בין מלמעלה בין מלמטה ובין מכנגדן - ד' אמות. ותני עלה: מלמעלן - כדי שלא יציץ ויראה, מלמטן - כדי שלא יעמוד ויראה, מכנגדן - כדי שלא יאפיל!  הזיקא דבית [=שרואים לתוך ביתו] שאני [=כי בבית נעשים דברי הצנע]. | **החלונות** - אחד מבני השותפים הבונה כותל בחצר כנגד חלונותיו של חבירו בין מלמעלה וכו' אם הכותל גבוה יותר מן החלונות צריך להגביה למעלה מהן ד"א כדמפרש ואזיל כדי שלא יסמוך על כותלו וישחה ויראה בחלונותיו של חבירו.  **בין מלמטה** - אם הכותל נמוך מן החלונות צריך להשפילו מהן ד"א כדי שלא יעמוד על עובי כותלו ויראה.  **ומכנגדן** - צריך להרחיק את הכותל מן החלונות ד' אמות כדי שלא יאפיל.  **הזיקא דבית שאני** - שאדם עושה בביתו דברי הצנע. |

### קושיה מגג הסמוך לחצר ותירוץ

|  |  |
| --- | --- |
| (6) תא שמע, דאמר רב נחמן אמר שמואל: גג הסמוך לחצר חבירו - עושין לו מעקה גבוה ד' אמות [=כדי שלא יצפה בחצר חבירו מהגג]!  שאני התם, דאמר ליה בעל החצר לבעל הגג: לדידי קביעה לי תשמישי, לדידך לא קביעה לך תשמישתך, ולא ידענא בהי עידנא סליקא ואתית | **מעקה גבוה ארבע אמות** - כדי שלא יראה בחצר חבירו כשהוא משתמש בגגו.  **ולא ידענא בהי עידנא דקא אתית** - להשתמש בגגך. |

## תוספות

נתיאש הימנה ולא גדרה - דוקא נתיאש, אבל לא נתיאש ועוסק כל שעה לגדור אע"פ שהוסיף מאתים מותר, כדתנן במסכת כלאים (פ"ה מ"ו): "הרואה ירק בכרם אומר כשאגיע לשם אלקטנו הוסיף מאתים מותר. לכשאחזור אלקטנו הוסיף מאתים אסור", אלמא כשהוא מחזר אחר לקיטתו אפילו הוסיף מאתים מותר. והטעם יש לפרש משום דכתיב (דברים כב): "לא תזרע כרמך כלאים" - דומיא דזריעה דניחא ליה.

וחייב באחריותו - אע"ג דהיזק שאינו ניכר לא שמיה היזק (גיטין נג.)? נראה לר"י דהאי חשיב היזק ניכר, שהרי ניכר הוא שהוא כלאים כשרואה הגפנים בשדה. ומטמא אע"פ שרואין השרץ על הטהרות לא חשיב היזק ניכר, דמי יודע אם הוכשרו.

אבל אין לומר דה"נ הוי היזק שאינו ניכר וקנסוהו כמו במטמא (שם) שלא יהא כל אחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו, דהכא ליכא למיחש להכי, שבעל הכרם נמי מפסיד. ועוד אי קנס הוא במזיד דוקא היה לו להתחייב.

ואימא מאי מחיצה פלוגתא - מפרש ר"י משום דעל לשון גודא יש כמה קושיות כדפריך בסמוך, לפיכך דוחק לפרש מחיצה פלוגתא, אע"ג דבכל מקום הוי מחיצה גודא.

וכיון דרצו בונין את הכותל בעל כרחו - לקמן מוקי לה כשאין בה דין חלוקה [=ולכן נדרש רצון של שניהם כדי לחלק את החצר].

ותימה לר"י דאמאי נקט תנא דמתני' באין בה דין חלוקה וקתני "רצו", לא ליתני רצו ולאיירי בשיש בה דין חלוקה?

ותי' דקמ"ל דס"ד בשאין בה דין חלוקה דמצי למימר: "כי איתרצאי לך לחלוק ע"מ שלא לעשות גודא, אבל על מנת לעשות גודא לא איתרצי לך". ויש ספרים דמקשין ומתרץ כן להדיא בשילהי שמעתין.

הוה אמינא במסיפס בעלמא - פי': ורצו דקתני אמסיפס.

ואע"ג דבלאו רצו נמי עושין מסיפס בעל כרחם, כדמוכח בסמוך [=בהמשך העמוד שלנו] דקאמר: "מאי לאו בכותל? לא במסיפס" [=ואם כן לבניית מסיפס לא נדרש רצון של שניהם]? היינו מסיפס גרוע [=על כך ניתן לכפות גם ללא הסכמה], אבל כי רצו עושין מסיפס מגויל וגזית כמנהג המדינה.

ומקרי מסיפס לפי שהוא מלא חלונות, כדפי' בערוך, ואינו מגין מהיזק ראיה. א"נ לפי שאינו גבוה י', כדמוכח לקמן גבי גג הסמוך לחצר דאמר ר"נ עושה לו מעקה גבוה י', ופריך: "למאי? אי להיזק ראיה - ד"א בעינן! ואי לנתפס כגנב - במסיפס סגי!".

ובקונטרס פי' [=לפי ההו"א שדי במסיפס בעלמא] דרצו דקתני אחלוקה קאי.

ותימה, דהא אסיק דמחיצה היינו גודא, דאי פלוגתא לחצות מיבעי ליה! [=ואם כן גם אם היה כתוב 'אותו' היינו יודעים שרצו לא קאי על החלוקה].

ועוד, היכי מצי למימר דה"א במסיפס בעלמא, הא שמעינן ליה מסיפא, דקתני "אבל בזמן ששניהם רוצים אפילו פחות מכאן יחלוקו", והיינו לכל הפחות במסיפס!

ועוד, היכא המ"ל במסיפס בעלמא, הא בהדיא קתני במתני' גזית וגויל.

בונין את הכותל באמצע פשיטא - למ"ד גודא פריך, כמו כל הנך פירכי דלקמן, דכשהקנו לעשות גודא כך הקנה זה כמו זה ופשיטא דבאמצע. אבל למ"ד פלוגתא איצטריך למימר [=שבונים באמצע], סד"א דמשום היזק ראיה יש לו לסייע בבנין הכותל, אבל אין לו לבנות בחלקו בשביל כך.

תא שמע וכן בגינה - לקמן מסקינן דה"ק: וכן בגינה סתם כמקום שנהגו לגדור דמי, הלכך דייק שפיר דהיזק ראיה שמיה היזק.

גינה שאני כדרבי אבא וכו' - וא"ת ומהאי טעמא יתחייב נמי לגדור בבקעה?

ויש לומר דשאני גינה שמגדלין בה ירק לאכילה, וכל שעה היא עומדת בקמותיה, אבל בקעה אינה עומדת בקמותיה אלא חדש אחד בשנה ולא מיחייב לגדור. אבל אסור לעמוד בשעה שעומדת בקמותיה.

וא"ת ולמ"ד פלוגתא כיון דאשמועינן דאפילו בחצר שמיה היזק כל שכן בגינה, ואמאי איצטריך תו למיתני וכן בגינה?

וי"ל דאיצטריך וכן בגינה למיתני משום גויל וגזית.

נפל שאני - שהורגלו לעשות דבר הצנע בחצר ולא למדו ליזהר זה מזה.

ודקארי לה מאי קארי לה - כלומר פשיטא דנפל שאני, ואדרבה היה לו להוכיח מדקתני "ונפל" מכלל דבעלמא לא שמיה היזק.

הזיקא דרבים שאני - ואע"ג דלקמן משמע דאיירי בחצר שאינה סמוכה לרה"ר? מ"מ איכא היזקא דרבים דזימנין דדחקי רבים ועיילי להתם, כדאמרי' לקמן. ורשב"ג אע"ג דלית ליה האי טעמא דזימנין דדחקי רבים, מ"מ מרחוק יכולין לראות לפנים ולכך לא פליג אלא אבית שער, אבל בדלת מודה דכופין אותו לבנות.

מאי לאו בכותל - תימה ויהא בכותל דילמא הכי פי': אין חולקין את החצר אפי' האחד רוצה לבנות את הכותל בתוך שלו עד שיהא בה ד' אמות לכל אחד, הא אם יש בה ד' אמות לכל אחד חולקין אם רצה לכנוס ולבנות בתוך שלו?

וי"ל דחולקין משמע באמצע, דאי אשמועינן כדפי' הוה ליה למיתני: אין עושין כותל בחצר עד שיהא כו'.

שאני התם דאמר ליה בעל החצר לבעל הגג כו' - תימה אמאי לא מייתי מדתניא לקמן (דף ו:): שתי חצירות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדי ועולה אלא מסייע מלמטה ובונה אלמא שמיה היזק.

# דף ג עמוד א

|  |  |
| --- | --- |
| דאיצטנע מינך. | דאיצטנע מינך - דברי הצנע. אבל חצר החלוקה, לתרוייהו קביעא תשמישתי' לכל אחד בחלקו כל שעה, ולא עבדי בה מילי דצנעא. |

### לישנא אחרינא: רצו לחלוק

|  |  |
| --- | --- |
| לישנא אחרינא אמרי לה:  סברוה מאי מחיצה? פלוגתא,  דכתיב: +במדבר ל"א+ "ותהי מחצת העדה",  וכיון דרצו [=לחלוק את החצר] - בונין את הכותל בעל כורחן, אלמא: היזק ראיה שמיה היזק. | **כיון דרצו** – לחלוק.  ולקמן פריך: מאי איריא רצו? אפילו לא רצו הרי הן יכולין לכוף זה את זה.  **בונין כותל** - של אבנים. |

### ניסיון לפרש באופן אחר ודחיה

|  |  |
| --- | --- |
| אימא: מאי מחיצה? גודא, (דתנן) +מסורת הש"ס: [דתניא]+: מחיצת הכרם שנפרצה - אומר לו גדור, נפרצה - אומר לו גדור, נתיאש הימנה ולא גדרה - הרי זה קידש וחייב באחריותה. וטעמא דרצו [=הסכימו לבנות כותל], הא לא רצו - אין מחייבין אותו, אלמא: היזק ראיה לאו שמיה היזק! | **גודא** - כותל אבנים ובחצר שיש בה דין חלוקה ועל כרחן חולקים.  **וטעמא דרצו** - שהתנו לחולקה בכותל אבנים הא לא רצו אין מחייבין אותו אלא מסיפס בעלמא. |
| אי הכי, "בונין את הכותל", בונין אותו מבעי ליה!  אלא מאי? פלוגתא, אי הכי, "שרצו לעשות מחיצה", שרצו לחצות מבעי ליה!  כדאמרי אינשי: תא נעביד פלוגתא. | **כדאמרי אינשי כו'** - תירוצא הוא. |

### הצורך בהסכמה לחלוקה

|  |  |
| --- | --- |
| ואי היזק ראיה שמיה היזק, מאי איריא רצו? אפי' לא רצו נמי [=ניתן לכפות חלוקה]!  א"ר אסי א"ר יוחנן: משנתנו כשאין בה דין חלוקה,והוא דרצו. | **שאין בה דין חלוקה** - ח' אמות לא יחלוקו. |
| מאי קמ"ל? דכי לית ביה דין חלוקה כי רצו פליגי, תנינא: אימתי? בזמן שאין שניהם רוצים, אבל בזמן ששניהם רוצים - אפילו פחות מכאן חולקין**!**  אי מהתם, הוה אמינא: אפילו פחות מכאן - במסיפס בעלמא, קמ"ל הכא כותל.  וליתני הא ולא ליתני הך?  סיפא איצטריכא ליה: וכתבי הקדש, אע"פ ששניהם רוצים - לא יחלוקו. | **ובכתבי הקדש** - ספר תורה שהוא בכרך אחד וכן נביאים וכתובים הכתובים בגליון כס"ת. |

### כיצד מתחייבים לחלוק

|  |  |
| --- | --- |
| (ל"א: וכי רצו מאי הוי? ליהדר ביה!  אמר רב אסי א"ר יוחנן: בשקנו מידו כו'.  אדאשמעינן בשאין בה דין חלוקה והוא דרצו, לישמעינן ביש בה דין חלוקה ואע"ג דלא רצו!  אי אשמעינן ביש בה דין חלוקה ואע"ג דלא רצו, הוה אמינא: שאין בה דין חלוקה אפילו רצו נמי לא, קמ"ל.  ומי מצית אמרת הכי? והא קתני סיפא: אימתי? בזמן שאין שניהם רוצים, אבל בזמן ששניהם רוצים - יחלוקו; מאי לאו אכותל! לא, אמסיפס בעלמא.  ליתני האי ולא ליתני האי! סיפא אצטריכא ליה: ובכתבי הקדש, אע"פ ששניהם רוצים - לא יחלוקו). |  |
| במאי אוקימתא למתני'? בשאין בה דין חלוקה, אי בשאין בה דין חלוקה, כי רצו מאי הוי? נהדרו בהו!  א"ר אסי א"ר יוחנן: שקנו מידן. |  |
| וכי קנו מידן מאי הוי? קנין דברים בעלמא הוא! [=ולא מועיל הקניין]  בשקנו מידן ברוחות. [=שזכה כל אחד בחלק מהחצר] | **קנין דברים הוא** - ואין חליפין קונין אלא דבר הנקנה: או מכר, או מתנה, או שעבוד קרקעות שהקנין חל עליו, או מטלטלין.  **ברוחות** - זה בורר לו חלק מזרחי וזה בורר לו חלק מערבי וקנו מידם ומעתה נקנה חלק מזרחי לזה ואין לזה חלק בו וכן השני לחבירו. |
| רב אשי אמר: כגון שהלך זה בתוך שלו והחזיק, וזה בתוך שלו והחזיק. | **והחזיק** - בחלקו רפק ביה פורתא, וקרקע נקנה בחזקה אחרי אשר רצו בשעת חלוקה. |

### מהם גויל גזית כפיסין לבנין

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] מקום שנהגו לבנות כו'.  גויל - אבני דלא משפיא [=אבן שאינה משויפת].  גזית - אבני דמשפיא, דכתיב [=מלכים א פרק ז פסוק ט]:כָּל אֵלֶּה אֲבָנִים יְקָרֹת כְּמִדֹּת גָּזִית (וגו') [= מְגֹרָרוֹת בַּמְּגֵרָה מִבַּיִת וּמִחוּץ]  כפיסין – ארחי [=חצאי לבנים. הקיר בנוי מחצאי לבנים משני הצדדים, וטיט באמצע].  לבינין – ליבני [=לבנים שלמות]. | **אריח** - חצי לבינה. והלבינה ג' טפחים, והאריח טפח ומחצה. ועובי הכותל אריח מכאן ואריח מכאן וטפח באמצע שנותן שם טיט לחברו.  **לבינים ליבני** - שלימות לבינה לעובי הכותל. |
| אמר ליה רבה בריה דרבא לרב אשי: ממאי דגויל אבני דלא משפיא נינהו, והאי טפח יתירא[=שיש בגויל יותר מבגזית]למורשא דקרנתא[=בליטות האבן שאינה משויפת]?דילמא[=גויל]פלגא דגזית הוא, והאי טפח יתירא לביני אורבי הוא, כדקאמרינן:כפיסין - ארחי, לבינין - ליבני, והאי טפח יתירא לביני אורבי?  אמר ליה: וליטעמיך, כפיסין ארחי מנלן? אלא גמרא גמירי לה, גויל נמי אבני דלא משפיא - גמרא גמירי לה. | **למורשא דקרנת'** - ראשי האבנים בולטות לחוץ, שאינן חלקות, ולהכי בעי רוחב טפח יתירא.  **לביני אורבי** - בין דימוס שמכאן ובין דימוס שמכאן ונותן טיט באמצע. |
| איכא דאמרי, אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי: ממאי דהאי כפיסין ארחי [=חצאי לבנים] נינהו, והאי טפח יתירא לביני אורבי? דילמא מאי כפיסין - אבני [=רש"י גורס: לביני] דלא משפיין, והאי טפח יתירא למורשא דקרנתא, כדקאמרינן: גויל - אבני דלא משפיין, גזית - אבני דמשפיין, והאי טפח יתירא למורשא דקרנתא?  אמר ליה: וליטעמיך, גויל - אבני דלא משפיין מנלן? אלא גמרא גמירי לה, הכא נמי גמרא גמירי לה. | **ה"ג: אימא לביני דלא משפיין**. [=ולא כגרסתנו בגמרא: אבני דלא משפיין]. |
| אמר אביי: שמע מינה[=ממשנתנו]: כל[=רווח שעושים] ביני אורבי - טפח.  הני מילי בטינא [=טיט], אבל בריכסא [=תערובת של טיט וחצץ] בעי טפי.  ואיכא דאמרי: הני מילי בריכסא, אבל בטינא לא בעי כולי האי. | **ש"מ כו'** - ונפקא מינה למקבל עליו לבנות כותל לחבירו.  **בריכסא** - אבנים דקות וטיט בין שני הדימוסות. |

### היחס בין גובה הקיר ורוחבו

|  |  |
| --- | --- |
| למימרא, דבגזית דכל ד' אמות גובה, אי הוי פותיא חמשא קאי, אי לא - לא קאי, והא אמה טרקסין [=הקיר שהיה בבית המקדש הראשון בין ההיכל לקדש הקדשים] דהואי גבוה תלתין אמהתא, ולא הוה פותיא אלא שית פושכי [=טפחים], וקם!  כיון דאיכא טפח יתירא קאי. | **למימרא דבגזית כו' כל ד' אמות גובה אי הוה פותיא ה' טפחים קאי ואי לא לא קאי** - כדתנן במתני': "בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה", וקתני סיפא: "מחייבין אותן לבנותו עד ד' אמות" ולפי חשבון זה לגובה שמנה צריך י' טפחים רוחב.  **והא אמה טרקסין** - דבנין שלמה, דגזית הוה דכתיב "אבני גזית" (מלכים א ה), והוי שלשים אמה קומתה ואין עוביו אלא אמה להבדיל בין ההיכל לקדשי הקדשים.  **דאיכא טפח יתירא** - ומשום האי טפי פותיא מצי לאגבוה טובא ואין צריך לתת לכל ארבע אמות ה' טפחים רוחב. |
| ובמקדש שני מ"ט לא עבוד אמה טרקסין?  כי קאי [=קיר גזית שעוביו ששה טפחים] - בתלתין קאי, טפי לא קאי [=ובית שני היה גבוה יותר משלושים אמה].  ומנלן דהוה גבוה טפי? דכתיב: +חגי ב'+ "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון" - רב ושמואל, ואמרי לה ר' יוחנן ור"א, חד אמר: בבנין [=שהיה גבוה מאה אמות], וחד אמר: | **בבנין** - שהיה גובהו מאה אמות כדתנן במסכת מדות (פרק ד מ"ו). |

## תוספות

מאי קא משמע לן בשאין בה דין חלוקה - אע"ג דקא משמע לן דשמיה היזק ה"פ: מאי קמ"ל במאי דאיירי באין בה דין חלוקה, לישמעינן בשיש בה דין חלוקה [אע"ג דלא רצו] (כשרצו) פלגי?

