דרכי ציטוט רבותיו

# לפני איזה רב למד כל מסכת?

השוו ברלינר, תולדות פירושי רש׳׳י עמ׳ קלג‑ד.

**שבת**

* מביא ר׳ יצחק הלוי לרוב (21 פעמים) והוא יותר מכל רב אחר באף מסכת.
* היה לפניו פירוש מתלמידי ר׳ יצחק הלוי, אמנם מלשונותיו נראה שגם למד לפניו, כגון:  
  דף סה עמוד ב ד"ה וסבר שמא ואני קבלתי מרבינו הלוי
* כנראה לא למד לפני ר׳׳י בן יקר, שכן הוא מביא פירוש ׳משום רבינו יעקב׳ (יב: ׳סועד׳), ופעם מתוך פי׳ שמצא ׳בשם רבינו יצחק בן יהודה שאמר משם רבינו יעקב׳. ואף מביא ממה ששמע לפניו בעירובין בניגוד למה שהביא בסתם (יט. מפליגין).
* אמנם נראה שלמד אותו הרבה פעמים, וגם אחרי שלמד לפני שלשת רבותיו, שכן מצאנו:

רש"י מסכת שבת דף כ עמוד א ד"ה תני רבי תני רבי חייא - בפרק במה מדליקין לגבי מנורה: להעלות נר תמיד - שתהא שלהבת עולה מאליה, אלמא: בכי האי גוונא הויא הדלקה, משום ר' יצחק הלוי, וקשה לי, חדא: דרמי בר חמא קתני לה התם, ועוד: דלאו מתניתא היא, אלא הוא אמר לה בפירוש דמתניתין אחריתי, ושאר רבותינו תנו לה לענין מדורה, ואני מצאתי אותה בתורת כהנים לגבי מנורה.

* רש׳׳י מסכת שבת נט ע׳׳ב– תרי המייני קאמרת - הא ודאי משאוי הוא ואסור, לשון תלמידי רבינו יצחק נשמתו עדן, [ובתלמידי] רבינו הלוי מצאתי מותר

**עירובין**

* רש"י מסכת שבת דף יט עמוד א ד"ה מפליגין - מפרישין מפליגין - מפרישין מן היבשה לים וזהו לשון [הפלגת] ספינה על שם שמפליג עצמו מן היישוב, ומרבינו יעקב שמעתי בעירובין שאמצעיתו של ים נקרא פילגוס, ואף בלשון לעז פילגס
* בהג׳׳ה בעירובין ד. ׳וזה גב המזבח׳ מצויין שפירוש שסתם רש׳׳י מר׳׳י בן יקר הוא, ולאחר זמן חזר בו.

**סוכה**

כנראה למדה לפני ר׳׳י בן יקר וגם לפני ר׳׳י הלוי. אמנם רש׳׳י ג׳׳כ מביא לשונות מר׳׳י בן יקר (לד: ׳נטלה פטמתו׳) ומ׳יסודו של רבינ יעקב׳ (מה: ׳דכולהו אמוראי׳)

**יומא**

כנראה למד לפני ר׳׳י בן יהדוה:

מסכת יומא דף טז עמוד ב ד"ה רובא דמזבח ...ואני כך שמעתי שמקום השלחנות כלול עם מקום הננסין, אבל מה ששנינו כאן **והמותר בין כבש לכותל ומקום הננסין** פירש לי מורי צדק רבינו יצחק בר יהודה ז"ל: שתים עשרה מן העשרים וחמש בין כבש לכותל, ושלש עשרה למקום הננסין והשלחנות, ונתן טעם לדבריו...

**יבמות**

**כתובות**

לפי דברינו לגבו מס׳ ב׳׳ק נראה שלמד מס׳ כתבות ג׳׳כ לפני ר׳׳י בן יקר:

רש"י מסכת בבא קמא קיב עמוד א ד"ה שאם אין גניבה ...ואנן שמעינן כאן ובכתובות וכן פירש לנו רבינו... ולא היה לי לב להבין את מושל שטעם זה אין צריך לכאן שהרי אין קנס בשואל

**קידושין**

כנראה למד לפני ר׳׳י הלוי, השוו [להלן](#_מורי).

**בבא קמא**

כנראה למד לפני ר׳׳י בן יקר, השוו [להלן](#_מורי).

**בבא מציעא**

רש"י מסכת בבא מציעא דף צא עמוד א ד"ה רבא אמר אתנני - לא מחייבינן ליה, דהא קם ליה בדרבה מיניה, כי יהביה ניהלה - אתנן הוא, אלמא: אפילו במקום מיתה נמי רמו תשלומין עליה, אלא שאין כח לענשו בשתים, אבל ידי שמים לא יצא עד שישלם, דאי לא רמו תשלומין עליה, כי יהביה ניהלה מי הוה אתנן, מתנה בעלמא הוא דיהיב לה, וגבי חוסם נמי, תשלומין רמו עליה, אלא שאין כח בבית דין לענשו שתים, וכיון דרמו תשלומין עליה - לא יצא ידי חובתו עד שישלם, אי נמי: אי תפיס לא מפקינן מיניה, כך שמעתי מפי מורי הזקן, ויש דוגמתו בבבא קמא בפרק מרובה (ע, ב) ושם מפורש יותר, והביא לי מורי ראיה על זה.

**מכות**

רש"י מסכת תמורה דף כא עמוד ב ד"ה מאי איכא

מאי איכא למימר - הא הוי המלמד בכור קשיא לי כיון דלא קידשה לעתיד אמאי מספקא ליה במעשר וכמדומה אני שלשון ירושלמי הכתוב בספרים עיקר וכן קבלתי במס' מכות (דף יט) אי קסבר קידשה לעתיד לבוא בכור נמי ליבעי ואי קסבר לא קידשה מעשר נמי לא ליבעי לעולם קסבר קידשה לעתיד לבוא והכא דפשיטא ליה בבכור כגון שנזרק דמו בפני הבית כו' ול"ג כיון דאם איתיה לדם לאו בר זריקה הוא כו' אלא ה"ג ואתי בשר ויליף מדם מה דמו במזבח אף בשרו במזבח כלומר מה דמו של זה נזרק בזמן מזבח אף בשרו לא יאכל אלא בזמן מזבח ואתא מעשר וגמר מהאי בשר.

<לשון יחידאית ׳קבלתי במס׳} השוו לשונו במכות יט.– ה"ג ואי קסבר לא קדשה אפילו בכור נמי - תיבעי. ואי קסבר קדושת הבית בטלה ומיבעיא ליה במעשר הואיל ואינו צריך לבית אי מתאכיל בירושלים לפני ה' קרינא ביה אי לא אפי' בכור נמי כי האי גוונא תיבעי ליה כגון בכור שנזרק דמו וחרב הבית ועדיין בשרו קיים מהו שיאכלוהו:

**שבועות**

רש"י מסכת שבועות דף מו עמוד ב ד"ה מיתמי ...וכן קבלתי מרב יצחק הלוי.

> לכארוא מכאן שלמד שבועות לפני ר׳׳י הלוי, אם כי שאפשר ששמע במקבילה בב׳׳מ או ב׳׳ב, אך במקומות אחרים ציין זאת.

**זבחים**

**חולין**

רש"י מסכת חולין דף מד עמוד א ד"ה עד כדי עד כדי תפיסת יד - צריך להניח לצד הראש כשלש אצבעות וארבע לשון מורי הזקן ואני שמעתי אחיזת חודי צפרנים והראשון נראה בעיני דכי האי גוונא לא מיקרי תפיסת יד.

> מכאן נראה שלא למד חולין לפני ר׳׳י בן יקר. ומה שהביא משמו בדף מז, אפשר שהיה בענין הלכה ולא בענין פירוש הגמ׳.

**ערכין**

מתשובות בין רש׳׳י לר׳׳י בן יהודה עולה שלמד מסכת זו לפניו (עי׳ במיוחד סי׳ כח ׳׳כשפירש לנו מורינו לא נתתי לב לדבר הזה, עד ששמעתי מרבי אליעזר.׳׳)

**נדה**

רש"י מסכת נדה דף יג עמוד א ד"ה דשף ויתיב דשף ויתיב - שם מקום המובלע במלכות נהרדעא מפי מורי הזקן.