תימה, הא קמ"ל דאפילו באין בה דין חלוקה דאיכא למימר על מנת לעשות גודא לא איתרצאי כדפירש לעיל.

כי רצו מאי הוי ניהדרו בהו - למ"ד מחיצה גודא לא פריך, דאיכא למימר דקנו ושיעבדו נכסיהן לבנין הכותל. אלא למ"ד פלוגתא לא מהני קנין, דקנין דברים בעלמא הוא, דלא מסיק אדעתיה שקנו ברוחות.

קנין דברים בעלמא הוא - בפרק השוכר את הפועלים (ב"מ דף צד.) דתנן מתנה: ש"ח להיות כשואל, ומוקי לה בקנו מידו, התם לאו קנין דברים הוא, אלא קנין גמור הוא שמשעבד את עצמו שאם יאנס שישלם.

רב אשי אמר כגון שהלך כו' - תימה לר"י, מה בא רב אשי להוסיף? וכי איצטריך לאשמועינן דחזקה מועלת כמו קנין?!

ונראה לר"י דהא קמ"ל דאע"ג דקאמר לקמן בחזקת הבתים (דף נג.) שלא בפניו צריך למימר לו לך חזק וקני, הכא כיון שאמרו אתה תקח רוח צפונית ואני רוח דרומית והלך והחזיק לו כל אחד בשלו זה שלא בפני זה נעשה כמי שקנו מידם ברוחות אע"פ שלא אמרו זה לזה לך חזק וקני.

ארבע אמות גובה אפותיא דה' קאי טפי לא קאי - וקשיא לר"ת הא לבינין דגריעי קאי בשלשה טפחים! ועוד הא קא חזינן דקאי בגזית טפי אפורתא!

ותירץ דהכי קאמר טפי לא קאי כמשפט גזית שרוצים בני אדם לבנותו שיעמוד ימים רבים כשבונים בגזית.

טרקסין - אומר ר"ת דטרק הוי כמו "טרוקי גלי" ברכות (דף כח.), וסין הוי סיני כלומר שהיה מפסיק וסוגר את הלוחות שנתנו בסיני שהיו מונחות בארון שהיה בבית קדשי הקדשים.

וי"מ טרקסין פנים וחוץ, שאותה אמה היתה ספק אם מקודשת פנים או חוץ ולכך היו שם שתי פרוכת כדאמרינן ביומא (דף נא:).

שאני התם דאיכא טפח יתירא - ה"מ לשנוי דאגב תקרה ומעזיבה קאי טפי, כדאמרי' בסמוך.

# דף ג עמוד ב

|  |  |
| --- | --- |
| בשנים, ואיתא להא ואיתא להא. | **בשנים** - בית ראשון עמד ד' מאות ועשר ובית שני ד' מאות ועשרים. |
| וניעבדו תלתין אמין בבנין, ואידך ניעביד פרוכת!  כי קאי תלתין אמהתא נמי - אגב תקרה ומעזיבה הוה קאי, בלא תקרה ומעזיבה לא הוה קאי. | **אגב תקרה ומעזיבה** - שהעלייה היתה נתונה עליו ומעזיבה של טיט טרכס על גבה וכובד המשא מעמיד הכותל שלא יטה לצדדין. הלכך במקדש שני שלא היה כותל ל' מגיע לעלייה לא יוכל לעמוד. |
| וליעביד מה דאפשר בבנין, וליעביד אידך פרוכת?  אמר אביי: גמירי: אי כולהו בבנין אי כולהו בפרוכת,אי כולהו בבנין - ממקדש, אי כולהו בפרוכת - ממשכן. |  |

### האם הן וסידן?

|  |  |
| --- | --- |
| איבעיא להו: [=שיעורי הכתלים במשנה] הן וסידן [=כלול בתוכן], או דילמא הן בלא סידן?  אמר ר"נ בר יצחק: מסתברא הן וסידן, דאי ס"ד הן בלא סידן, ליתנייה לשיעוריה! אלא לאו ש"מ: הן וסידן.  לא, לעולם אימא לך: הן בלא סידן, וכיון דלא הוי טפח לא תני.  והא קתני: "בלבינין - זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה"! [=הרי שהתנא מונה גם פחות מטפח]  התם חזי לאיצטרופי. | **הן וסידן או הן בלא סידן** - הני שיעורי דמתני' עם עובי הטיח קא חשיב להן או דילמא מקום האבנים הוי בפותיא לבד טיח הסיד.  **והא קתני טפחיים ומחצה** - אלמא חצי טפח נמי חשיב.  **חזי לאיצטרופי** - של זה ושל זה מצטרפין לטפח. |
| ת"ש: הקורה שאמרו [=שמכשרת את המבוי צריכה להיות] רחבה כדי לקבל אריח, והאריח - חצי לבינה של ג' טפחים! [=הרי שהלבינה עצמה (ללא הסיד) רחבה ג' טפחים]  התם ברברבתא [=לבנים גדולות, ואילו סתם לבנים רחבות ג' טפחים רק בצירוף הסיד].  דיקא נמי, דקתני: "של שלשה טפחים", מכלל דאיכא זוטרא, ש"מ. | **הקורה שאמרו** - לענין הכשר מבוי.  **ג' טפחים** - אלמא ג' טפחים דקתני לגבי מתני' גבי לבינין כדקתני זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה הן בלא סידן קאמר, דהא לבינה לחודה שלשה טפחים.  **התם ברברבתא** - ומתני' בזוטרתא דעם סידן לא הוו אלא ג' טפחים. |

### איסור סתירת בית כנסת

|  |  |
| --- | --- |
| אמר רב חסדא: לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתי. |  |
| איכא דאמרי: משום פשיעותא [=שמא יפשעו בני הקהילה ולא יבנו את החדש], ואיכא דאמרי: משום צלויי [=עד שייבנה החדש אין מקום להתפלל].  מאי בינייהו? איכא בינייהו, דאיכא (בי כנישתא אחריתי) +מסורת הש"ס: [דוכתא לצלויי]+. | **משום פשיעותא** - דילמא מתרמי אונס ופשעי ולא בנו אחריתי.  **משום צלויי** - כל זמן הבנין. |
| מרימר ומר זוטרא סתרי ובנו בי קייטא [=בית כנסת של קיץ] בסיתווא [=בחורף], ובנו בי סיתווא בקייטא. | **בי קייטא בסיתווא** - בית הכנסת היה להם לימות החורף נמוך בכתלים רחבים וחלונות מועטין מפני הצינה, ובימות החמה בית הכנסת אחר שאויר שולט בו. |
| א"ל רבינא לרב אשי: גבו[=הגבאים] זוזי ומחתי[=מונחים בידם], מאי[=האם נתיר להרוס את בית הכנסת, שהרי אין חשש פשיעותא שלא יבנה החדש]?  אמר ליה: דילמא מיתרמי להו פדיון שבויים ויהבי להו.  שריגי ליבני[=הלבנים מסודרים בערימה] והדרי הודרי [=קורות הגג מסודרות] ומחתי כשורי [=הקורות העבות מונחות], מאי?  א"ל: זמנין דמתרמי להו פדיון שבויים, מזבני [=לחומרי הבניה של בית הכנסת] ויהבי להו.  א"ה, אפי' בנו נמי?  אמר ליה: דירתיה דאינשי לא מזבני. | **זוזי** - לצורך בית הכנסת החדש ומונחים ביד הגבאי מי איכא למיחש לפשיעות או לא.  **שריגי ליבני** - מסודרים הלבינים זה על גב זה ומזומנין לתתן בבנין.  **הדרי הודרי** - משופין ומתוקנין רהיטי הגג קיברונ"ש [=קורות הגג].  **כי בנו נמי** - בי כנישתא חדתא לא נסתרוה לעתיקא דדילמא מתרמי פדיון שבויין ומזבני ליה. |
| ולא אמרן [=שאסור לבנות בית כנסת אפילו לצורך בניה חדשה] אלא דלא חזי בה תיוהא [=סדקים שמצביעים על סכנת קריסה], אבל חזי בה תיוהא - סתרי ובני.  כי הא דרב אשי חזא בה תיוהא בכנישתא דמתא מחסיא, סתריה ועייל לפוריי' [=למיטתו] להתם, ולא אפקיה עד דמתקין ליה שפיכי [=מרזבים]. | **ולא אמרן** - דלא ליסתרוה לעתיקא.  **אלא דלא חזו ביה תיוהא** - ביקוע שיהא מזומן ליפול.  **עייליה לפורייה התם** - כדי שלא יתייאש בבנינו שהחמה והגשמים מצערין אותו.  שפכי - מרזבין. |

### סתירת בית המקדש

|  |  |
| --- | --- |
| ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס למיסתריה לבית המקדש [=כפי שמסופר בהמשך הסוגייה]? והאמר רב חסדא: לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתא?  אי בעית אימא: תיוהא חזא ביה.  איבעית אימא: מלכותא שאני, דלא הדרא ביה,  דאמר שמואל: אי אמר מלכותא עקרנא טורי, עקר טורי ולא הדר ביה. | **היכי אסביה עצה להורדוס** - כדאמרי' לקמן בשמעתין וכתובה היא ביוסיפון בן גוריון. |

### מעשה הורדוס

|  |  |
| --- | --- |
| הורדוס עבדא דבית חשמונאי הוה, נתן עיניו באותה תינוקת. יומא חד שמע ההוא גברא בת קלא דאמר: "כל עבדא דמריד השתא מצלח", קם קטלינהו לכולהו מרותיה ושיירה לההיא ינוקתא.  כי חזת ההיא ינוקתא דקא בעי למינסבה, סליקא לאיגרא ורמא קלא, אמרה: "כל מאן דאתי ואמר מבית חשמונאי קאתינא - עבדא הוא, דלא אישתיירא מינייהו אלא ההיא ינוקתא", וההיא ינוקתא נפלה מאיגרא לארעא.  טמנה שבע שנין בדובשא.  איכא דאמרי: בא עליה, איכא דאמרי: לא בא עליה.  דאמרי לה בא עליה, הא דטמנה - ליתוביה ליצריה;  ודאמרי לה לא בא עליה, האי דטמנה - כי היכי דנאמרו: בת מלך נסב.  אמר: מאן דריש +דברים י"ז+ מקרב אחיך תשים עליך מלך? רבנן, קם קטלינהו לכולהו רבנן, שבקיה לבבא בן בוטא למשקל עצה מניה. |  |

## תוספות

אמר אביי גמירי - השתא לא צריך לשנויא קמא.

מכלל דאיכא זוטרתי - וא"ת ודילמא מכלל דאיכא רברבתא, ומה דיקא הוא זה?

ותירץ ר"י דאם אין פחות משלשה אבל גדולות יש, א"כ בכדי נקט "חצי לבינה של ג' טפחים" דלא הוה צריך למתני אלא "והאריח חצי לבינה" ותו לא, וממילא הייתי משער בקטנה הואיל ולא מפרש שיעורא.

הג"ה בי קייטא ובי סיתווא - הוי כמו איכא תיוהא ו[=לכן] שרי [=להרוס].

ואם שתי בתי כנסיות היו בב' מקומות - של קייטא ושל סיתווא [=אז אין לתרץ כפי שתירצו תוס' לעיל שמזג האויר הוא הצורך, כי הרי בית הכנסת של החורף כבר קיים!], איירי כגון דחזו בה תיוהא.

ועוד נראה כיון דיש שם בהכ"נ אחר אין לחוש אם לא יבנו זאת [=שעכ"פ יישאר לקהילה בית כנסת]. והא דקאמר "דאיכא דוכתא לצלויי" היינו שאין בהכ"נ.

ועוד מחמת קור וחום אין לחוש שמא יפשעו, או בזמן גדול כל כך אין לחוש, ע"כ הגה"ה.

אי הכי כי בנייה נמי - פירוש עד שיתפללו בה.

ועייליה לפורייה להתם - ותימה והא אמרת: "בתי כנסיות אין ישנים בהם לא שינת קבע ולא שינת עראי" [=ואיך ישן בבית הכנסת]?

ואין לתרץ משום דבבבל הוי, ואמר רב אסי בפ' בתרא דמגילה (דף כח: ושם ד"ה בתי) "בתי כנסיות של בבל על תנאי הן עשויות" ופ"ה התם נפקא מינה לענין הא דקתני לעיל אין אוכלין בהן ואין שותים בהן ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ובשל בבל מותר,

דהא קאמר התם בתר הכי: "רבינא ורב אדא הוו קיימי ושיילי שמעתא מרבא אתא זילחא דמטרא עלייהו ועיילי לבי כנישתא ולא משום מטרא אלא משום דשמעתא בעי' צילותא", והשתא והלא בהכ"נ של בבל היה והיו יכולין ליכנס בה מפני המטר!

וי"ל דלאו ממש לבהכ"נ עיילה לפוריי', אלא בסמוך לבהכ"נ במקום שהאורחין רגילין לישן שם ולאכול, כדאמרינן בע"פ (פסחים דף קא. ושם ד"ה דאכלי): "ושמואל למה לי' לקדושי בבי כנישתא? לאפוקי אורחים ידי חובתן דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא".

והא דאמר דעל תנאי הן עשויין מפרש ר"י לענין שאם יחרבו יעשו מהן מה שירצו לבד מקלות ראש כדאמרי' התם.

כל דאמר מבית חשמונאי אתינא עבדא הוא - וכן הוא, דהכי נמי אמר שמואל בפרק עשרה יוחסין (קדושין דף ע:).

ומכאן קשה על פ"ה באלו נאמרים (סוטה דף מא.) דאמר "אמרו לו לאגריפס אחינו אתה", ופ"ה התם שאמרו לו אחינו לפי שהיתה אמו מישראל, דא"כ כיון דבני הורדוס נשאו ישראלית אמאי עבדא הוה? הא שמואל גופיה אית ליה עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר בהחולץ (יבמות דף מה.)!

וצ"ל שלא נשאו ישראלית, וקראוהו אחינו אתה לפי שעבד אחינו [הוא] במצות [וע"ע תוס' יבמות מה: ד"ה כיון דאמו].

מאן דריש מקרב אחיך רבנן - דפשטי' דקרא לא משמע למעוטי עבד שהוא אחיך במצות אלא עובד כוכבים, ורבנן דרשו (ב"ק פח.) ממובחר שבאחיך.

קטלינהו לכולהו רבנן - לאו דוקא לכולהו, דהא הוו בני בתירא שהיו נשיאים כשעלה הלל מבבל כדאמרינן בפסחים בפרק אלו דברים (דף סו.), והלל היה בפני הבית מאה שנה כדאמרינן בפרק קמא דשבת (דף טו.), ומלכות הורדוס היה בפני הבית ק"ג שנה כדאמרינן בפרק קמא דע"ז (דף ט.).

## דף ד עמוד א

|  |  |
| --- | --- |
| אהדר ליה כלילא דיילי, נקרינהו לעיניה.  יומא חד אתא ויתיב קמיה, אמר: חזי מר האי עבדא בישא מאי קא עביד!  אמר ליה: מאי אעביד ליה?  א"ל: נלטייה מר!  אמר ליה, [כתיב:] +קהלת י'+ גם במדעך מלך אל תקלל.  אמר ליה: האי לאו מלך הוא!  א"ל: וליהוי עשיר בעלמא, וכתיב: +קהלת י'+ ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר, ולא יהא אלא נשיא, וכתיב: +שמות כ"ב+ ונשיא בעמך לא תאור.  א"ל: בעושה מעשה עמך, והאי לאו עושה מעשה עמך!  א"ל: מסתפינא מיניה.  א"ל: ליכא איניש דאזיל דלימא ליה, דאנא ואת יתיבנא.  א"ל, כתיב: +קהלת י'+ כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר. | **אהדר ליה כלילא דיילי** - האנקה מתרגמינן ילא (ויקרא יא) והוא שרץ שקורין הרצו"ן ושערו קשה כמחטין ועשה לו עטרה מעורו סביבות עיניו.  **השתא מיהא [**דאנא ואת] - אנא ואת שנינו כאן ואין שומע. |
| א"ל: אנא הוא, אי הואי ידענא דזהרי רבנן כולי האי לא הוה קטילנא להו, השתא מאי תקנתיה דההוא גברא?  א"ל: הוא כבה אורו של עולם, דכתיב: +משלי ו'+ כי נר מצוה ותורה אור, ילך ויעסוק באורו של עולם, דכתיב: +ישעיהו ב'+ ונהרו אליו כל הגוים.  איכא דאמרי, הכי א"ל: הוא סימא עינו של עולם, דכתיב: +במדבר ט"ו+ והיה אם מעיני העדה, ילך ויתעסק בעינו של עולם, דכתיב: +יחזקאל כ"ד+ הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם. | **הנני מחלל את מקדשי** - סיפיה דקרא מחמד עיניכם. |
| א"ל: מסתפינא ממלכותא [=מלכות רומי, שהורדוס היה כפוף לה].  א"ל: שדר שליחא, וליזיל שתא וליעכב שתא ולהדר שתא, אדהכי והכי סתרית [ליה] ובניית [ליה].  עבד הכי.  שלחו ליה: אם לא סתרתה אל תסתור, ואם סתרתה אל תבני, ואם סתרתה ובנית, עבדי בישא בתר דעבדין מתמלכין, אם זיינך עלך ספרך כאן, לא רכא [=מלך] ולא בר רכא, הורדוס [עבדא] קלניא מתעביד. | **מסתפינא ממלכותא** - כפופים היו למלכות רומיים.  **מתמלכין** - נוטלין רשות.  **אי זיינך עלך ספרך כאן** - אם נתגאית בכלי מלחמתך שהרגת בית אדוניך ספר יוחסין שלך בידינו הוא [ידענו] שאתה עבד.  **לא רכא** כו' - לא מלך ולא בן מלך.  **קלניא מתעביד** - נעשה בן חורין מאליו. |
| מאי רכא? מלכותא, דכתיב: +שמואל ב' ג'+ אנכי היום רך ומשוח מלך.  ואי בעית אימא, מהכא: +בראשית מ"א+ ויקראו לפניו אברך. |  |

### יופיו של מקדש שבנה הורדוס

|  |  |
| --- | --- |
| אמרי: מי שלא ראה בנין הורדוס, לא ראה בנין נאה [מימיו].  במאי בנייה?  אמר רבה: באבני שישא [=שיש ירוק] ומרמרא [=שיש לבן].  איכא דאמרי: באבני כוחלא, שישא, ומרמרא.  אפיק שפה ועייל שפה, כי היכי דנקביל סידא.  סבר למשעייה בדהבא, אמרו ליה רבנן: שבקיה, דהכי שפיר טפי, דמיחזי כי אידוותא דימא. | **שישא** - שיש ירוק שקורין ביי"ש.  **ומרמרא** - שיש לבן.  **כוחלא** - שיש צבוע כעין כחול.  **אידוותא דימא** - גלי הים [שהם נעים ונדים והעין מתעששת בראייתן]. |

### מתן עצה לרשעים

|  |  |
| --- | --- |
| ובבא בר בוטא היכי עבד הכי? והאמר רב יהודה אמר רב, ואיתימא ר' יהושע בן לוי: מפני מה נענש דניאל? מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר, שנאמר:+דניאל ד'+ "להן מלכא מלכי ישפר עלך [=עצתי תיטב בעיניך] וחטאיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן עניין [=בחנינת עניים] הן תהוי ארכא לשלותך [=יהא אורך לשלומך]" וגו', וכתיב:+דניאל ד'+"כולא [=כל חלום הפורענות] מטא על נבוכדנצר מלכא"; וכתיב: "ולקצת ירחין תרי עשר" וגו' [=בשביל עצתו של דניאל תלה לו 12 חודש]!  איבעית אימא: שאני עבדא, דאיחייב במצות.  ואיבעית אימא: שאני בית המקדש, דאי לא מלכות לא מתבני. | **נענש דניאל** - לקמיה מפרש עונשו.  **מלכי ישפר עלך** - עצתי תיטב בעיניך.  **במיחן עניין** - בחנינת עניים.  **בכן תהא ארכא לשלותך** - [יהא אורך] לשלומך.  **כולא מטא** - כל החלום של פורענות בא עליו.  **לקצת ירחין תרי עשר** - בשביל עצתו של דניאל תלה לו שנים עשר חדש. |
| ודניאל מנלן דאיענש? אילימא משום דכתיב: +אסתר ד'+ "ותקרא אסתר להתך", ואמר רב: התך - זה דניאל, הניחא למ"ד: שחתכוהו מגדולתו, אלא למ"ד: שכל דברי מלכות נחתכין על פיו, מאי איכא למימר?  דשדיוהו לגובא דארייוותא. |  |

### בניה בהוצא ודפנא

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] הכל כמנהג המדינה.  "הכל" לאתויי מאי?  לאתויי אתרא דנהיגי [=לבנות קירות בין החצירות] בהוצא [=בלולבי דקלים] ודפנא [=ענפי עץ ערמונים]. | **בהוצא** - לולבי דקלים.  **ודפנא** - ענפי עץ ערמונים שקורין לו"ר ופרי שלו קורין ביי"ש. |

### החידוש שהאבנים של שניהם

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] לפיכך, אם נפל הכותל - המקום והאבנים של שניהם.  פשיטא! [=שיחלקו, שהרי יד מי מהם תגבר? (בשלב זה הניחה הגמרא שאין אחד מהם מוחזק באבנים)].  לא צריכא, דנפל לרשותא דחד מינייהו, אי נמי דפנינהו חד לרשותא דידיה,  מהו דתימא: ניהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה, קמ"ל. | **פשיטא** - דהאבנים של שניהם, דאפי' לא פסק לן דינא דמתני' המלמדנו שמתחלה בין שניהם עשאוה, על כרחם היו חולקין בשוה האבנים, שהרי ברשות שניהם מונחים, ויד מי מהם תגבר?  (הג"ה: בפי' ר"ח: קמ"ל דלא בעינן ראיה אלא שותף מפיק מיניה בלא ראיה, ואיהו דטעין דדיליה נינהו עליו הראיה וכל כה"ג הכי דיינינן ליה. וזה הדין מפורש עוד כמו כן בפרק הבית והעלייה בתחילתו איבעית אימא בשותפין כי האי גוונא אנוחי אבנים ברשות חבירו לא קפדי וחזקת רשות לאו כלום הוא. שמעינן מינה דכל כהאי גוונא דמילתא דידיעא בשותפתא לתרוייהו אע"ג דמנחי ברשותא דחד מינייהו לא יכול למיטען דידי נינהו דברשותי מנחי, דקי"ל שותפין לא קפדי אהדדי ע"כ). |

### הסבר דין גינה ובקעה

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] וכן בגינה, מקום שנהגו לגדור - מחייבין אותו.  הא גופא קשיא, אמרת: "וכן בגינה, מקום שנהגו לגדור - מחייבין אותו", הא סתמא אין מחייבין אותו. אימא סיפא: אבל בקעה, מקום שנהגו שלא לגדור - אין מחייבין אותו, הא סתמא - מחייבין אותו. השתא סתם גינה [=שהזק ראייתה קשה יותר] אמרת לא, סתם בקעה מיבעיא? | השתא סתם גינה אמרת לא - אע"פ שהיזק ראיה קשה. |
| אמר אביי, ה"ק: וכן סתם גינה, ובמקום שנהגו לגדור בבקעה - מחייבין אותו. [=והמלים במשנה "מקום שנהגו לגדור" עוסקות בבקעה]. | **אמר אביי כו'** - האי "מקום שנהגו לגדור" דקתני מתני' אבקעה קאי. |
| אמר ליה רבא: אם כן, מאי "אבל [=בבקעה"? הרי כבר עסקנו בבקעה!]  אלא אמר רבא, הכי קתני: וכן סתם גינה כמקום שנהגו לגדור דמי, ומחייבין אותו; אבל סתם בקעה כמקום שלא נהגו דמי, ואין מחייבין אותו. | **א"כ מאי אבל בבקעה** - הא מינה סליק! והכי איבעי למיתני: אבל מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו. |

### דרך עשיית חזית

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] אלא אם רצה, כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית.  מאי חזית?  אמר רב הונא: אכפיה [=כופף] ליהלקרנא[=לקצה העליון של הכותל] לבר[=לצד של חברו]. | **מכפייה לקרנא לבר** - ראשי הכותל יכוף לצד חבירו.  וכל חזית לשון קצה הוא. וכן שנינו בתמיד (פ"ב מ"ד) גבי מערכה: "וחזיתה מזרחה ראשי הגזירין", וכן: "מחזה מול מחזה" דמלכים (א ז) = ראשי הנסרים מוסבין זה מול זה. |
| ונעביד מלגיו?  עביד חבריה נמי מלבר, ואמר: דידי ודידיה הוא.  אי הכי, השתא נמי [=כשעושה חזית כלפי חוץ] גייז ליה חבריה, ואמר: דידי ודידיה הוא?  גיזוזא מידע ידיע. | **ועבי' מאבראי** - כופה לצדי ראשי הכותל שמחבר בראשו אבנים וטיט ומעבהו.  **דידי ודידיה הוא** - כדקתני מתניתין כשעושין אותו בין שניהם עושין חזית מכאן ומכאן.  **השתא נמי גייז לה** - לההיא כפופה שהיא לצדו ואימא דידי ודידיה הוא ולא עשינו חזית. |
| איכא דאמרי,  אמר רב הונא: מיכפא לקרנא מלגיו.  ונעבד מלבר?  גייז ליה חבריה, ואמר: דידי ודידיה הוא.  אי הכי, השתא נמי לייף ליה חבריה, ואמר: דידי ודידיה הוא!  ליפופא מידע ידיע.  והא "מבחוץ" קתני!  קשיא. | **מלגיו** - לצד שלו. ולקמיה פריך: הא מבחוץ קתני.  **לייף ליה** - מחבר חזית אחרת לצדו. |
| רבי יוחנן אמר: |  |

## תוספות

שכל דברי מלכות נחתכין על פיו - לפי תרגום [של] אחשורוש נענש הרבה – שנהרג, דכתיב "ויגידו למרדכי את דברי אסתר" ולא כתב התם התך לפי שהרגו המן על שהיה משיב דברים בין אסתר למרדכי.

ומיהו גמ' שלנו אין תופס כן, דדרשינן במגילה (דף טו.): והתך להיכן הלך? ומפרש לפי שאין משיבין על הקלקלה.

הכי קתני וכן בגינה סתם כו' - וסיפא נמי יש לפרש כן: אבל סתם בקעה ומקום שלא נהגו לגדור בגינה אין מחייבין אותו.

והא מבחוץ קתני קשיא - ותיובתא אינה, דמצינן למימר היינו שבולט חוץ לחומה. מ"מ קשיא היא דא"כ מחוץ הוה ליה למיתני.

גייז ליה חבריה ושדי ליה - אע"ג דלעיל אמר גזוזא מידע ידיע, בהוצא לא ידיע.

# דף ד עמוד ב

|  |  |
| --- | --- |
| נשעייה[=יטוח בטיט] באמתא מלבר [=האמה שבראש הכותל מבחוץ]. | **נשעייה באמתא מלבר** - יהא טח בטיט אמה בראש הכותל מבחוץ. |
| וניעבד מלגיו!  עביד חבריה מלבר, ואמר: דידי ודידיה הוא.  אי הכי, השתא נמי דקפיל ליה חבריה, ואמר: דידי ודידיה הוא?  קילופא מידע ידיע. | **ומקפל ליה** - מקפלו. |

### סימון בגדר של הוצא

|  |  |
| --- | --- |
| [=אם בנו מחיצה של] הוצא [=כיצד יעשו חזית?] - אמר רב נחמן: סינופי [=הסבת] יריכי[=ראשי ההוצים]מלבר [=כלפי חוץ, לצד שדה חבירו].  וניעבד מלגיו?  עביד נמי חבריה מלבר, ואמר: דידי ודידיה הוא.  אי הכי, השתא נמי גייז ושדי ליה, ואמר: דידי ודידיה הוא!  משריק ליה טינא.  השתא נמי אתי חבריה וקליף ליה?  קילופא מידע ידיע. | **הוצא** - אם עשו מחיצת נצרים כיצד יעשו חזית.  **סינופי יריכי לבר** - ראשי ההוצים ישב לצד שדה חבירו. וכשיהיה סונף ההוצים כשיכלה האחד ויתן את חבירו יסנפנו מבחוץ.  הג"ה יריכי כדאמרי' לעיל טפח יתירא לביני אורבי תמ"ש - ור"ח פי' מוציא ראשי הקנים ודפנא שהוא הקנים העומדים לחיזוק המחיצה לחוץ. מתוך פירושו משמע שהקנים שמעמידין מן הצד לסמוך הכותל וזהו לשון סניפין ע"כ. |
| אביי אמר: הוצא[=אם עשה אחד לבדו את המחיצה] לית ליה תקנתא אלא בשטרא.[=שיחתמו לו העדים בשטר שבנה לבדו. אבל קילוף הטיט מההוצא אינו ניכר]. | **אלא בשטרא** - אם עשה האחד יביא עדים ויחתמו לו ואם עשהו שנים יעידו עדים ויחתמו. דס"ל קופלא דטינא מעילויה הוצא לא ידיע. |

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה]: "אבל אם עשו מדעת שניהם [=בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן"].  אמר ליה רבא מפרזיקא לרב אשי: לא יעשו לא זה ולא זה [=וחוסר החזית בבקעה תוכיח ששניהם בנו]?  א"ל: לא צריכא, דקדים חד מנייהו ועבד דידיה[=עשה חזית מבחוץ], ואי לא עביד חבריה - אמר: דידיה הוא. | **ולא יעשו** - חזית לא לזה ולא לזה והרי סימן שלא עשאה האחד בשלו, שאילו עשאה היה עושה חזית מבחוץ.  ועביד דידיה - עשה חזית מבחוץ. |
| ותנא, תקנתא לרמאי קמ"ל?  א"ל: ורישא לאו תקנתא לרמאי הוא?  א"ל: בשלמא רישא [=בקעה] תנא דינא [=שאי אפשר לכוף לבנות], ומשום דינא תנא תקנתא [=אם רצה בונה בתוך שלו ועושה חזית מבחוץ], אלא סיפא [=אם עשו מדעת שניהם] דינא קתני דקתני תקנתא?  אמר רבינא: הכא בהוצי עסקינן,[=ובאה המשנה לחדש] לאפוקי מדאביי דאמר: הוצא לית ליה תקנתא אלא בשטרא, קמ"ל דבחזית סגיא. | **ותקנתא לרמאי** - בתמיה וכי מפני דאגת רמאין איכפל תנא למיתני הא מתני'.  **ורישא** - דקתני ועושה חזית מבחוץ לאו תקנתא משום רמאי הוא דלא לימא חבריה של שנינו הוא.  **תנא דינא** - הואיל ובקעה אין מנהג לגדור אין יכול לכופו אלא כונס לתוך שלו ובונה ואיידי דתנא דינא תנא תקנתא ועושה חזית משום רמאי. אלא סיפא דינא לא תנא דהא פשיטא דאם עשו מדעת שניהם תעשה משל שניהם וכולה משום תקנתא הוא דתנייה. |

### משנה: המקיף את חבירו

|  |  |
| --- | --- |
| מתני'.  המקיף את [=שדה] חבירו [=באמצעות שדות של עצמו] משלש רוחותיו, וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית - אין מחייבין אותו [=את הניקף לשלם עבור הגדר].  רבי יוסי אומר: אם עמד וגדר את הרביעית - מגלגלין עליו את הכל[=גם את תשלום שלש הגדרות הראשונות]. | מתני'.  **המקיף את חבירו משלש רוחותיו** - שקנה ג' שדות סביב שדה חבירו לשלשת מצריה, וגדר את שלשתן ונמצא שדהו של אמצעי זה מוקף משלש רוחותיו.  **אין מחייבין אותו** - לתת כלום, כדאמרי' דסתם בקעה מקום שנהגו שלא לגדור הוא.  הג"ה - תמ"ש: ול"נ טעמא [=שאין מחייבין אותו] משום דאכתי לא מהני ליה מידי, שהכל יכולים ליכנס מרוח רביעית. אבל אם גדר רביעית מחייבין אותו, כדאמרינן בגמ'.  ואע"ג דאמרינן לעיל דסתם בקעה מקום שנהגו שלא לגדור הוא [=ואם כן אפילו גדר רביעית מדוע נחייב]? ה"מ בין בקעה לבקעה וכותל גבוה ד' אמות לשם הוא דלא בעינן, מ"ט? דליכא היזק ראיה, אבל בשביל היזק בהמות שלא יכנסו לשדה צריך לגדור גדר שלו עשרה טפחים המונע מליכנס הבהמות.  ה"ג: ר' יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית - ולא גרסי': ניקף.  הג"ה: וכן בפירוש ר"ח. ומיהו אניקף מפרשינן לה לקמן - תוס'. והכי מוכח בפ"ב דב"ק [=שמדובר שגדר הניקף]. והלשון מוכיח [=שמדובר שגדר הניקף], דקתני "אם עמד" ולא קתני "אם גדר", מכלל דלאו בההוא דגדר השלש מיירי. ת' מו' שמ'. ע"כ.  **מגלגלין עליו את הכל** - לתת חלקו בשלשת הראשונות, דכיון דגדר את הצד הפתוח גלי דעתיה דניחא ליה במאי דגדר חבריה. |
| גמ'.  אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כר' יוסי, דאמר: **"**אם עמד וגדר את הרביעית - מגלגלין עליו את הכל**"**,ל"ש עמד ניקף, ל"ש עמד מקיף. | גמ'. |