> אמנם ניתן לדחות ששמע כן באחד המקבילות. אך רק כאן ציין ששמע פירוש זה ממורו. והדבר די מסתבר בתוספת עוד מופעה של ׳מפי מורי׳ דווקא בנדה, ולא במקבילות:

רש"י מסכת נדה דף יג עמוד ב ד"ה כספחת - דכתיב כספחת - דכתיב בגרים (ישעיהו יד) ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב לשון ספחת שקשים לישראל כספחת שאין בקיאים במצות ומביאין פורענות ועוד שמא למדים ישראל ממעשיהן מפי מורי הזקן. ויש אומר שכל ישראל ערבים זה בזה ולאו מילתא היא שלא נתערבו בשביל הגרים דאמרינן במס' סוטה (דף לז:) נמצא לכל אחד מישראל שש מאות אלף ושלשת אלפים ותק"ן בריתות שכולן נתערבו זה בזה אלמא לא נתערבו על הגרים.

# ׳ומשום ר׳ פלוני׳

רש"י מסכת שבת דף יב עמוד ב ד"ה סועד ומשום רבינו יעקב...

רש"י מסכת בבא מציעא דף ז עמוד ב ד׳׳ה מחלוקת ...כך שמעתי משום ר' יצחק בן ר' מנחם, ונראה בעיני.

רש"י מסכת בבא מציעא דף כג עמוד ב ד׳׳ה או דדפקא ...שמעתי, ומשום רבי יצחק בר' מנחם שמעתי...

רש"י מסכת שבת דף כ עמוד א ד׳׳ה תני רבי חייא...משום ר' יצחק הלוי, וקשה לי...

# ר׳ יעקב בן יקר

יש לציין מקרי הרכב ב׳ תארים:

**מורי ר׳ יעקב** (חולין מז.)

מורי הזקן רבינו יעקב (סוכה לה:)

יש לציין שהרבה להביא הוראות משמו (או שלא זכה לשאול פיו): פסחים (מח:) ביצה (כד:) חולין (י:, מו:, מז.)

## ׳רבינו יעקב׳

\* קצת תמוהה שמובא רק בסדר מועד וקדשים!

וראיתי שהכשורה מורי רבינו יעקב – חולין (מז.)

## ׳מורי הזקן׳

רש׳׳י מביא מ׳מורו הזקן׳ ב13 מקומות בפירושו. אפשר לפרט המבואות ביתר פירוט:

**לשון מורי**... – שבת (פ:) סוכה (לה:) חולין (מד.)

**ל׳׳א ממורי** ..–קידושין (פ:)

**קבלתי מ**... – עירובין (ו.)

**שמעתי מפי** ... – ר׳׳ה (כח.) מגילה (כב:) ב׳׳מ (צא.) חולין (מז.)

**מפי** ... – נדה (יג.) נדה (יג:)

**אמר** ... – גיטין (נט:)

**בקונטרס** ... – גיטין (פב.)

עוד יש לציין ש(לפי נוסח הדפוס) רק במקצת המקומות מזכיר רבו בתוספת ׳ז׳׳ל׳: עירובין (ו. תורתו) מגילה[[1]](#footnote-1) (כב: ראשי)

# ר׳ יצחק הלוי

הרבה להביא פירושים מכלי שני:

׳בתלמידי רבינו יצחק הלוי׳ – שבת (י:) מגילה (כו.) גיטין (לו., נט:)

׳בתלמידי רבינו הלוי׳ – שבת (נט:, )

׳משום רבינו יצחק הלוי׳ – שבת (כ.)

׳אמרו בשם ר׳ יצחק הלוי׳ – יומא (לט.)

הציטוטים הישירים (לכארוא):

<כל מופעי לוי׳׳ה במס׳ שבת>

שבת סג: – ורבינו הלוי שונה

ר׳׳ה כט. – ׳ זו היא גירסת רבינו יצחק הלוי, ושאר רבותי גורסין...׳

סוכה לה: – ׳ ...זה לשון מורי הזקן רבינו יעקב, אבל רבינו יצחק הלוי היה מפרש:.. ולשון רבינו יעקב נראה לי...׳

ביצה כד: – ׳ ולאחר פטירתו של רבי שמעתי את רבינו יצחק הלוי... ודנתי לפניו, ׳

שבועות מו: – ׳... וכן קבלתי מרב יצחק הלוי.׳[[2]](#footnote-2)

## ר׳ יצחק בר׳ יהודה

בא שמו 10 פעמים בלבד בפירוש.