### האם משלם הניקף לפי מה שגדר המקיף

|  |  |
| --- | --- |
| איתמר,  רב הונא אמר: [=דברי רבי יוסי: מגלגלין עליו את] הכל ***-*** לפי מה שגדר [=הראשון את הגדרות הראשונות ישלם הניקף כעת];  חייא בר רב אמר: הכל - לפי דמי קנים בזול [=שכן הניקף יכול לטעון שמבחינתו די בגדר זולה]. | **לפי מה שגדר** - בכל יציאות שהוציא בהן הראשון יחזיר לו מחצה.  **דמי קנים** - דאמר ליה: לדידי סגי לי בגדר קנים ואי אפשי בהוצאה של גדר אבנים. |
| תנן: "המקיף את חבירו משלש רוחותיו, וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית - אין מחייבין אותו", הא [=אם גדר את ה]רביעית - מחייבין אותו [=כי כעת הגדר מועילה לו]; אימא סיפא, **"**רבי יוסי אומר: אם עמד וגדר את הרביעית - מגלגלין עליו את הכל**"** [=וקשה: מה ההבדל בין ת"ק לר' יוסי?]  (1) בשלמא לרב הונא דאמר: הכל[=שאמר ר' יוסי] - לפי מה שגדר בה, היינו דאיכא בין ת"ק ורבי יוסי: ת"ק סבר: הכל - לפי דמי קנים בזול אין, ומה שגדר לא, ורבי יוסי סבר: הכל - לפי מה שגדר.  אלא לחייא בר רב דאמר: הכל - לפי דמי קנים בזול, מאי איכא בין ת"ק לר' יוסי? אי דמי קנים בזול לא קיהיב ליה, מאי קיהיב ליה? | ה"ג תנן המקיף את חבירו מג' רוחותיו אין מחייבין אותו הא רביעית מחייבין אותו. אימא סיפא ר' יוסי אומר כו' וגדר את הראשונה כו' אין מחייבין אותו - דהא לא אהני ליה מידי שהרי גלוי הוא מצד רביעית, הא אם גדר עוד מקיף את הרביעית מחייבין אותו, דאהני ליה.  אימא סיפא רבי יוסי אומר - בשלמא לרב הונא דאמר הכל דר' יוסי במה שגדר הוא היינו דאיכא בין ת"ק לר' יוסי, דת"ק דלא נקט לישנא ד"הכל" סבר דמי קנים בזול הוא דמחייבין אותו, ור' יוסי סבר כו'  דהא ליכא למימר דת"ק דוקא אם גדר מקיף את הרביעית הוא דמחייבין אותו, אבל אם גדר ניקף לא, דכ"ש הוא: השתא היכא דלא גלי דעתיה דניחא ליה בהיקיפא קא מחייב ליה, כ"ש היכא דגלי! ולר' יוסי נמי קס"ד השתא דתנא ניקף וה"ה למקיף, אלא בגלגול דהכל הוא דפליגי.  אלא לת"ק דמי קנים נמי לא יהיב ליה אלא מאי יהיב ליה - מאי מחייבין אותו דדייקינן ממילתיה. |
| (2) אי בעית אימא: אגר נטירא [=שכר שומר, שחסך ממנו על ידי הגדר] איכא בינייהו, תנא קמא סבר: אגר נטירא אין, דמי קנים בזול לא, ורבי יוסי סבר: דמי קנים בזול. | **יהב ליה אגר נטירא** - דבר מועט שהיה צריך ליתן לשומר בכל שנה כשהיא בקמותיה. |
| (3) ואי בעית אימא: ראשונה שניה ושלישית איכא בינייהו, ת"ק סבר: רביעית הוא דיהיב ליה, אבל ראשונה שניה ושלישית - לא יהיב ליה, ור' יוסי סבר: ראשונה שנייה ושלישית נמי יהיב ליה. | **דתנא קמא סבר** - דמי רביעית יהיב ליה אם גדרה מקיף אבל דמי הראשונות לא יהיב ליה שכבר יצא מהם זכאי בבית דין שהיו שם ימים רבים ולא הועילו לו, ואם גדרה ניקף לרביעית לא יהיב ליה מידי כדפיר' שכבר יצא ידי בית דין מהם, ולר' יוסי לא שנא גדרה ניקף ולא שנא מקיף מגלגלין עליו את הכל בכולן דמי קנים. |
| (4) איבעית אימא: מקיף וניקף איכא בינייהו,  דת"ק סובר: טעמא דעמד ניקף דמגלגלין עליו את הכל, אבל עמד מקיף - אינו נותן לו אלא דמי רביעית; ורבי יוסי סבר: ל"ש ניקף ול"ש מקיף, אם עמד וגדר - מגלגלין עליו את הכל. | [=רש"י לא גרס איבע"א מס' 4. ראה בחידושי] |
| (5) לישנא אחרינא [=של התירוץ האחרון]: מקיף וניקף איכא בינייהו,  ת"ק סבר: אם גדר מקיף את הרביעית נמי יהיב ליה; ורבי יוסי סבר: אם עמד ניקף וגדר את הרביעית הוא דיהיב ליה, דגלי דעתיה דניחא ליה, אבל אם גדר מקיף - לא יהיב ליה מידי. | **ואיבעית אימא מקיף וניקף איכא בינייהו** - דתנא קמא אית ליה דרבי יוסי היכא דגדרה ניקף, אבל רבי יוסי לית ליה דתנא קמא בגדר מקיף. תנא קמא סבר לא שנא ניקף ולא שנא מקיף כי גדר לרביעית מחייבין אותו, דהא תנא קמא במקיף איירי ודייקינן ממילתיה הא רביעית מחייבין אותו, וכל שכן כשגדרה ניקף דגלי דעתיה. |

## תוספות

לאפוקי מדאביי - ואביי סבר דשפיר אית ליה למיתני תקנתא לרמאי.

אם עמד וגדר את הרביעית - ל"ג [=במשנה] "אם עמד ניקף", דהא לכולהו לישני דגמרא קאי אמקיף, בר מלישנא בתרא דקאמר מקיף וניקף איכא בינייהו.

והא דדייק בפרק כיצד הרגל (ב"ק דף כ: ושם) טעמא דניקף הא מקיף פטור [=משמע לכאורה שזה הנוסח במשנה]? היינו לההוא לישנא.

דמי קנים בזול - וא"ת מאי שנא משדה שאינה עשויה ליטע דאם נטעה חבירו שלא ברשות אמר רב ושמואל בהשואל (ב"מ דף קא.) שמין לו וידו על התחתונה? [=וגם כאן יש לחייב לשלם את שווי הגדר הקיימת – לפי שבח או הוצאות, ולא דמי קנים בזול]

ואור"י דשאני הכא דמצי א"ל לדידי סגי לי בנטירא בר זוזא. ומ"מ דמי קנים בזול יהיב ליה, דאנן סהדי דאם היה מוצאם כ"כ בזול היה גודר בהם.

שניה ושלישית לא - אומר ר"י דהיינו טעמא דאין לך אדם שלא היה מסייע לרביעית ע"מ שיהא גדור מד' רוחותיו. ובקונטרס פירש לפי שכבר יצא מן השלשה מב"ד זכאי, הג"ה וקצת קשה דא"כ גם ברביעית יצא זכאי עד טפח אחרון ע"כ.

ורבי יוסי סבר אם עמד ניקף וגדר את הרביעית - אע"ג דעד השתא היה מחמיר כדמשמע לישנא דמגלגלין עליו את הכל, להך לישנא לא הוי הכי דלשון אם עמד משמע ניקף.

# דף ה עמוד א

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ור' יוסי סבר** - דוקא גדרה ניקף דגלי דעתיה אבל גדרה מקיף לא. |

### רוניא חייב לשלם לפי מה שגדר רבינא

|  |  |
| --- | --- |
| רוניא, אקפיה רבינא מארבע רוחותיו.  א"ל [=רבינא לרוניא]: "הב לי [=תשלום חצי הכתלים] כמה דגדרי", לא יהיב ליה.  "הב לי לפי קנים בזול", לא יהיב ליה.  "הב לי אגר נטירותא", לא יהיב ליה.  יומא חד הוה [=רוניא] קא גדר [=קוטף תמרים מ]דיקלי [=שבשדהו], אמר ליה [=רבינא] לאריסיה: "זיל שקול מניה קיבורא דאהיני [=אשכול תמרים]". אזל לאתויי, רמא ביה קלא [=גער רוניא באריס של רבינא].  א"ל [=רבינא לרוניא]: "גלית דעתך דמינח ניחא לך, [=שיהיו הדקלים שמורים. ואפילו נניח שאינך חושש שיבואו גנבים, כפי שבא האריס שלי], לא יהא אלא עיזא בעלמא, מי לא בעי נטירותא"?  א"ל [=רוניא]: עיזא בעלמא לאו לאכלויי [=לגעור] בעיא? [=די בגערה כדי לסלקם!]  א"ל: ולא גברא בעית דמיכלי לה?  אתא לקמיה דרבא, א"ל [=רבא לרוניא]: זיל פייסיה [=לרבינא] במאי דאיפייס, ואי לא, דאיננא לך דינא כר"ה [=כרב הונא] אליבא דרבי יוסי [=ותתחייב לשלם לפי מה שגדר רבינא]. | **רוניא אקפיה רבינא** - ד' שדות היו לרבינא סביבות ארבעה מצריו של רוניא וגדרן.  **הב לי כמה דגדרי** - כרב הונא אליבא דר' יוסי דאמר "הכל לפי מה שגדר", דהכי קי"ל כדמוכח לקמן.  **יומא חד הוה גדר** - רוניא היה גודר תמרים מדקל שבשדהו.  **קיבורא דאהיני** - אשכול של תמרים משל רוניא ובפניו.  **רמא ביה קלא** - גער בו רוניא באריסיה דרבינא.  **א"ל** - רבינא גלית אדעתיך שחביבין הדקלין עליך וניחא לך בשמירתן.  **לא יהא אלא עיזי בעלמא מי לא בעית כו'** - כלומר אפי' אינך ירא מן הגנבים צריך אתה לשמרן מן העזים.  **ולאו גברא בעית לאכלויי** - להזעיק ולגעור בהן. "וירעם" מתרגמי': אכלי (תהלים יח), וכן כל לשון הכרזה בתרגום יהונתן.  **פייסיה במה דאיפייס** - טוב לך להתפייס באגר נטירא הואילו ונתרצה לכך.  הגה"ה: ואי לא דאיננא לך כר' יוסי כו' - מכלל דהכי הלכתא - וכן פסק ר"ח, תמ"ש. |

### מעשה רוניא ובר מצרא

|  |  |
| --- | --- |
| רוניא זבן ארעא אמיצרא דרבינא,  סבר רבינא לסלוקי [=מאותה שדה שקנה] משום דינא דבר מצרא;  א"ל רב ספרא בריה דרב ייבא לרבינא: אמרי אינשי: ארבעה לצלא, ארבעה לצללא. [=ולכן אל תסלק את רוניא, משום שהוא זקוק גם כן לשדה זו. ראה רש"י שלושה פירושים] | **ארבעה לצלא וד' לצללא** – (1) אני שמעתי: צלא = רצען עני, וצללא = רצען עשיר. וכך אמר לו [=רב ספרא לרבינא]: ארבע ככרות צריכין לרצען עני למאכלות ביתו ליום כמו שצריכין לעשיר, וזה [=רוניא] עני הוא וצריך לו השדה לפרנסה, וכשם שאתה אומר לו: הסתלק מעלי בדינא דבר מצרא משום "ועשית הישר והטוב", כך אני אומר לך: עשה ישר וטוב לעני זה ואל תסלקהו.  ויש לגמגם: דהעור קרוי צלא ולא הרצען, כדאמרי' בעלמא (נדרים דף נו:) "מאי דרגש ערסא דצלא".  (2) ואומר אני רוניא רצען היה ונותן עורות לעבדנין לעשות מהן מנעלין למוכרן בשוק, וכך אמר לו רב ספרא לרבינא: העני זה שכרו מועט, שהוא צריך ליתן שכר הרבה לעבדנין, דאמרי אינשי ארבעה זוזי לצורך מקח העור וארבעה זוזי לשכר העבדנין והיינו צללא, לפיכך עשה ישר וטוב ותהי לו שדה זו לפרנסת ביתו.  (3) ול"נ: ד' לצלא ד' ככרות צריך לעבדן עני וד' לצללא כמו כן ד' לצורך עבדן עשיר. ומשל הוא כנגד רוניא שהיה לו שדה אחת בתוך שדות של רבינא כדאמר לעיל דרבינא אקפיה מארבע רוחותיו, ועכשיו קנה לו שדה אצל מצר רבינא ומפסיק שדה רבינא בין שדותיו וא"ל רב ספרא לרבינא שיעשה הישר והטוב להניח לרוניא אותה, דעכשיו יהיה לו שנים שכמו שצריך שמירה לשני שדות [צריך] ג"כ לאחד, ומכמה דברים יציאת האחד מרובה כיציאת שנים ונמצא רוניא משתכר. |

### משנה כותל חצר שנפל

|  |  |
| --- | --- |
| מתני'.  כותל[=שבין שני שכנים ב]חצר שנפל - מחייבין אותו לבנותו[=מחדש] עד[=גובה] ארבע אמות.  בחזקת שנתן, עד שיביא[=התובע] ראיה שלא נתן[=השכן את חלקו בתשלום]. | מתני'.  **מחייבין אותו לבנות עד ד' אמות** - דבהכי סגי להיזק ראיה.  **בחזקת שנתן** - אם אמר האחד לאחר שבנאו: "אני עשיתיו משלי, שלא רצה זה לסייעני", ותובעו חצי היציאה, וזה אומר: "נתתי חלקי" – נאמן [=הנתבע ששילם].  **עד שיביא** - התובע עדים שתבעו ולא נתן לו.  דכיון דחובה עליו לסייעו [=בבנית הכותל] ומשפט זה לכל גלוי לא היה בונה משלו אלא היה צועק עליו בב"ד. |
| מד' אמות ולמעלן - אין מחייבין אותו[=אפילו אם לפני הנפילה הכותל הקודם היה גבוה מד' אמות, משום שגובה יותר מד' אמות מיותר].  [=אם אחד השכנים בנה לבדו את הגובה שיותר מד' אמות, והשכן שלא השתתף] סמך לו כותל אחר[=ממול, באותו גובה, על מנת לתת תקרה בין שני הכתלים], אע"פ שלא נתן עליו[=עדיין] את התקרה - מגלגלין עליו את הכל[=שכן מעשיו מוכיחים שהוא נהנה מהגבהה זו].  בחזקת שלא נתן[=אותו שסמך כותל אחר ממול], עד שיביא ראיה שנתן. | **סמך לו כותל אחר** - לאחר שבנאו האחד למעלה מד' אמות הרבה ולא רצה האחר לסייעו בהגבהתו סמך השני כותל אחר כנגד כותל זה כדי לסכך ולתת עליו תקרה מכותל לכותל אע"פ שלא נתן עליו עדיין התקרה.  **מגלגלין עליו את הכל** - דגלי דעתיה דניחא ליה בהגבהה דהיאך.  **בחזקת שלא נתן** - אם בא הראשון ותבעו לדין לאחר שסמך את כותלו לכותל ראשון ואומר לו תן לי חלקך במה שהגבהתי וזה אומר נתתי חלקי אינו נאמן אלא בעדים שאין משפט זה גלוי לכל ועד שיחייבוהו בית דין אינו עשוי ליתן. |

### מחלוקת אמוראים האם נאמן שפרע תוך זמנו

|  |  |
| --- | --- |
| גמ'.  אמר ריש לקיש: הקובע זמן לחבירו [=לתשלום ההלוואה], ו[=כשהגיע זמן התשלום ותבעו] אמר לו[=הלווה]: "פרעתיך בתוך זמני" - אינו נאמן, ולואי שיפרע בזמנו!  אביי ורבא דאמרי תרוייהו: עביד איניש דפרע בגו זימניה, זימנין דמתרמו ליה זוזי, אמר: איזיל איפרעיה | גמ'.  **הקובע זמן לחבירו** - במלוה שהלוהו. |

## תוספות

הגה"ה: כתב בספרים: "אבל מקיף לא יהיב ליה אלא דמי רביעית" – וקשה, דמנלן דיהיב ליה אפי' דמי רביעית? דילמא [=כאשר המקיף גדר] לא יהיב ליה כלל! וכן משמע בפ' כיצד הרגל (ב"ק דף כ: ושם ד"ה טעמא) דקאמר: "טעמא דניקף הא מקיף פטור, ש"מ זה נהנה וזה לא חסר פטור", ודחי: "שאני התם דא"ל לדידי סגי לי בנטירא בר זוזא".

מיהו יש לדחות דה"ק: לדידי סגי לי בנטירא בר זוזא הלכך פטור מלסייע לד' רוחות, אבל רביעית יסייע, דאין לך אדם שלא יסייע לרביעית שיהיה גדור מארבע רוחותיו.

ואי לא דאיננא לך כרב הונא אליבא דר' יוסי - קצת היה נראה שלא להפחידו היה אומר כן, מדלא קאמר "ואי לא מגבינא לאפדנא מינך", או "מחינא לך בסילואה דלא מבע דמא".

ואע"ג דבלולב הגזול (סוכה דף לד: ושם ד"ה ולדרוש) אמר שמואל להנהו דמזבני אסא: אשוו זבינייכו ואי לא דרשינן לכו כר' טרפון ובעי למימר התם דלהפחידם היה אומר כן, הכא נראה דהכי ס"ל, כדפירש רש"י.

ועוד מדקאמר ליה "זיל פייסיה במאי דאיפייס" משמע דמן הדין היה לו יותר אם לא בשביל שכבר נתפייס.

ארבעה לצלא כו' - לפירוש הקונטרס מקשה ר"ת [הא] אין מרחמים בדין? ועוד, דקאמר "סבר רבינא לסלוקי" משמע שטעה רבינא. ועוד, מה שייך כאן האי מעשה? אי משום דאיירי ברבינא ורוניא - לייתי נמי מעשה דהמקבל (ב"מ דף קט.) רוניא שתלא דרבינא הוה, והנך תרי עובדי דשמעתין לייתי נמי התם! ועוד דצלא הוא עור כדאמרי' (מו"ק דף כז.) מאי דרגש ערסא דצלא?