ומהם ++ הם ציון פירש כתוב:

ברכות דף לט. ד"ה דורמסקין ראיתי בפירוש בבא קמא של רבינו יצחק ברבי יהודה

שבת דף כג עמוד א ד"ה הרואה ...ומצאתי בשם רבינו יצחק בן יהודה, שאמר משם רבינו יעקב...

שבת דף צב עמוד א ד"ה משנה. שכן משא בני קהת ...ובשם רבינו יצחק בר יהודה מצאתי, שאמר בשם רב האי, שמפורש בהתלמוד ירושלמי...

שבת דף קיט עמוד א ד"ה סייניה ...וראשון הגון לי, והוא לשון ר' יצחק ב"ר יהודה.

–––

מסכת שבת דף פה עמוד ב ד"ה בנוטה שורה ...ומצאתי לי סמך ביסודו של רבי שמעון הזקן אחי אמי מפי רבינו גרשום אבי הגולה, ותשובת רבינו יצחק בן יהודה שהושיבה בשלש פנים - לא ישרו בעיני.

פירוש ב׳׳ק

# מורי

סה׳׳כ 47 מופעים

6 ל׳ מורי, ל׳׳א.

16 ל׳׳א...ל׳ מורי.

׳לשון מורי׳ 35 פעמים.

שמעתי מפי מורי 1

׳ולא מפי מורי׳ 1

מפי 4 (כולם בב׳׳ק בין דפים ט–י׳׳ח)