ואומר ר"ת דזבן ארעא אמיצרא דרבינא היינו אמיצר אותם שדות דאקפיה רבינא מארבע רוחות והיה רבינא מצרן מג' רוחות ורוניא מרוח אחת. ואף על גב דאמר בהמקבל (ב"מ דף קח:): הני ארבע בני מצרא דקדים חד מינייהו וזבן מאי דזבן זבן, מ"מ סבר רבינא לסלוקי משום שהיה מצרן מג' צדדין ורוניא רק מרוח אחת. א"ל רב ספרא: אמרי אינשי ארבעה לצלא - פירוש לעור גדול צריך ליתן לעבדן ד' זוזי, וד' לצללא - עור קטן, כלומר: צריך ליתן מן הקטן כמו מן הגדול שיש טורח בקטן כמו בגדול. ה"נ מאי טעמא דינא דבר מצרא? משום שיהיו כל שדותיו סמוכין שיוכל לחורשן בבת אחת, ולכך הוא מצרן מרוח אחת כמו אתה מג' רוחות.

וה"ר אברהם פירש דהך ארעא דזבן רוניא אמיצרא דרבינא היינו אמצרא דאותן שדות שהיה רוניא אריס בהן כדאמרי' [=ב"מ קט] רוניא שתלא דרבינא הוה, וה"ק ליה רב ספרא לרבינא: אע"פ שאין לרוניא בגוף הקרקע כלום, מכל מקום הואיל שהוא עובדן הרי הוא מצרן כמו דאמרי אינשי ארבעה לצלא נותנין ד' זוז על העור וכמו כן צריך ליתן לצללא לאומן המעבד את העור.

מארבע אמות ולמעלה אין מחייבין אותו כו' בחזקת שלא נתן - איירי כגון דידעינן דקדם חד וארציה לחבריה והיה מסרהב, כדמשמע לישנא "אין מחייבין אותו", ולכך הוי בחזקת שלא נתן. וא"צ להעמיד בשעשה חזית.

אע"פ שלא נתן תקרה מגלגלין עליו את הכל - אע"ג דזה נהנה וזה לא חסר פטור, מ"מ כיון דגלי [=הנהנה] דעתיה דניחא ליה בהגבהה חייב. וכן משמע נמי בכיצד הרגל (ב"ק דף כ: ושם) דקאמר: "טעמא דניקף, הא מקיף פטור ש"מ זה נהנה וזה לא חסר פטור", ואפ"ה כשעמד ניקף חייב - כן נראה לי.

אי נמי הכא זה חסר הוא, שגורם לו שהגביה הכותל למעלה מד' אמות כדי שלא יהיה לו היזק ראיה בשום ענין ממנו.

הקובע זמן לחבירו - אור"י דוקא קובע זמן, אבל בסתם הלואה לא חשיב ליה תוך שלשים תוך זמנו.

ובא בזמנו ואמר 'פרעתיך תוך זמני' אינו נאמן - ונראה לי שיש עדים שחייב לו ו[=ש]קבע לו זמן, דאי לאו הכי ניהמניה שפרעו תוך זמן במיגו דאי בעי אמר "לא הלוית לי כלום", או "לא קבעת לי שום זמן", ולקמן מיבעי ליה [=המשך תוס' בעמוד ב]

# דף ה עמוד ב

|  |  |
| --- | --- |
| כי היכי דלא ליטרדן. |  |

### ראיות מהמשנה ודחייתן

|  |  |
| --- | --- |
| תנן: בחזקת שנתן, עד שיביא ראיה שלא נתן. היכי דמי? אילימא דאמר ליה: 'פרעתיך בזמני' [=כשהשלמת את בניית הכותל לגובה ד' אמות], פשיטא [=שהוא] בחזקת שנתן [=שהרי הוא מוחזק בממון]!  אלא לאו דאמר ליה: 'פרעתיך בתוך זמני' [=שילמתי לפני סיום בניית הכותל], אלמא עביד איניש דפרעיה בתוך זמניה!  שאני הכא, דכל שפא ושפא זימניה הוא [=ולכן אפשרי ששילם לפני סיום בניית הכותל]. | אילימא דא"ל פרעתיך בזמני - כשהשלמת את גובה ארבע אמות.  **פשיטא** – דנאמן, שהרי זו טענת "מנה לי בידך" והלה אומר "אין לך בידי כלום".  **אלא לאו דאמר ליה פרעתיך בתוך זמני** - קודם שהשלמת לארבע אמות. |
| ת"ש [=לגבי בנייה למעלה מד' אמות וסמך כותל ממול]: בחזקת שלא נתן, עד שיביא ראיה שנתן**.** היכי דמי? אילימא דאמר ליה: 'פרעתיך בזמני', אמאי לא?  אלא לאו דאמר ליה: 'פרעתיך בתוך זמני', אלמא לא עביד איניש דפרע בגו זימניה!  שאני הכא, דאמר: מי יימר דמחייבו לי רבנן [=ולכן אפילו כאשר סמך כותל אחר אינו משלם]. | **ת"ש** - מסיפא בחזקת שלא נתן כו'.  **אילימא דא"ל פרעתיך בזמני** - כשגמרתי את כותלי וידעתי כמה נתחייבתי לסייע בהגבהתך.  **מי יימר דמחייבו לי רבנן** - הילכך אפילו אמר פרעתיך בזמני לא מהימן. |

### פסיקת הלכה במחלוקת האמוראים שלעיל

|  |  |
| --- | --- |
| רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי כאביי ורבא [=שנאמן לטעון שפרע בתוך זמנו].  מר בר רב אשי עבד כר"ל [=שאינו נאמן].  והלכתא כר"ל, ואפילו [=אם מחמת כך גובים את ההלוואה] מיתמי [=אין חוששים שמא פרע אביהם בתוך זמן ההלוואה].  ואע"ג דאמר מר: הבא ליפרע מנכסי יתומים - לא יפרע אלא בשבועה, חזקה לא עביד איניש דפרע בגו זימניה [=ולכן המלווה אינו צריך להשבע שלא נפרע]. | **ואפילו מיתמי** - אם מת הלוה בתוך זמנו גובה חובו מן היתומים בלא שבועה ולא חיישינן דילמא פרעיה. |

### מה לי לשקר נגד חזקה

|  |  |
| --- | --- |
| איבעיא להו: תבעו [=המלווה] לאחר זמן [=והיה הלווה יכול לטעון: פרעתיך כשהגיע זמן הפרעון], ואמר לו [=הלווה] "פרעתיך בתוך זמני", מהו?  מי אמרינן: במקום חזקה אמרינן מה לי לשקר, | מה לי לשקר - אי בעי אמר ליה פרעתיך בזמני הילכך כי א"ל נמי פרעתיך בתוך זמני נאמן בשבועה. |

## תוספות

אי אמרינן מיגו במקום חזקה!

ומ"מ אין להוכיח מכאן דקסבר ריש לקיש המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים [=שהרי מדובר שיש עדים, ובכל זאת נאמן הנתבע לטעון שפרע בזמנו!], דאפשר דמיירי הכא שהלוהו שלא בעדים אלא הודה לו בפני עדים, דאפילו למ"ד "צריך לפורעו בעדים" ה"מ היכא דהלוהו בפני עדים מעיקרא, דלא הימניה אלא בפני עדים.

ואם תאמר מכל מקום ניפשוט מהכא דלא אמרינן מיגו דאי בעי אמר "פרעתיך עתה" [=היום]?

ואומר ר"י דהא לא חשיב מיגו, כיון דמיירי דקיימי ביום אחרון של זמן. ואע"ג דמסקינן בשילהי דהשואל (ב"מ דף קב: ושם) דעביד איניש דפרע ביומא דמישלם זימניה, מ"מ אין זה מיגו, דלא חציף איניש למימר "פרעתיך היום", אבל רגיל הוא לומר "פרעתיך אתמול ושכחת".

כי היכי דלא ליטרדן - אע"ג דבפ' יש בכור (בכורות דף מט. ושם) תנן: "בכור בתוך שלשים יום בחזקת שלא נפדה" [=ולפי אביי ורבא הרי דרך לפרוע תוך הזמן]?

ואומר ר"י דהתם לא שייך האי טעמא "דלא ליטרדן" דהוי ממון שאין לו תובעין.

מיהו קשיא לרבי מפרק השואל (ב"מ דף קב: ושם) דאמר:

בעו מיניה מרבי ינאי: שוכר אומר 'נתתי' ומשכיר אומר 'לא נטלתי' על מי להביא ראיה?

אימת? אי בתוך זמנו, תנינא: מת בתוך שלשים יום בחזקת שלא נפדה!

והשתא היכי מדמי לה לבכור? דהתם לא שייך למימר לא ליטרדן!

ולכך צריך לומר דבכור נמי איכא טירדא דמצוה, שצריך מיד ליתן, דזריזין מקדימין.

ומפרש ר"י טעם אחר [=למה בבכור לא סביר ששילם לכהן בתוך הזמן]: דהכא כיון דחייב לו ואיתרמי ליה זוזי פורע לו תוך הזמן דלא ליטרדן, אבל גבי בכור דאכתי לא איחייב כלל עד לאחר ל' יום, ושמא ימות בתוך ל' ויפטר, וכן שוכר שמא יפול ביתו של משכיר ויצטרך שוכר לצאת דלא עדיף מיניה [=מן המשכיר, כמו שמבואר בב"מ דף קא,ב].

ומיהו קשיא הא דפריך לר"ל מכותל חצר שנפל, ודייק מיניה דעביד איניש דפרע בגו זימניה, לאביי ורבא נמי תיקשי, דמודו התם דלא עביד דפרע דשמא לא יבנה זה את הכותל!

ומיהו בכמה מקומות יכול לומר וליטעמיך ולא קאמר.

אילימא דא"ל פרעתיך בזמני פשיטא - וא"ת ואמאי פשיטא? הא כיון דאין אדם פורע תוך זמנו ואנן סהדי שזה עשה כותל [=נחשב כאילו יש עדים שהתחייב לו כסף], איצטריך לאשמועינן דאין צריך לפורעו בעדים [=שהרי ישנה דעה בגמרא שמלוה את חבירו בעדים צריך לפורעו בעדים]!

וי"ל דאפילו מ"ד גבי מלוה חבירו בעדים צריך לפורעו בעדים - התם משום דלא הימניה מעיקרא, אבל הכא ליכא שום הוכחה דלא הימניה, הילכך פשיטא דאין צריך לפורעו בעדים.

ואפילו מיתמי, ואע"ג דאמור רבנן הבא ליפרע כו' - נראה דביתומים גדולים מיירי, אבל בקטנים לא גבי אפי' תוך זמנו לרב פפא דמפרש טעמא דאין נזקקין משום פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. [=שהרי גם תוך זמנו שאין לחוש לפרעון, מכל מקום הקטנים אינם חייבים לפרוע].

ואפילו לרב הונא בריה דרב יהושע דמפרש טעמא משום צררי, לא גבי מיתמי קטנים אפילו תוך זמנו, דאין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין, דקטנים חשוב שלא בפניו כדמוכח בריש פרק הגוזל בתרא (ב"ק דף קיב.) [=ואם כן אין יכולת לבית דין לקבל עדות שהיתה בכלל הלואה].

ואפילו נתקבלה עדות בחיי האב, מצית למימר דחיישינן לצררי אפילו תוך הזמן בקטנים, כדאשכחן גבי אלמנה בפרק השולח (גיטין דף לד: ושם) דתנן: "אין האלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה", וטעמא משום שמא התפיסה הבעל צררי אע"פ שהוא תוך הזמן.

ומיהו מאלמנה אין ראיה, דהתם חיישינן לצררי אפילו בגדולים משום דאית לה בתנאי בית דין כדאמרינן בהנושא (כתובות דף קב: ושם) דחיישינן טפי לצררי בבנותיו מבבת אשתו משום כיון דאיתנהו בתנאי בית דין אימור צררי אתפסינהו.

ואין להביא ראיה מדלא קאמר הכא אע"ג דאמור רבנן אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים אא"כ רבית אוכלת בהן כו' דלא מיירי בקטנים אלא דוקא בגדולים, דשמא משום רב פפא נקט מילתיה בגדולים, אי נמי נקט ההוא דהבא ליפרע לאשמועינן דגבי אפילו בלא שבועה.

ואין להביא ראיה משלהי דמכילתין (דף קעד:) דקאמר מאי בינייהו דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע ולא קאמר איכא בינייהו כגון דמית לוה תוך הזמן דלרב הונא גבי, דהא רב הונא ורב פפא אמר בשמעתין דלית להו חזקה דריש לקיש. ועוד, דבכמה מקומות יכול למצוא איכא בינייהו טובא ואינו חושש לומר אלא דבר אחד או שנים, כדאמרינן בהמניח (ב"ק דף לג. ושם ד"ה הקדישו) גבי פלוגתא דיושם השור.

מיהו יש להביא ראיה דאפילו רב הונא דמפרש טעמא משום צררי לא גבי מיתומים קטנים אפילו תוך הזמן, דפריך עליה דרב אסי בפ' שום היתומים (ערכין דף כב. ושם) ודחיק עלה לשנויי בבעל חוב שקיבל עליו לזו ולא לזו, ולא משני הכא במאי עסקינן בשלא הגיע הזמן בחיי האב.

ואין לומר דההיא סוגיא סברה כטעמא דרב פפא, דהא במסקנא משני כשחייב מודה והאי שינויא ליתא אליבא דטעמא דרב פפא.

וכן יש להוכיח מגופיה דמילתיה דרב אסי דקאמר אלא אם כן רבית אוכלת בהן ור' יוחנן אינו מוסיף כי אם כתובת אשה משום מזוני משמע בעל חוב לא משתכח בשום ענין דנפרעין ומסתמא רב אסי ורבי יוחנן אית להו חזקה דריש לקיש דהכי הלכתא כדפסיק בשמעתין. ועוד אי לית להו חזקה דריש לקיש א"כ קי"ל כריש לקיש בארבעה דברים ,ובריש החולץ (יבמות דף לו. ושם) לא פסיק רבא כוותיה אלא בתלת. אע"ג דרבא ודאי פליג אריש לקיש בשמעתין מ"מ גם לדידן מוכח דלא קי"ל כריש לקיש אלא בתלת ובפרק ד' וה' (ב"ק דף לט. ושם) דפריך לרבי יוחנן דאמר מעליית יתומים והאמר רבי יוחנן אין נזקקין לנכסי יתומים אלא לכתובת אשה אע"ג דקיימא לן דטעמא הוי משום צררי והתם בשור שנגח לא שייך צררי, מ"מ פריך שפיר דרבי יוחנן אית ליה אין נזקקין בכל ענין אפילו במלוה הבא מחמת עצמו דלא שייך צררי מטעם דאין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין.

אע"ג דאמור רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים כו' - ותניא נמי בפ' הכותב (כתובות דף פז. ושם): "אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע כו'", משמע שהיא משנה בשום מקום.

ותימה, היכא אמרו חכמים? דמאלמנה ליכא למילף, דשאני אלמנה דאית לה בתנאי ב"ד וחיישינן לצררי טפי!

ואומר ר"י מדתנן בפרק הכותב (שם דף פד.) גבי מי שמת והניח אשה ובעל חוב והיה לו מלוה ופקדון ביד אחרים כו' יתנו ליורשים שכולם צריכים שבועה ואין היורשין צריכין שבועה. ועוד תנן בשבועות (דף מה.) "וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה וכו' שלא מצינו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע" אלמא גם האב היה נשבע שאינו פרוע.

מכאן משמע שאם הוציא שטר חוב על חבירו וא"ל אישתבע לי דלא פרעתיך בגו זימניה אין צריך לעשות שבועה.

מי אמרי' במקום חזקה מה לי לשקר או לא - הקשה הר"י בר מרדכי: והא הך חזקה [=שאין אדם פורע בתוך זמנו] עדיפא משטר, דבשטר אינו גובה [=מן היתומים] אלא בשבועה, ובהך חזקה גובה [=מן היתומים] בלא שבועה [=כמו שמבואר בפסיקת הגמרא לעיל], וא"כ מאי קא מיבעיא ליה? הא פשיטא דמיגו במקום עדים לא אמרינן [=ושטר כמו עדים], כ"ש במקום חזקה דעדיפא טפי!

ואור"י דלא קשה כלל. דודאי עדים עדיפי מחזקה, דאי אמרי שפרעו אפי' בתוך הזמן פטור, ואי אמרי אפילו אחר זמן ידענו שלא פרעו היה גובה מן היתומים בלא שבועה. ומה שצריך שבועה ביש לו שטר - זהו לפי שאינו מוכיח מתוך השטר אם פרע ואם לאו, דזימנין דזייר ליה אפשיטי דספרא, כדאמרינן בפ"ק דב"מ (דף יז.).

אך קשה, דמ"מ תפשוט דלא אמרי' מיגו במקום חזקה מדרמי בר חמא, דאמר בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מה: ושם): "המפקיד אצל חבירו בשטר צריך להחזיר לו (בשטר)" ולא מהימן לומר 'החזרתי לך' במיגו דאי בעי אמר דנאנסו משום דמצי א"ל שטרך בידי מאי בעי, וכ"ש דלא אמר מיגו במקום חזקה, דחזקה עדיפא דאין צריך שבועה, וטעמא דשטרך בידי מאי בעי לא מהני לפוטרו משבועה?

ושמא סוגיא דהכא לא סברה כרמי בר חמא.

ולא דמי כלל לההוא דפרק האומר (דף סד: ושם) דאמר: היכא דמוחזק לן דאית ליה אחים ואמר: 'יש לי בנים' דנאמן במיגו דאי בעי פטר לה בגיטא [=משמע שמיגו גובר על חזקה שהיתה מוחזקת שצריכה יבום],

וכן ההיא דהאשה שלום (יבמות דף קטו. ושם) דבעי: החזיקה היא מלחמה בעולם מי אמר מיגו דאי בעי אמרה שלום בעולם [=ואז היתה נאמנת לומר מת בעלי], או דלמא כיון דהחזיקה היא [=מלחמה בעולם] ואמרה בדדמי [=מחמת המלחמה], לא אתי מה לי לשקר ומרע לחזקה, ומייתי התם [=ראיות ממקרים] מעין ההיא בעיא - לא דמי כלל להך דהכא.