פירש מורי 2

ואיסתפקא 1

אינו נראה למורי 1

׳מורי צדק (רבינו יצחק בר יהודה ז׳׳ל)׳ = יומא (טז:)

~~~

מהשואת פירושו לב׳׳ק וקידושין נראה שבב׳׳ק סתם ׳מורי׳ מורה על מורו הזקן, ועוד הביא פירוש ר׳׳י הלוי בסתם ׳לישנא אחרינא׳, ונ׳׳ל שעוד לא שמעתיה ממנו, אם כי אין הדבר מוכרח.

רש"י מסכת קידושין דף יא עמוד ב ד"ה התוקע לחבירו

התוקע לחבירו - באזנו לשון רבינו הלוי. ורבינו הזקן למדנו שהכהו אצל האוזן.

רש"י מסכת בבא קמא דף צ עמוד א ד"ה מתני'. התוקע

מתני'. התוקע לחבירו - הכהו על אזנו לשון מורי ל"א תוקע ממש.

91. רש"י מסכת בכורות דף נ עמוד ב ד"ה התוקע

התוקע - המכה את חבירו באזנו לשון מורי בבבא קמא וכאן שמעתי תוקע ממש שתקע מפיו באזנו וראיה ללשון מורי בב"ק וכאן שמעתי אל תהי בתוקעי כף שמכין בכפם על כף חביריהם להיות ערבים בשביל אחרים וקמ"ל רב אשי דלא תימא סלע צורי ליתיב ליה דהוא ארבע זוז אלא סלע מדינה דהוא פלגא דזוזא שמינית שבסלע צורי. [עמוד א]

# לשון מורי (ללא פירוש שני)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| רש"י מסכת גיטין | דף סט עמוד א ד"ה עדיף - לרפואה | עדיף - לרפואה מממרו ממרו שבדמוני' לשון מורי. |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף קד עמוד א ד"ה לקיטו - שלקטו | לקיטו - שלקטו אצלו לדור עמו בביתו לצוותא בעלמא לשון מורי. |

# פירוש ראשון בסתם

# ל׳׳א ...לשון מורי

6 מופעים. 3 יבמות, 2 חולין, 1 כריתות (חסר בכת׳׳י).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| רש"י מסכת יבמות | דף קג עמוד ב | פרט לסנדל המסוליים - הנפחת שאין לו עקב שול׳׳א. לישנא אחרינא על שם מקומו נקרא מסוליים לשון מור׳׳י: |
| רש"י מסכת יבמות | דף נח עמוד ב ד"ה לישנא אחרינא | מכחו ומאמר קונה קנין גמור וקרינן בה תחת אישך. רב פפא אמר - לעולם לא תדוק מינה דיש חופה והכא כגון דקינא לה כשהיא ארוסה ונשאה ובא עליה והדר איסתתרה ומשקה לה על ידי אותו קינוי והאי תנא הוא כו'. לישנא אחרינא - אמר רב פפא לעולם דקינא לה כשהיא ארוסה ואיסתתרה ומשקה לה כשהיא נשואה [הג"ה עד שלא נבעלה ודקשיא לך משקדמה שכיבת בעל לבועל האי תנא וכו' עכ"ה] ודקשיא לך אין מנוקה מעון האי תנא הוא דלית ליה הך דרשא וזה הוא לשון מורי והוא נראה עיקר דללישנא קמא איכא למיפרך אם כן מאי לא שטיתי ארוסה ואדרבה הא לא כשהיא ארוסה איסתתרה. רב נחמן אמר - מתניתין בדלא קינא ולא איסתתרה כשהיא ארוסה אלא קינא לה משנשאה ואיסתתרה ומשקה לה ע"י קינוי של עכשיו ומגלגל עליה שבועה כל ימים שהיתה תחתיו משנתארסה ונבדקה ומכאן לגלגול שבועה מן התורה. פסלה מן התרומה - עד שיכנוס. |
| רש"י מסכת יבמות | דף כה עמוד א ד"ה דומי מתא | דומי מתא - חשודי העיר ל"א דומי דלא ידעי ודאי אלא אמרי בדדמי לשון מורי. |
| רש"י מסכת חולין | דף יז עמוד ב ד"ה במיא - הופך | במיא - הופך חודה למטה ומוליכה על פני המים ונוגעה מעט ואם יש פגם עוקץ עושה כמין חריץ במים בהליכתה ל"א הופך חודה למעלה ואוחזה בידו בשיפוע ראשה למטה ומטיף על חודה באצבעו אם יש שם פגם נופלים שם ואין יכולים לילך עד ראשה, לשון מורי. |
| רש"י מסכת חולין | דף קיב עמוד א ד"ה משתעלה תימרתו | משתעלה תימרתו - שהבשר מעלה עשן לישנא אחרינא שיהו הגחלים מעלין עשן שכל זמן שהדם שותת עליהן אינן אלא כבין והולכים אבל כשהשומן נוטף הן מעלין עשן, לשון מורי. |
| רש"י מסכת כריתות | דף ב עמוד א ד"ה ועל לא | ועל לא הודע שלהן אשם תלוי - דלא אתיידע אי בא על אשתו שלא כדרכה או זכר או בהמה והוא הדין לאחריתי. והאשה המביאה בהמה עליה נמי דסבורה להביא אדם והביאה בהמה. ונדה דסבור טהורה היא. מגדף כסבור מברך הוא שם בן שתי אותיות וברך שם בן ד' אותיות דאינו חייב אלא על שם של ד' אותיות כדאמרינן בפ"ד מיתות (סנהדרין נו) עבודת כוכבים כסבור זבוח וקיטור אסרה תורה ולא השתחואה וניסוך דד' אלה עבודות הן, מולך כסבור להעביר אדם אחר והעביר את בנו בעל אוב נתכוין לכשוף אחר, שבת כסבור חול הוא קדש כסבור בשר חולין הוא, מקדש כסבור בית אחר הוא חלב כסבור שומן,  ודם כסבור טחול ל"א דם כסבור שדם חגבים או דם דגים הוא, לשון מורי.[[3]](#footnote-3)  נותר ופגול כסבור כשר הוא שוחט בחוץ כסבור בהמת חולין היא מעלה לאחר איסור הבמות הקריב בבמה וכסבור במות אלו של צבור מותרות ומוקים לקרא בבמת יחיד, פסח ויום כפור כסבור ימות החול הן, שמן וקטרת נתכוין לסממנין אחרים ונמצאו שהן הסממנין הכתובין אבל אומר מותר לגמרי דעוקר כל הגוף לאו שוגג הוא אלא אנוס הוא ופטור |

# לשון מורי, ל׳׳א

16 מופעים.6 חולין. 5 ב׳׳ק. 3 יבמות. 1 גיטין. 1 בכורות.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| רש"י מסכת יבמות | דף כה עמוד א ד"ה מקום מנעלים | מקום מנעלים הפוכים - ניכר מקום הפיכתן בעפר שתחת המטה לשון מורי לשון אחר מקום מנעלים מצא הפוך שבא ומצא את מנעליה במקום שהוא רגיל לתת שלו ודאי נכרי בא לכאן ושם מנעליו במקום שלה ושלה במקום בעל וראשון עיקר דא"כ הפוך מיבעי ליה. |
| רש"י מסכת יבמות | דף מח עמוד ב ד"ה אבל היכא | ה"מ - דאין מקיים. היכא דלא פסקא למילתיה - דלא קיבל מעולם להתגייר ולא פסק מגיותו. אבל היכא דפסקא למילתיה - בשעת לקיחתו ונתפייס להתגייר ואחר כך חזר בו מגלגלין שמא יחזור ויתרצה לשון מורי לישנא אחרינא ה"מ דאין מקיימין היכא דלא פסק למילתיה שמקיימין סתם אבל היכא דפסק דאמר לו הריני מגלגל עמך י"ב חדש ואם לא תמול אמכור אותך מותר דהוי גביה כשכיר בעלמא. |
| רש"י מסכת יבמות | דף נא עמוד ב ד"ה ואין מאמר | כמאמר שויוה רבנן - דהכי תניא בפרק האשה עשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול וקאמר רבי שמעון ביאת שני אינה ביאה אלמא מאמר ראשון חשוב לקנות כל כח מאמר. ה"ג יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת - דכל חד וחד תקינו ליה רבנן מאמר בה. ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד - דכל כח שתקנו חכמים במאמר קנה במאמר ראשון לשון מורי ל"א ה"ג אין מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת דדומיא דקידושין בעלמא תקינו רבנן למאמר ואין קידושין אחר קידושין באשה אחת ויש מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד דהא תרוייהו קמיה רמיין וכל חדא אית לה כח יבמין דלא כח ביאה יהבי רבנן למאמר למיקני לגמרי ולא פקע זיקה דחברתה דביאה הוא דפטרה ולשון ראשון עיקר דלקמן מוכחא מילתא בפירקין. והא ביאה פסולה כמאמר שויוה רבנן - דלא נפקא מיניה בגט דקא בעיא נמי חליצה לזיקתו. |