ומיהו קשה מדתנן ביבמות בפרק בית שמאי (דף קיא:):

יבמה שאמרה תוך שלשים יום 'לא נבעלתי' כופין אותו [=לחלוץ לה], אחר שלשים מבקשים הימנו [=אבל לא כופים],

ומפרש התם דעד שלשים יום מוקי איניש אנפשיה, טפי לא מוקי, ולכך לאחר שלשים יום אין כופין דלא מהימנא, אף על גב דאית לה מיגו דאי בעיא אמרה אינו יכול לבא עלי דנאמנת כדמוכח בסוף נדרים (דף צא.). [=אם כן מוכח שמיגו לא מועיל נגד חזקה].

# דף ו עמוד א

|  |  |
| --- | --- |
| או דילמא במקום חזקה לא אמרינן מה לי לשקר? | **או דילמא** - כיון דמוחזק לן דאין אדם פורע בתוך זמנו לא אמרינן במקום דאיכא חזקה דמרעיה לדבוריה מה לי לשקר וליהמנוהו. |

### ראיות מהמשנה ודחייתן

|  |  |
| --- | --- |
| ת"ש: **"**בחזקת שנתן, עד שיביא ראיה שלא נתן**".**  היכי דמי? אילימא שתבעו לאחר זמן, ואמר לו: פרעתיך בזמני, פשיטא!  אלא לאו דאמר ליה: פרעתיך בתוך זמני, אלמא אפילו במקום חזקה אמרי' מה לי לשקר.  שאני הכא, דכל שפא ושפא זמניה הוא. |  |
| ת"ש: מד' אמות ולמעלה - אין מחייבין אותו; סמך לו כותל אחר כו' עד שיביא ראיה שנתן.  ה"ד? אילימא שתבעו לאחר זמנו, ואמר לו: פרעתיך בזמני, אמאי לא?  אלא לאו דאמר: פרעתיך בתוך זמני, אלמא במקום חזקה לא אמרינן מה לי לשקר.  שאני הכא, דאמר: מי יימר דמחייבי לי רבנן. |  |
| א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי, ת"ש: [=אם טען התובע:] 'מנה לי בידך', אמר לו [=הנתבע בפני עדים]: 'הין', למחר אמר לו [=התובע]: 'תנהו לי', אם אמר: 'נתתיו לך' – פטור. [=ואם אמר כעת:] 'אין לך בידי' – חייב**.**  מאי לאו 'נתתיו לך' – [=הכוונה] דא"ל: פרעתיך בזמני, 'אין לך בידי' - דא"ל: פרעתיך בתוך זמני, וקתני: חייב, אלמא במקום חזקה לא אמרינן מה לי לשקר. | **אמר לו הין** - ובפני עדים.  **אין לך בידי** - מפרש ואזיל מאי היא. |
| לא, מאי "אין לך בידי"? לא היו דברים מעולם [=לא לוויתי ממך], דאמר מר: כל האומר לא לויתי, כאומר לא פרעתי דמי. | **לא היו דברים מעולם** - הלכך חייב לשלם, שהרי יש עדים שהודה לו בפניהם, וכיון דאמר 'לא לויתי' מודה הוא שלא פרע, שכל מי שאינו לוה אינו פורע, הלכך כאומר 'לא פרעתי' דמי.  דאילו אמר פרעתי נאמן אפילו לוה בפני עדים, דקי"ל בשבועות (דף מא:): המלוה את חבירו בעדים אין צריך לפורעו בעדים. |

### מחלוקת אמוראים כשסמך לפלגא

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] סמך לו כותל אחר - מגלגלין עליו את הכל כו'.  א"ר הונא: סמך [=כותל אחר] לפלגא [=מול חצי מהכותל שבין שתי החצרות] סמך לכולה [=חייב לשלם חצי מכל הכותל הראשון];  ורב נחמן אמר: למאי דסמך סמך, למאי דלא סמך לא סמך. | **סמך לפלגא** - שלא היה כותל חדש ארוך ככותל הראשון אלא בחציו, או בגובהו לא הגיע לגובהו של ראשון.  **סמך לכולה** - חייב ליתן לו חלקו בכותל הראשון כאילו סמך כותל שני כנגד כל הראשון, דכיון דהתחיל סופו לגמור ויתן תקרה, ותנן: אע"פ שלא נתן עליו את התקרה נותן מיד.  תוס' - ויעשה עליות ע"ג תקרה ויצטרך לו כותל שהגביה חבירו, ע"כ. |
| ומודה רב הונא בקרנא [=קרן זוית] ולופתא [=חיבור (שנעשה בקרן זוית)]. | **ומודה רב הונא בקרנא ולופתא** - בחיבור שבקרן זוית. לופתא = חיבור. הרי שהיה סוף ביתו של ראובן דבוק לכותל זה שבין שתי חצרות ולאחר זמן נמלך ראובן זה וחיבר בנין מועט בקרן זוית של סוף ביתו ובליטת הבנין משוכה כנגד מקצת אורך הכותל המבדיל בין החצרות מודה רב הונא דלמאי דלא סמך לא סמך, שאין בנין כזה עשוי לימשך. |
| ומודה ר"נ [=שחייב לשלם מעבר לגובה של הכותל שסמך] באפריזא ובקבעתא דכשורי. [=התחלות בניה המוכיחות שכוונתו לבנות עוד קומה שניה. ראה רש"י] | **ומודה רב נחמן באפריזא ובאקבועי כשורי** - לענין גובה דקאמר רב נחמן דלמאי דלא סמך לא סמך, מודה הוא שאם עשה בכותל שסמך מקום הנחת ראשי קורות עלייה על פני כולה סופו להגביהו עוד כשיעור גובה עלייה וניחא ליה בגובה דכותל ראשון ונותן חלק בכל גובהו.  **אפריזא** - עץ ארוך ועב שנותן על פני כל אורך הכותל להניח עליו ראשי קורות ומגין עליהם שלא ירקבו מחמת ליחלוח הכותל, ובלשון משנה קרוי מלטיסין. ומי שאין לו עץ עב עושה חורים בכותל ונותן נסרים קטנים למעלה ולמטה ולצדדין ומניח בתוכו ראשי קורות והיינו אקבעתא דכשורי. |

### חזקה בחלון

|  |  |
| --- | --- |
| אמר רב הונא: בי כוי[=חלונות. כלומר: שמעון הגביה את הכותל שבין החצרות למעלה מד' אמות, ופתח בכותל חלונות לצד ראובן, וחלונות אלו מיועדים להנחת הקורות של התקרה] לא הוי חזקה[=לטובת ראובן, להוכיח ששילם עבור ההגבהה], ואע"ג דעבד ליה הימלטי [=נסרים עבים בצדי החורים שנועדו הגן על ראשי הקורות],  דא"ל [=שמעון לראובן]: אמינא לכי פייסת לי [=בתשלום ההוצאות, כשתרצה להשתתף בכותל] לא ליתרע אשיתאי. | **בי כוי לא הוי חזקה** - שמעון שהגביה כותל החולק בחצר למעלה מד' אמות, ועשה בו חלונות לצד ראובן להנחת ראשי קורות כמו שפירשתי, לא הויא חזקה לגבי ראובן לאמר: 'אני סייעתיך להגביהו, שאלולי שסייעתיך לא היית עושה לי הנחת קורות, שאם אבא לסמוך לו כותל אחר לאחר זמן שאתן עליה תקרה'.  **ואף על גב דמתנח ביה הימלטי** הם נסרים עבים שנותנים בצדי החורים להגין על ראשי הקורות. ולא מצי למימר ראובן: 'אי לאו דסייעי בהדך לא טרחית כל האי טירחא'.  דא"ל שמעון **דכי מפייסת לי לא תתרע אשיתאי** - אמרתי בלבי שמא תמלך לסמוך לי כותל אחר ולתת תקרה ותפייסני בממון במה שהגבהתי לא אצטרך לקלקל כותלי לנקוב בו חורים להנחת ראשי קורותיך. |

### חזקה בהנחת קורות על הכותל

|  |  |
| --- | --- |
| אמר ר"נ: אחזיק להורדי[=הוחזק להניח להניח לוחות עץ דקים על הכותל] לא אחזיק לכשורי[=להניח קורות רחבות], לכשורי - אחזיק להורדי.  רב יוסף אמר: אחזיק להורדי אחזיק לכשורי[=למרות שהם רחבים יותר]. | תוס', אחזיק להורדי - כל חזקות הללו דשמעתין אינן חזקות שלש שנים, דלא שייך שלש שנים אלא גבי חזקת קרקע - שמחזיק בשדה חבירו ואומר "לקחתיו ממך", אבל הכא בחזקת תשמישין בעלמא מיירי שמשתמש בשל חבירו, ובשעה אחת משתמש בפניו ושותק הויא חזקה, כדמוכח לקמן [=ו,ב], דאמרי': "ואי חבריה בטינא לאלתר הויא חזקה". וטעמא משום דאמרינן לא שביק איניש לאישתמושי בתוך שלו תשמיש של קביעות בלא רשותו, וכיון דמשתמש זה לפניו ושותק י"ל דנטל רשות ממנו או נתן לו ממון ומכר לו תשמיש זה.  והני מילי דהויא חזקה כגון שטוען הוא מכר לי או נתן לי במתנה. אבל אם טען: 'נשתמשתי בפניו ושתק' אינה חזקה, כדתנן לקמן בחזקת הבתים /בבא בתרא/ (דף מא): "כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה. כיצד? אמר לו: 'מה אתה עושה בתוך שלי?' והוא א"ל: 'שלא אמר לי אדם דבר מעולם' אינה חזקה" כו'. ובכל חזקות מיירי [=המשנה], לא שנא חזקת שלש שנים ל"ש חזקת יום אחד כי הני. ע"כ.  **אחזיק להורדי** - להניח ראשי רהיטים [=לוחות עץ] דקים על כותל חבירו.  **לא אחזיק לכשורי** - להניח עלי קורות כבדות תחת אלו. |

### חזקה לטפטוף הגשם לחצר חברו

|  |  |
| --- | --- |
| א"ד, אמר רב נחמן: אחזיק להורדי אחזיק לכשורי, לכשורי - אחזיק להורדי[=כדעת רב יוסף שלעיל, ובזה לא נחלקו].  אמר רב נחמן: אחזיק לנטפי [=הורגל לטפטף מי גשמים מגגו לחצר חברו בלא מרזב] אחזיק לשפכי[=מותר לו לבנות מרזב, כך שהמים יקלחו רק במקום אחד], אחזיק לשפכי לא אחזיק לנטפי[=כיון שהטפטוף בכל מקום בחצר, ומפריע יותר].  ורב יוסף אמר: אפילו אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי. | הכי גרסינן: **אחזיק לנטפי אחזיק לשפכי אחזיק לשפכי לא אחזיק לנטפי** - היתה לו חזקה בחצר חבירו שיטפטף גגו מי גשמים לתוכו על פני כל אורך גגו בלא מרזב.  **אחזיק לשפכי** - אם רצה עושה מרזב ויקלח כל מי הגג במקום אחד, דהא עדיפא ליה לבעל החצר. |
| א"ד, אמר רב נחמן: אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי, לנטפי - אחזיק לשפכי [=כמו הדעה שהובאה לעיל בשם רב יוסף],  אבל לצריפא דאורבני לא[=אסור לו לבנות שם גג מענפי ערבה, כי מתחתיו מטפטף הרבה מים, ואי אפשר להשתמש מתחת לאותו גג].  רב יוסף אמר: אפי' צריפא דאורבני [=מותר לבנות].  עבד רב יוסף עובדא בצריפא דאורבני. | **א"ד אמר רב נחמן כו' אבל לצריפא דאורבני לא** - גג של צריף, שרדי"ל בלע"ז, שמכסין אותו בענפי ערבה והיינו אורבני. ומתוך שהטיפין סמוכין מאד אין בעל החצר יכול להשתמש תחתיהם. |

### איזה שטח כלול בשכירות בית

|  |  |
| --- | --- |
| אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: המשכיר בית [=חדר] לחבירו |  |

## תוספות

ואמר לו פרעתיך בזמני אמאי לא כו' - הוה מצי לשנויי הא דקתני "בחזקת שלא נתן" היינו [=כשתובע] בתוך זמנו, או [=כשתובע] בזמנו ואמר [=הנתבע] פרעתיך בתוך הזמן דליכא מיגו כדפרי' לעיל [=משום שזו העזה לומר פרעתיך היום], אבל לאחר זמנו הוי בחזקת שנתן דבמקום חזקה אמרינן מה לי לשקר.

אך ניחא ליה לשנויי התם מימר אמר מי יימר דמחייבי לי רבנן, דלא תיקשי נמי לאביי ולרבא.

כל האומר לא לויתי כאומר כו' - הקשה ה"ר יצחק: מה צריך כאן לטעם כל האומר כו'? הא ודאי כיון שכבר הודה תו לא מהימן לומר שלא לוה!

דבשלמא בשבועות (דף מא: ושם ד"ה כל) צריך להאי טעמא, שאומר לו 'מנה לי בידך' והלה אומר 'להד"מ', ואתו עדים ואמרי ראינו שלוה ופרע, השתא הא דקאמרי סהדי שלוה מהימני, והא דקאמרי פרע לא מהימני דהא איהו קמכחיש להו דאמר לא לויתי והאומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי, אבל הכא לא צריך כלל!

ואומר ר"י דאיצטריך לאשמועינן דלא מצי למימר [=הנתבע] האומר "לא לויתי" [=כוונתי היתה] לא שלא לוה כלל, אלא כאילו לא לויתי לפי שפרעתי, קמ"ל דכאילו אומר לא פרעתי בהדיא.

סמך לפלגא סמך לכולה - האי לפלגא איירי בין לאורך בין לגובה.

ומודה רב הונא בקרנא ולופתא - מפרש ר"ת: קרנא - להיכר שלא יאריך החומה יותר, שבסוף אותו כותל שסמך כייפיה לקרנא כלפי כותלו של חבירו. ולופתא הוי היכר שלא יגביה הכותל יותר, כגון שעשה היכר בראש החומה לפי שרגילין לעשות החומה צרה למעלה שיפלו הגשמים מחוץ לחומה ולא ישהו שם.

ומודה רב נחמן באפריזא היא היכר שיאריך עדיין הכותל שבסוף אורך החומה אינו שוה אלא אבן אחת בולטת ואחת שוקעת, דודאי עדיין יאריכנו.

ואקבעתא דכשורי היינו שעשה מקום הנחת ראשי קורות דמוכח שסופו להגביה עד שיעור גובה עלייה.

# דף ו עמוד ב

|  |  |
| --- | --- |
| בבירה גדולה[=בתוך בנין גדול שיש בו הרבה חדרים], משתמש [=השוכר] בזיזיה[=של הבירה מבחוץ לתלות עליהם] ובכתליה[=של הבירה מבחוץ להניח בחורים שבכתלים] עד ד' אמות[=גם שלא כנגד ביתו], ובעובי הכותל[=להניח על ראש הכותל] במקום שנהגו,  אבל בתרבץ אפדני[=גינת נוי, פטיו] לא[=רשאי השוכר להשתמש בכתלים שם].  ורב נחמן דידיה אמר: אפילו בתרבץ אפדני, אבל רחבה שאחורי הבתים לא[=שאינו בכלל השכירות].  ורבא אמר: אפילו רחבה שאחורי הבתים. | **בירה גדולה** - בית ארוך מאד וחלוק מתוכו להרבה חדרים קטנות, והשכיר לזה אחד מהן, הרי זה משתמש בכתליה בחורי הכתלים על פני ארכה מבחוץ עד ד' אמות אף שלא כנגד ביתו ובזיזים היוצאים מכתלים.  **ובעובי הכותל** - בראשו כגון אם השכיר לו בה עלייה.  **אבל בתרבץ אפדני לא** - דרך בוני בירה חשובה להניח לה כנגד פתח הטרקלין החשוב שבה כעין גינה קטנה לאויר, ועולין בה דשאים ויפה המראה לעינים, ושם אין רשות לזה לתלות בכתלים כלום, שאינו עשוי ליכנס לתוכו.  **אבל רחבה שאחורי הבתים** - כל היקף שאחורי הבתים קרוי רחבה, ושלפני הבתים קרוי חצר. אין הרחבה מושכרת לו להשתמש. |

### חזקה בקורת הסוכה

|  |  |
| --- | --- |
| אמר רבינא: האי כשורא[=קורה] דמטללתא[=של תקרת הסוכה, שסמכה על כותל חברו] - עד תלתין יומין לא הוי חזקה[=שכן חברו לא מקפיד וסבור שזו סוכה זמנית ואחר כך יטלנו משם], בתר תלתין יומין הוי חזקה.  ואי סוכה דמצוה היא [=שנבנתה לצורך חג הסוכות] - עד שבעה יומין לא הוי חזקה, בתר שבעה יומין הוי חזקה[=כי השארתה לאחר חג הסוכות כשהסתיים הצורך מראה שזהו מבנה קבוע, ומצריכה מחאה].  ואי חבריה [=את הקורה לכותל] בטינא[=בטיט], לאלתר הוי חזקה. | **לא הויא חזקה** - אם סמכה על כותל חבירו ולא מיחה בתוך שלשים [יום] לא הויא חזקה לטעון ולומר פייסתיך במעות עד עולם, דכל תלתין יומין לא קפיד איניש ולא מחי, סבור חברי זה צריך לצל ולימים מועטים יטלנו משם.  **ואי סוכה דמצוה היא לבתר ז' הויא חזקה** - דכיון דשבקוה עלה יותר מן הצורך הוה ליה למחויי.  תוס' - ומדלא מיחה איכא למימר דזה פייסו במעות עד עולם, שכן היה דרכם לקבוע סוכתן לצורך כל השנים והלכך מיד לאחר ז' הויא חזקה, דלא דמי לסוכה דמטללתא דלא הוי חזקה עד תלתין יומין, דההיא לצל בעלמא הוא דעבדה, אבל סוכה זו לצורך כל ימות החג שבכל שנה עשאה. ע"כ. |