| רש"י מסכת גיטין | דף יד עמוד ב ד"ה טב רמו | טב רמו ליה - הרבה הכוהו לשון מורי ל"א טב רמו ליה יפה ראויות המכות הללו.  [[4]](#footnote-4) |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף לו עמוד ב ד"ה התוקע - המכהו | התוקע - המכהו כנגד אזנו לשון מורי ל"א תקיעה ממש. |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף נב עמוד א ד"ה ושמואל אמר | ושמואל אמר בכדי שיודיעוהו - אע"פ שלא בא וראהו חייב בחלקו ולא רמיא כולה אשני דהא לא גילהו דנחייביה משום פותח לשון מורי לשון אחר עד כדי שיודיעוהו אפי' בא וראהו פטור עד שיודיעוהו ולשון ראשון כשר. |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף סא עמוד א ד"ה אבל נכפפת | לא שנו - דפטור. אלא בקולחת - אש שקולח מתמר ועולה למעלה. אבל נכפפת - שהרוח מטה אותה וכופה לצדדין ומפסיק השלהבת ודולגת לשון מורי לישנא אחרינא נכפפת אש נמוכה הולכת ונסרכת בעשבים ובקסמים שעל גבי קרקע הלכך אפילו עברה דרך רה"ר רחב מאד חייב. במה דברים אמורים - דאם עברה דרך רה"ר פטור. |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף צ עמוד א ד"ה מתני'. התוקע | מתני'. התוקע לחבירו - הכהו על אזנו לשון מורי ל"א תוקע ממש. |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף צב עמוד ב ד"ה גללי - אבנים | גללי - אבנים לשון מורי ל"א גללים ממש וראשון ישר דגללים ממש אורחיה הוא. |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף קטז עמוד ב ד"ה דורמסקנין - פרושים | [עמוד ב] דורמסקנין - פרושים לשון מורי לשון אחר אדרופיי"ש ועשב הוא הנאכל בשלקות קדירה. |
| רש"י מסכת חולין | דף מא עמוד א ד"ה לתוך עוגה | מתני'. לתוך ימים - דלא לימרו לשרא דימא קא שחיט. ולא לתוך הכלים - שלא יאמרו מקבל דם לעבודת כוכבים הוא. לתוך עוגה של מים - גומא כמו עוגיות לגפנים דמ"ק (דף ב) לשון מורי לישנא אחרינא לתוך העוגל והיא היא. ובספינה - יכול לשחוט על גב הכלים והדם שותת לתוך הים שלא ללכלך את הספינה ולא מיחזי כשוחט לתוך ימים. אבל עושה גומא - משמע שוחט לתוכה ובגמרא פריך הא אמרת אין שוחטין לגומא וטעמא דגומא משום שהוא חוק הצדוקים לעבודת כוכבים. |
| רש"י מסכת חולין | דף מו עמוד א ד"ה ה"ג מאי | ה"ג מאי לאו ראשונה ושניה לא שלישית - מאי לאו פיצול ראשון ואע"ג דחוט של אחריה עדיין בכלל טרפות או בכלל ספק הוא וכן שני לשון מורי לשון אחר בין הפרשות הן צלעות קטנות של אליה, פרשות הוא בשר המפריש בין צלע לצלע, (בין) [פי] הפרשות צלעות שבין פרשה לפרשה. |
| רש"י מסכת חולין | דף נ עמוד ב ד"ה סניא דיבי | סניא דיבי - קרשטי"א בודי"ל לשון מורי והוא עשוי ככיס וסתום בראשו וכך מצאתי באל"ף בי"ת של רבי מכיר בודי"ל שאצלי"ר ולשון סניא דיבי לפי שהוא מקום מאוס וכחוש ואפילו לזאבים וכל שאר הכרס קרוי חיצון ושיעורו ברוב לישנא אחרינא שמעתי מן הפנצ"א עצמה הוא מקום שמנקבים שם הטבחים הכרס ומוציאים הפרש מקום שהשנאוי זב והראשון נראה. איסתומכא דכרסא - אני שמעתי איסתומכ"א בלע"ז ואיני יודע מהו. מקום צר יש בכרס - שהוא קרוי כרס הפנימי וכל שאר הכרס קרוי חיצונה. |
| רש"י מסכת חולין | דף סג עמוד א ד"ה ומשפטיך אף | וזהו שהביא שמיר למקדש - דהא נגר טורא מתרגמינן ליה והוא תרנגולא ברא ובגיטין בפרק מי שאחזו (דף סח:) מפרש מאי עביד ביה דמנגר ביה טוריא. צדקתך כהררי אל - דאפי' נמלה אית ליה חיותא כגדולה. ומשפטיך אף בתהום רבה - שזמנתה שלך לשפוט ולעשות נקמתך בדגת הים להמית המזומנים למות, לשון מורי לישנא אחרינא לנמלה הוא אומר צדקתך כהררי אל שמזונותיה מזומנין לה בלא טורח ועם מי שאתה נשפט אתה דנו עד תהום רבה כגון שלך שטורח לבקש שם מזונותיו. לקני ובטני שריא שקנאי ובטנאי - מקום שנהגו כו'. דשכיחי - שראינום שהוחזקו שם פרס ועזניה אסירי דהני נמי בחד סימן אתו ושמא ממינם הן באתרא דלא שכיחי פרס ועזניה שרו דהא מסתמא לא מחזקינן להו דלא שכיחי בישוב. |