### שני בתים בשני צדי רשות הרבים

|  |  |
| --- | --- |
| אמר אביי: שני בתים בשני צדי רשות הרבים [=וצריכים לבנות קיר ביניהם כדי למנוע הזק ראיה בין הגגות] - זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו, זה שלא כנגד זה[=המעקה האחד בצד צפון, והמעקה האחר בצד דרום], ומעדיף[=כל אחד מהם מוסיף מעט יותר מהחצי. ועל ידי בניה זו ישנה מחיצה המונעת ראיה בין שניהם]. | זה שלא כנגד זה - זה סותם גגו לצד צפון וזה לצד דרום.  ומעדיף - מושך המעקה יותר מחצי הגג, כדי שיהיה במקצת כנגד סתימתו של זה ומתוך כך לא יראה בהדיא לגגו של חבירו. |
| מאי איריא ברשות הרבים [=עוברת בין הבתים]? אפילו רשות היחיד [=עוברת בין שני הבתים] נמי [=צריך לבנות קיר כדי למנוע הזק ראיה]!  רשות הרבים איצטריכא ליה, מהו דתימא נימא ליה: "סוף סוף הא בעית לאצטנועי מבני רשות הרבים" [=ולכן המעקה שעל הגג לא יועיל כלום], קמ"ל דא"ל: רבים - ביממא חזו לי, בליליא לא חזו לי, את בין ביממא בין בליליא חזית לי; א"נ, רבים - כי קאימנא חזו לי, כי יתיבנא לא חזו לי, את חזית לי בין כי קאימנא בין כי יתיבנא; רבים - כי מעיינו חזו לי, כי לא מעיינו לא חזו לי, את ממילא נמי חזית לי. |  |
| אמר מר [=אביי במימרה שלעיל]: ***"***זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו, זה שלא כנגד זה ומעדיף***".*** פשיטא [=שכל אחד יבנה חצי]!  לא צריכא, דקדים חד מנייהו ועבד [=מעקה לחצי גגו], מהו דתימא נימא ליה אידך: "שקול אוזינקא [=תשלום הוצאות] ועבדיה את כוליה", קמ"ל [=שיכול לכוף את חברו לבנות בחצי גגו], דא"ל: את מ"ט לא עבדת? משום דמיתרע אשיתך, אנא נמי מיתרע ליה אשיתאי. | **פשיטא** - דהאי פלגא והאי פלגא.  **לא צריכא דקדים חד ועביד דידיה** - מעקה לחצי גגו קודם שבא לב"ד ואח"כ תבע את חבירו לעשות בשלו.  **מהו דתימא** - הואיל והתחיל לעשות יגמור המעקה בגגו וזה יתן לו חצי הוצאה.  **אוזינקא** - יציאה.  תוס': דאי לא קדים אלא בא לב"ד על עסק המעקה ולא זה רוצה לעשות בגגו - פשיטא דב"ד עושה פשרה ביניהם לעשות כל אחד חצי מעקה, או האחד יעשה כולו וחבירו יחזיר לו שכר הורעת אשיותא. אבל השתא דקדים יכול לטעון אידך: "אילו לא קדמת אותי הייתי עושה כולו בגגי, אבל לחצאין לא עבידנא דטריחא לי לחזר אחר פועלין בשביל דבר מועט". ע"כ.  **לא תתרע אשיתאי** - מכובד הבנין שמכבידין על חומה טיט ממהרת [=החומה] לקלקל למעלה. |

### גג הסמוך לחצר חברו

|  |  |
| --- | --- |
| אמר ר"נ אמר שמואל: גג הסמוך לחצר חבירו - עושה לו[=בעל הגג לגגו] מעקה גבוה ד' אמות[=כדי למנוע היזק ראיה מהגג לעבר החצר], אבל בין גג לגג לא [=צריך שום מחיצה, שהרי אין שימוש מרובה בגג, ורק הצפיה מהגג אל החצר מזיקה].  ור"נ דידיה אמר: [=בין גג לגג] אינו זקוק לד"א, אבל זקוק למחיצת עשרה. | **גבוה ארבע אמות** - משום היזק ראיה.  **אבל בין גג לגג** - לא צריך, כדאמרינן בשמעתין קמייתא: חצר קביעא תשמישיה וגג לא קביעא תשמישיה ולא ידענא בהי עדנא דסלקת דאיצטנע ממך.  **אין זקוק לו** - בין גג לגג לארבע אמות גובה. |
| למאי [=נועדה מחיצת עשרה שהצריך רב נחמן]?  אי להיזק ראיה - ארבע אמות בעינן!  אי לנתפס עליו כגנב [=שאם יימצא שם ייחשב שנכנס לשם גניבה] - במסיפס בעלמא סגיא!  אי לגדיים וטלאים [=שלא ייכנסו] - בכדי שלא יזדקר בבת ראש סגי!  לעולם לנתפס עליו כגנב, במסיפס מצי משתמיט ליה, [אמר: ממצורי קממצירנא,] במחיצת עשרה לא מצי משתמיט ליה. | **אם נתפס כגנב** - שאם יכנס לפנים מן המחיצה לשם גניבה נכנס.  **מצי משתמיט ליה** - ולומר חפץ נפל מידי על גגך ונכנסתי אצלך ליטול. |
| מיתיבי [=מבריתא המובאת בהמשך העמוד]: אם היה חצרו למעלה מגגו של חבירו - אין נזקקין לו [=לבנות מחיצה כדי שלא יצפה מהחצר אל הגג של חברו]". מאי לאו אין נזקקין לו כלל? [=ומוכח כדעת שמואל שלא הצריך מחיצה למנוע נתפס כגנב, ונגד רב נחמן]!  לא, אין נזקקין לד' אמות, אבל נזקקין למחיצת עשרה. | היתה חצירו למעלה מגגו של חבירו - שהיה קרקע החצר גבוה מקרקע הבית.  **אין זקוק לו** - בעל החצר לעשות לו מחיצה בין חצר לגג, דכיון דגג לא קביע תשמישיה נוח ליזהר משכיניו שלא יראוהו. |

### שתי חצרות זו למעלה מזו

|  |  |
| --- | --- |
| איתמר: שתי חצרות זו למעלה מזו[=וצריך לבנות קיר בין שתי החצרות],  אמר רב הונא:תחתון בונה מכנגדו ועולה [=עד גובה קרקעית החצר הגבוהה יותר], ועליון בונה מכנגדו ועולה[=בסיוע חברו. אבל העליון לא צריך לשלם על הבניה שעד המפלס שלו].  ורב חסדא אמר: עליון מסייע מלמטה ובונה. | **זו למעלה מזו** - קרקעית האחד גבוה מחבירתה.  **זה בונה מכנגדו ועולה** - התחתון בונה משלו מלמטה עד שמגיע לגובה קרקעיתו של חבירו, ואחר כך מתחיל זה לסייעו ונותן חלקו מכנגדו ומעלה, ולא יהא עליון נפסד בשפלות קרקעיתו של תחתון. |
| תניא כוותיה דרב חסדא: שתי חצרות זו למעלה מזו, לא יאמר העליון: 'הריני בונה מכנגדי[=בלבד] ועולה', אלא מסייע מלמטה ובונה. ואם היתה חצרו למעלה מגגו של חבירו - אינו זקוק לו. |  |

### פסיקת רב חמא בדייר עליאי ותתאי

|  |  |
| --- | --- |
| הנהו בי תרי דהוו דיירי, חד הוה דייר עילאי וחד הוה דייר תתאי, איתבר תתאי [=שקע המבנה בארץ, והתחתון אינו יכול להכנס כשהוא זקוף], א"ל תתאי לעילאי: "תא ונבנייה", א"ל: אנא שפיר קא דאירנא. | **דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי** - כשחלקו האחין נטל זה בית וזה עלייה.  **איתבר תתאי** - נטבעו הכתלים התחתונים בארץ עד ששפלה תקרת העלייה ואין התחתון יכול ליכנס בתוכו אלא אם כן שוחה.  **תא ונבנייה** - בוא ונסתור את כל הבית ונבננו.  **איבנייה אנא** - משלי.  **אמר ליה** - עליון לית לי דוכתא דדיירנא ביה.  **לא קא מתדר לי** - איני יכול לדור בביתי מפני עלייתך. |

## תוספות

האי כשורא דמטללתא - אומר ר"ת דאמתני' קאי, דעד שלשים יום לא הוי חזקה והוי בחזקת שלא נתן, מכאן ואילך הוי בחזקת שנתן ואתי שפיר דנקטיה הכא ולא בחזקת הבתים.

עד שבעה יומי - לאו דוקא, שבעה דבשמיני עצרת לא יוכל לסתור.

ואי חבריה בטינא לאלתר הוי חזקה - ואומר רבינו שמואל דחזקות דלעיל לאו דשלש שנים אלא לאלתר, כדאמרינן הכא.

בשני צדי רשות הרבים - אומר ר"י דוקא בשני צדי רשות הרבים, שאין האחד מרגיש בחבירו כשעולה בגגו שיזהר ממנו, מדאמרינן בסמוך "אבל בין גג לגג לא" [=וזה סותר לדברי אביי! אלא צריך לחלק ששם הגגות צמודים].

מהו דתימא מצי א"ל שקול אוזינקא כו' - וא"ת והיכי הוי ס"ד דמצי למימר ליה הכי? דאטו משום דקדם זה ועשה הורע כחו ויכול לדוחקו זה לעשות כל הכותל?

ויש לומר דס"ד כיון דאם לא קדם זה ועשה זה הוה מצי למימר: "שקול אוזינקא וזיל ועשה כל הכותל, או הב לי אוזינקא ואעשה אני הכל ונרויח בין שנינו שלא נצטרך להעדיף", השתא נמי מצי למימר ליה הכי, קמ"ל דלא מצי אמר ליה, כיון שכבר עשה זה ולא אמר לו קודם.

שתי חצרות זו למעלה מזו - וא"ת ותחתון למה יסייע לעליון? דמכי מטי לארבע אמות [=מקרקע חצרו של התחתון] ולא יוכל התחתון לראות בחצר העליון יבנה העליון [=לבדו]?

ואומר ר"ת כגון שחצר התחתון אינו נמוך אלא אצל חצרו של עליון (אלא מצד א'), ומצד א' הוא גבוה כחצר העליון שיוכל לראות שם.

ור"י מפרש דהתחתון מזיק לעליון כי קאי עליון, כדאמרי' לעיל "כי קאימנא חזו לי" ולכך צריך לסייע עד ד' אמות בחצר העליון.

# דף ז עמוד א

|  |  |
| --- | --- |
| א"ל: איסתריה אנא ואבנייה,  אמר: לית לי דוכתא למידר בה.  א"ל: אנא אוגר לך דוכתא!  א"ל: לא טרחנא, לא קא מתדר לי, שוף אכריסך [=כפוף עצמך עד כריסך] ועול, ושוף אכריסך ופוק.  אמר רב חמא: בדינא קא מעכב. | **שוף אכריסך** - שחה קומתך עד כריסך. |
| והני מילי דלא מטו כשורי [=קורות העליה] למטה מעשרה, אבל מטו כשורי למטה מעשרה, מצי א"ל: למטה מי' רשותא דידי הוא, ולא משעבד לך. | **כשורי** - קורות העלייה. |
| וה"מ דלא אתנו גבי הדדי, אבל אתנו גבי הדדי [=בשעת החלוקה שאם ישקע הבית יבנו מחדש] - סתרי ובנו. | **אבל אתנו אהדדי** - כשחלקו אם תשפל עלייה יסתרוהו הבית ויבנוהו. |
| וכי אתנו בהדי הדדי עד כמה [=תנמך העלייה ויחייב התחתון את העליון לסתור ולבנות]?  אמרו רבנן קמיה דרבה משמיה דמר זוטרא בריה דרב נחמן דאמר משמיה דר"נ: כאותה ששנינו [=במשנה להלן דף צח,ב לגבי קבלן שהתחייב לבנות בית: "עושה]רומו [=גובהו של הבית] כחצי ארכו וכחצי רחבו***".***  אמר להו רבה: לאו אמינא לכו: לא תיתלו ביה בוקי סריקי ברב נחמן? הכי אמר ר"נ:כי דדיירי אינשי.  וכמה?  אמר רב הונא בריה דרב יהושע: כי היכי דעיילי איסוריתא[=חבילות קנים ארוכים] דמחוזא והדר[=יכול להחזיר עצמו לכל הצדדים]. | **עד כמה** - תשפיל העלייה ויכוף את העליון לסתור ולבנות.  **כאותה ששנינו** - בהמוכר פירות המקבל עליו מחבירו לבנות לו בית עושה רומו כחצי ארכו וחצי רחבו כבנין ההיכל שהיה ארכו ארבעים ורחבו עשרים וגבהו שלשים.  **איסוריתא** - חבילות קנים ארוכין.  **והדר** - מחזיר עצמו לכל צדדין. |

### פסיקת רב חמא בבונה אשיתא אחורי כווי

|  |  |
| --- | --- |
| ההוא גברא דהוה בני אשיתא [=כותל] אחורי כווי [=חלונות] דחבריה.  אמר ליה [=חברו]: קא מאפלת עלי [=אתה מחשיך את האור בביתי].  א"ל: סכרנא [=אסתום] לך [=חלונותיך] הכא, ועבידנא לך כווי לעיל [=למעלה] מאשיתאי.  א"ל: קא מרעת ליה לאשיתאי [=פתיחת חלונות חדשים בקירות תערער את חוזקם].  א"ל: סתרנא לך לאשיתך עד דוכתא דכווי, ובנינא לה, ועבידנא לך כווי בבנינא לעיל מאשיתאי.  א"ל: אשיתא [=כותל שהוא] מתתאה עתיקא ומלעיל חדתא לא קיימא [=משום שהטיט החדש לא נדבק היטב לטיט הישן].  אמר ליה: סתרנא לה עד לארעא, ובנינא לה, ועבידנא לך כווי בגוה.  א"ל: חדא אשיתא חדתא בכוליה ביתא עתיקא לא קיימא.  א"ל: סתרנא לה לכוליה ביתא, ובנינא לך כווי בבנינא.  א"ל: לית לי דוכתא למידר בה.  א"ל: אגירנא לך דוכתא.  א"ל: לא טרחנא.  אמר רב חמא: בדין קא מעכב. | **סכרנא לך הכא** - אסתום לך חלונותיך באבנים וטיט ואפתח לך למעלה מכותלי בגובה כתליך חלונות אחרים שיאירו בביתך.  **קמרעת לאשיתאי** - כשתפתח בה חלונות תנוע החומה מחמת המכה.  **סתרנא לך** - הכותל מראש גובהו עד שיגיע למקום החלונות שאעשה לך.  **לא קיימא** - שאין טיט החדש נדבק יפה בטיט הישן שיבש כבר. |
| היינו הך, והא תו למה לי? [=זה כמו הפסיקה הקודמת של רב חמא לגבי בית ועליה: גם שם הוצע לנתבע לשכור לו מקום אחר ורב חמא פסק שזכותו להתנגד לכך]?  הא קמ"ל, דאע"ג דלא משתמש אלא תיבנא ובי ציבי בעלמא [=לאחסון, בכל זאת יכול להתנגד, שאין ברצונו לטרוח להוציא העצים והתבן למקום אחר]. | **דאע"ג דקא משתמש בה בציבי ותיבני** - ואין הוא עצמו דר בתוכו מצי א"ל לא מצינא דאטרח להוציא העצים והתבן. |

### פסיקת רב חמא בבניית אשיתא אפומא דאספלידא

|  |  |
| --- | --- |
| הנהו בי תרי אחי דפלגי בהדי הדדי [=את הירושה], חד מטייה אספלידא [=טרקלין יפה] וחד מטייה תרביצא [=גינה הצמודה לטרקלין].  אזל ההוא דמטייה תרביצא וקא בני אשיתא [=קיר] אפומא דאספלידא.  א"ל: קא מאפלת עלי [=שנחסם האור מלהיכנס לטרקלין].  א"ל: בדידי קא בנינא.  אמר רב חמא: בדין קאמר ליה. | **אספלידא** - טרקלין יפה.  **תרביצא** - גינה שבצד הטרקלין שהיתה מאירה לתוכו.  **בדנפשאי אנא בנינא** - בשלי אני בונה ואתה אין לך עלי חזקת אורה של שלש שנים, דהשתא הוא דפלגינוהו. |
| א"ל רבינא לרב אשי, מאי שנא מהא דתניא: שני אחין שחלקו, אחד מהן נטל שדה כרם ואחד מהן נטל שדה לבן - יש לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן [=שבהן זכאי להכניס את המחרישה והשוורים לעבודת הכרם], שעל מנת כן חלקו? [=וגם כאן תהיה לבעל הטרקלין זכות למנוע בניה שתפגע בו]. | **ד' אמות לעבודת הכרם** - שהיו חורשין אותה בשוורים. |
| א"ל: התם דעלו להדדי [=בזמן החלוקה חישבו את שווי הכרם יותר משדה לבן, ולכן זכאי לשמר את עבודת הכרם].  אבל הכא מאי? דלא עלו להדדי? וכי בשופטני עסקינן, דהאי שקיל אספלידא והאי שקיל תרביצא ולא עלו להדדי?  א"ל: נהי דעלו להדדי דמי ליבני כשורי והודרי, דמי אוירא לא עלו להדדי. | **דעלו אהדדי** - שנתן בעל הכרם לבעל השדה לבן דמים של עילוי הכרם. הילכך כרם בעי למשקל עם עבודתו.  **בשופטני עסקינן** - וכי שוטה היה שנטל גינה חלקה כנגד בית בנוי ולא נטל עילוי דמים? |
| ולימא ליה: מעיקרא אספלידא פלגת לי, השתא משוית לי אידרונא [=חדר אפל]!  אמר רב שימי בר אשי: שמא בעלמא פלג ליה,  מי לא תניא: האומר "בית כור עפר אני מוכר לך", אע"פ שאינו אלא לתך - הגיעו, שלא מכר לו אלא שמא, והוא דמיתקרי בית כור; "פרדס אני מוכר לך", אע"פ שאין בו רמונים - הגיעו, שלא מכר לו אלא שמא, והוא דמיתקרי פרדס; "כרם אני מוכר לך", אע"פ שאין בו גפנים - הגיעו, שלא מכר לו אלא שמא, והוא דמיתקרי כרמא!  מי דמי? התם מצי אמר ליה מוכר ללוקח: שמא זביני לך, הכא מצי א"ל: אדעתא דהכי פלגי, דדאירנא ביה כי היכי דדרו אבהתן.  אמרו ליה | **והשתא אידרונא** - חדר אפל ואני על מנת אספלידא נתתי עילוי דמים.  **שמא בעלמא** - אם אספלידא שמא ואע"פ שאינו כשאר אספלידא לא בטיל שמו.  **בית כור** - לפי חשבון סאתים כחצר המשכן. |

## תוספות

שוף אכריסך - פ"ה: שחה קומתך. ולר"י נראה: שוף לשון שפשוף, שמתחכך בארץ.

בוקי סריקי – "אנשים רקים" מתרגמינן: גוברין סריקין (שופטים יא).

היינו הך - וא"ת, והא אשמעינן בהאי עובדא דחדתא אעתיקא לא קאי, דלא שמעינן מההיא דלעיל? ולעיל איצטריך כדאמרינן וה"מ דלא מטו כשורי למטה מי' וכו'?

וי"ל דמילתא דפשיטא היא דחדא חדתא וכולה עתיקא לא קאי, ומשום הא לא הוה צריך לאתויי האי עובדא.

אספלידא - פרש"י: טרקלין יפה. ובערוך פירש: מערה, כדמתרגם (תהלים נג) "מפני שאול במערה" = באספלידא.

ואור"י דאספלידא דהכא א"א להיות מערה, מדקאמר נמי "דעלו להדדי בכשורי והודרי", ובמערה ליכא כשורי והודרי! ועוד מדקאמר "מעיקרא אספלידא והשתא אידרונא" ובמערה ליכא אורה כלל!

ומפרש ר"י דאספלידא דהכא הוי אכסדרה שיש בה אורה גדולה שפרוצה ברוח אחד, כדאמרינן בלא יחפור (לקמן דף כה.): "עולם דומה לאכסדרה" וכו'. וכן מוכח בהקומץ רבה (מנחות דף לג: ושם ד"ה אספלידא) [=שאספלידא היא אכסדרה], דאמר אביי "חזינא להו לאספלידי דבי מר דאית להו פצימי ולית להו מזוזה" ופריך: "מיתיבי בית שער ואכסדרה ומרפסת חייבין במזוזה".

א"ל בדידי קבנינא - פ"ה: אתה אין לך עלי חזקת אורה של שלש שנים.

ותימה שהיה יכול להאפילו עליו שלא יהא לו בטרקלין אורה כלל! ועוד, דמאי קאמר "באוירא לא עלו אהדדי", פשיטא דעלו נמי באוירא, דבית בלא אורה אינו שוה כלום!

ומפרש ר"ת שמאספלידא היה יכול לראות לשדותיו דרך התרביצא. ודקאמר "מאפלת עילווי" היינו שהיה מעכבו שלא היה יכול לראות שדותיו, וקרי לה נמי אידרונא שלא היה יכול להביט למרחוק. וכן מפרש ההוא דלקמן אין להם חלונות זה על זה.

ומיהו קשיא לר"י דמאי קפריך מאי שנא מהא דתניא כו' התם ודאי יש לו ד' אמות לפי שהם צורך לעבודת הכרם, אבל הכא זה לא היה צורך האספלידא, מש"ה בדין קאמר ליה!

ונראה לר"י דודאי היה מאפיל עליו האורה שלא היה בו אורה גדולה כאשר צריך לאכסדרה, אבל עדיין היה בו אור גדול. והא דאמר "ומכנגדן מרחיק ד' אמות שלא יאפיל", היינו שלא יאפיל לגמרי עד שלא יהא ראוי להשתמש בו יפה. ומש"ה קרי ליה אידרונא משום דלגבי אכסדרה אידרונא היא. והשתא נמי אתי שפיר דלא עלו להדדי באוירא שהוא צורך האכסדרא.

והוא דקרו ליה בית כור - וכגון שהלוקח יודע שיש לו קרקע שקרוי בית כור, דאל"כ הרי הטעהו! ואפי' אם רואה בשעת מכירה שאין שם בית כור יכול לומר סבור הייתי שהיית משלים לי בית כור.

ואם תאמר ונימא דדמים מודיעים ואם נתן לו דמי בית כור אפילו קרו ליה בית כור ישלים לו בית כור שלם?

ויש לומר דמיירי כגון דאוזיל גביה ואינו נותן לו אפילו דמי לתך, ואי קרו ליה בית כור אפילו אין בו אלא לתך הגיעו, ואי לא קרו ליה בית כור חייב לתת לו בית כור שלם.

אי נמי דלא אוזיל גביה וכגון דנתן לו דמי לתך, והשתא אי לא קרו ליה בית כור היה יכול לומר לוקח אם תרצה לתת לי בית כור שלם ולעמוד במקחך עמוד ואם לאו תחזור לי מעותי אבל אי קרו ליה בית כור הגיעו אע"פ שאין בו אלא לתך.

# דף ז עמוד ב

|  |  |
| --- | --- |
| מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי: נהרדעי [=רב חמא היה מנהרדעא] לטעמייהו [=שאינם סוברים טענת "כדרך שדרו אבותי"],  דאמר ר"נ אמר שמואל: האחין שחלקו - אין להן לא דרך[=מעבר]זה על זה, ולא חלונות זה על זה [=ורשאי האח השני לבנות באופן שסותם אור החלון], ולא סולמות זה על זה [=ואם קיבל עלייה אין לו רשות לקבוע סולם כדי להגיע], ולא אמת המים זה על זה[=ואינו רשאי להעביר אמת המים בשדה של אחיו], והזהרו בהן שהלכות קבועות הן.  ורבא אמר: יש להן. | **נהרדעי לטעמייהו** - רב חמא דמן נהרדעא הוא דלא ס"ל הא דאידור בה כדדרו אבהתי ולשם כך חילקנו, אזיל לטעמייהו דנהרדעי דאמר שמואל דהוא מנהרדעא.  **האחין שחלקו** - ונטל זה שדה לצפון וזה לדרום, והיה אביו רגיל להיות לו ליכנס דרך זו לתוך זו אין יכול לומר דרך לי עליך.  **ולא חלונות** - לערער על סתימת אורו.  **ולא סולמות** - אם נטל זה בית וחצר וזה נטל עלייה אין לו לקבוע סולם בחצירו של זה לעלות לעלייתו.  **ולא אמת המים** - להביאה מן הנהר דרך שדהו של זה לתוך שלו. |

### פסיקת רב חמא בשטרא דיתמי

|  |  |
| --- | --- |
| ההוא שטרא דיתמי [=שמעיד שהיו חייבים לאביהם ממון] דנפיק עליה תברא [=שובר, שכבר נפרע החוב],  אמר רב חמא: אגבויי לא מגבינן ליה ומיקרע לא קרעינן ליה.  אגבויי לא מגבינן ליה - דנפק תברא עליה.  מיקרע לא קרעינן ליה - דכי גדלי יתמי דילמא מייתו ראיה ומרעי ליה [=לשובר, שהוא שקר]. | תברא - שובר שהוא פרוע לאביהם.  ומרעי ליה - לשובר שהן עדי שקר. |
| אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרבינא: הלכתא [=בפסיקות שפסק רב חמא לעיל] מאי?  א"ל: בכולהו הלכתא כרב חמא, לבר מתברא, דסהדי בשקרי לא מחזקינן.  מר זוטרא בריה דרב מרי אמר: בהא נמי הלכתא כרב חמא, דאם איתא דתברא מעליא הוא - איבעי ליה[=לחייב] לאפוקי בחיי אבוהון, ומדלא אפקיה, שמע מינה זיופי זייפיה. |  |

### מהמשנה והלאה נמצא כבר בקובץ אחר, והועתק כאן לשלימות הדף

### משנה

|  |  |
| --- | --- |
| מתני'.  **כופין אותו [=את בן החצר] לבנות בית שער ודלת לחצר. רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא כל החצרות ראויות לבית שער.**  **כופין אותו [=את בן העיר] לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח. רשב"ג אומר: לא כל העיירות ראויות לחומה.**  **כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר? י"ב חדש. קנה בה בית דירה - הרי הוא כאנשי העיר מיד.** | מתני'.  **כופין אותו** - את בן החצר שאינו רוצה לסייע את בני החצר לבנות להן בית שער להיות שומר הפתח יושב שם בצל ומרחיק את בני רשות הרבים מלהציץ בחצר.  **ודלת** - לשער החצר לנועלו.  **לא כל החצרות ראויות לבית שער** - בגמ' מפרש איזו היא הראויה.  **ויהא כאנשי העיר** - לשאת עמהם בעול. |
| גמ'.  למימרא, דבית שער מעליותא היא, והא ההוא חסידא דהוה רגיל אליהו דהוה משתעי בהדיה, עבד בית שער ותו לא משתעי בהדיה [=לפי שבית השער מונע מהעניים לבקש]?  לא קשיא: הא מגואי [=גריעותא, משום שקול העני לא נשמע], הא מבראי [=העני יכול להכנס לבית השער, ולצעוק לעבר הדלת וקולו נשמע].  ואי בעית אימא: הא והא מבראי, ולא קשיא: הא דאית ליה דלת, הא דלית ליה דלת.  אבע"א: הא והא דאית ליה דלת, ולא קשיא: הא דאית ליה פותחת, הא דלית ליה פותחת.  אי בעית אימא: הא והא דאית ליה פותחת, ולא קשיא: הא דפותחת דידיה מגואי, הא דפותחת דידיה מבראי [=ויכול העני לפתוח ולהכנס]. | גמ'.  ולא אישתעי בהדיה - לפי שמפסיק בעניים הצועקין ואין קולם נשמע.  מגואי - לחצר גריעותא הוא לפי שדלת החצר נעול והעני צועק ובית שער שבפנים מפסיק הקול.  **מבראי** - אינו מפסיק בפניו שהרי נכנס לתוכו וכשאין לו דלת עסקינן.  פותחת דידיה מאבראי - העני פותחה ונכנס פותחת שירוד"ר בלע"ז והוא של עץ ותמיד המפתח לתוכו. |

|  |  |
| --- | --- |
| [=ציטוט המשנה:] **כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר.**  תניא, **רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא כל חצרות ראויות לבית שער, אלא חצר הסמוכה לרשות הרבים - ראויה לבית שער, ושאינה סמוכה לרשות הרבים - אינה ראויה לבית שער.**  ורבנן [=מדוע הצריכו בית שער בחצר שאינה סמוכה לרשות הרבים]? זימנין דדחקי בני רשות הרבים ועיילו ואתו. | שאינה סמוכה - שמשוכה להלן מרשות הרבים. |
| [=ציטוט המשנה:] **כופין אותו לבנות לעיר כו'.**  **(ת"ר: כופין אותו לעשות לעיר דלתים ובריח:) ורבן שמעון בן גמליאל אומר: לא כל העיירות ראויות לחומה, אלא עיר הסמוכה לספר - ראויה לחומה, ושאינה סמוכה לספר - אינה ראויה לחומה.**  ורבנן? זימנין דמקרו ואתי גייסא. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| בעא מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן: ***כשהן גובין*** [=לחומת העיר], ***לפי נפשות גובין, או דילמא לפי שבח ממון גובין?***  אמר ליה: ***לפי ממון גובין, ואלעזר בני, קבע בה מסמרות*** [=הזהר לדון כך].  איכא דאמרי, בעא מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן: ***כשהן גובין, לפי קירוב בתים הן גובין*** [=הקרוב לקצה העיר זקוק יותר לחומה], ***או דילמא לפי ממון גובין?***  אמר ליה: ***לפי קירוב בתים הן גובין, ואלעזר בני, קבע בה מסמרות.*** | **כשהם גובים** - לחומת העיר.  קבע בה מסמרות - הזהר לדון כן ולא תזוז ממנה.  קירוב בתים - בית הקרוב לחומה צריך לחומת העיר יותר מן הרחוק. |
| רבי יהודה נשיאה רמא דשורא [=הוצאות חומת העיר] אדרבנן [=כמו שאר תושבי העיר].  אמר ריש לקיש: ***רבנן לא צריכי נטירותא, דכתיב:*** +תהלים קל"ט+ ***"אספרם מחול ירבון". אספרם למאן? אילימא לצדיקים דנפישי מחלא, השתא כולהו ישראל כתיב בהו:*** +בראשית כ"ב+ "***כחול אשר על שפת הים", צדיקים עצמם מחול ירבון? אלא הכי קאמר: אספרם למעשיהם של צדיקים - מחול ירבון, וק"ו: ומה חול שמועט - מגין על הים, מעשיהם של צדיקים שהם מרובים - לא כל שכן שמגינים עליהם.*** | **רמא דשורא אדרבנן** - הטיל יציאת חומת העיר על החכמים כמו על שאר בני אדם.  חול - שהוא מועט ממעשיהם של צדיקים.  **מגין על הים** - והוא לו לחומה, כדכתיב "אשר שמתי חול גבול לים" (ירמיהו ה). |
| כי אתא לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה: ***מאי טעמא לא תימא ליה מהא:*** +שיר השירים ח'+ "***אני חומה ושדי כמגדלות", אני חומה - זו תורה, ושדי כמגדלות -*** |  |

## תוספות

מר ינוקא - הוא הגדול, ועל שם שנולד בינקותו של רב חסדא קרי ליה מר ינוקא, ומר קשישא הוא הצעיר, ונולד בקשישותו של רב חסדא (ועיין רש"י כתובות פט: ד"ה מר).

נהרדעי לטעמייהו - רב חמא נהרדעי הוא, כדאמרינן בפרק קמא דסנהדרין (דף יז:): [אמוראי] דנהרדעי רב חמא. ושמואל נמי נהרדעי הוא, כדאמר שמואל (ברכות דף נח:): "נהירין לי שבילי דרקיע כשבילי דנהרדעי".

אין להם דרך זה על זה - טעמא משום דפסיק שמואל בפרק המוכר את הבית (לקמן דף סד.) כר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר, ולפיכך אין להם דרך זה על זה שלא שייר לעצמו כלום כל אחד חלק בחלק חבירו, והוה לו כמוכר. ואף על גב דאמרינן המוכר בית ושייר חצר מכר לו עם הדרך למ"ד מוכר בעין יפה מוכר? לא דמי דהכא כולם מוכרין וכל אחד מכר ולא שייר לעצמו כלום בחלק חבירו וה"ל כמוכר חצר ושייר בית דצריך ליקח לו דרך מבעל החצר.

ולא סולמות זה על זה - פי' בקונט' אם נטל זה בית וחצר וזה נטל עלייה אין לקבוע סולם בחצירו של זה לעלות לעלייתו.

וקשה לר"י דהיינו ולא דרך זה על זה?

ונראה לר"י כגון שלקח זה בית וזה עלייה וחצר אין לו לסמוך הסולם בכותל של זה ולעלות בעלייתו.

ואי בעית אימא הא והא מבראי - ולא גרסינן הא והא מגוואי דמגוואי אין שייך לחלק בין אית ליה דלת ללית ליה ובין אית ליה פותחת ללית ליה, דבכל ענין הוא רע כיון שאין יכול לבא אלא עד פתח החצר. ואין לפרש הא דאית ליה דלת כו' אחצר קאי דהא במתני' בהדיא קתני כופין אותו לבנות דלת לחצר. ולמאי דגרסי' מבראי קצת קשה דלא הוי כשאר שינויי דנקט צד דלא מעלי הא והא דאית ליה דלת והא והא דאית ליה פותחת והכא נקיט ההוא דמעלי.

לפי שבח ממון הן גובין - כיון דאין סכנת נפשות לא אזלינן אלא בתר ממון. והכי נמי אמר בהגוזל בתרא (ב"ק דף קטז:): "שיירא ההולכת במדבר ועמד עליה גייס מחשבין לפי ממון", דליכא סכנת נפשות כיון דאין הגייס בא רק בשביל ממון.

ואף על גב דאמר בפ' בן סורר (סנהדרין דף עב.) דהבא במחתרת נידון על שם סופו ומפרש רבא טעמא בגמ' משום חזקה דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו כו' ואפי' הכי אין מחשבין אלא לפי ממון כיון דהגייס ברצונו אינו בא על הנפשות, דאם לא יעמדו נגדם לא יזיק לגופם, הילכך לא חשיב סכנת נפשות. לפיכך אם יעמדו עליהם לסטים ונתפשרו עמהם גובין לפי ממון. אבל היכי דטעו במדבר אמר התם דמחשבינן אף לפי הנפשות משום כיון דטעו איכא סכנת נפשות.

לפי קירוב בתים הן גובין - פירש ר"ת ונותנין עניים קרובים יותר מרחוקים, וכן עשירים קרובים יותר מעשירים רחוקים, אבל עשירים רחוקים נותנין יותר מעניים קרובים, דלפי שבח ממון נמי הן גובין.

אילימא לצדיקים כו' - דבהכי מיירי קרא, דלעיל מיניה כתיב "ולי מה יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם" וכתיב בתריה "אספרם מחול ירבון".