| רש"י מסכת חולין | דף צה עמוד ב ד"ה אל תהי | יוסף איננו ושמעון איננו - הרי שתים אם את בנימין תקחו מיד עלי היו כולנה ואין לך צרה שאינה עוברת עלי. בחרוזין מהו - נתן בשר בחרוזין רישט"ש ונתעלם מן העין. אל תהי שוטה בחרוזים - בשאלה זו דודאי זה סימן לשון מורי לישנא אחרינא אל תהי שוטה דבחרוזין הרי זה סימן. |
| רש"י מסכת חולין | דף קכד עמוד א ד"ה כתרטא - רובע | כתרטא - רובע הקב לשון מורי ל"א כף מאזנים. |
| רש"י מסכת בכורות | דף מא עמוד א ד"ה כנגדו בגמל | גמ'. קפץ העליון - קפץ קשר העליון היינו ארכובתו מקום חבור השוק והירך ולא קפץ התחתון סמוך לפרסות. כנגדו בגמל ניכר - שהגמל יש לו כנגד הארכובה עצם בולט לחוץ לשון מורי בשחיטת חולין ל"א שמעתי כגון שזנב גמל מגעת עד אותו ערקום. |

# הוראת ׳לשון׳

משמע פירוש כתוב?

מסכת בכורות דף נ עמוד ב ד"ה התוקע התוקע - המכה את חבירו באזנו לשון מורי בבבא קמא וכאן שמעתי...

לכאורה מנגיד לשון ופיורוש ששמע, הוי אומר לשון הוא פירוש כתוב. אמנם באותו פירוש גופה משמע בקידושין שרשע למד מפי ר׳׳י בן יקר: רש"י מסכת קידושין דף יא עמוד ב ד"ה התוקע לחבירו ..ורבינו הזקן **למדנו** שהכהו אצל האוזן.

רש"י מסכת חולין דף נה עמוד ב ד"ה שחימי - שחורות

שחימי - שחורות ואינן מצננות כל כך כלבנות ובלשון מורי שחימי של נחשת חיורי של חרס.   
 \* מהוא ׳בלשון׳? – משמע מכאן ש׳לשון׳ משמעה לשון כתוב, כלומר מביא מפירוש.

# ׳קבלתי׳

\* שימוש מפוזר, ולכאורה אינו מוכיח הרבה.

רש"י מסכת שבת דף סה עמוד ב ד"ה וסבר שמא

... ואני קבלתי מרבינו הלוי ... ואי אפשר להעמיד שמועתו, משום דאמרינן... וחזרתי ובדקתי לפרשה, וכן נראה בעיני כמו שפירשתי, ורובא דעלמא מפרשים נוטפין כשאובין, ולאו מילתא היא דתנן: הנוטפין כמקוה.

רש"י מסכת עירובין דף ו עמוד א ד"ה תורתו כסתום

תורתו כסתום - ... לשון אחר: ... וזה קבלתי ממורי הזקן ז"ל.

4. רש"י מסכת יבמות דף צ עמוד ב ד"ה וכבשי עצרת

וכבשי עצרת - לא קבלתי מרבותי ומ"מ כך נראה בעיני וכשר הדבר ששנו בתוספתא ומייתי לה במסכת ביצה בגמרא פרק שני (דף כ:) כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן הדם יזרק והבשר יאכל דכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרין אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה והרי הן כשלמים דעלמא ואם היתה שבת שחלה עצרת בשבת וניתנה שבת לדחות אצל לשמן וטעה זה ושגג בשלא לשמן לא יזרוק ואם זרק הורצה כו' והא הכא דזריקה בשבת שבות בעלמא הוא כדשנינן התם שאני שבות דשבת כו' וקתני לא יזרוק ועקרא שבות דרבנן ג' עשה דזריקת דם ודהקטרת אימורים ודאכילת בשר אלא שב ואל תעשה שאני.

11. רש"י מסכת גיטין דף לג עמוד א ד"ה בעילת זנות

בעילת זנות - דאפקעו שם קידושין מינה ויש בהן כח לכך שהרי כשקידש על מנהג חוק דתם קידש כך אני מפרש בכל מקום מלבי ומרבותי קבלתי כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש דקדושי כסף דרבנן ... ותשובות קשות יש בדבר ... אלא הא והא דאורייתא והא דאית ברבנן כח לבטל מפני שבשעת קידושין תלה בדעתם לקדש כדת שהנהיגו חכמים בישראל.

22. רש"י מסכת שבועות דף מו עמוד ב ד"ה מיתמי - שהביא

מיתמי - ... ודוקא ספרי דאגדתא ... וכן קבלתי מרב יצחק הלוי.

25. רש"י מסכת תמורה דף כא עמוד ב ד"ה מאי איכא

מאי איכא למימר - הא הוי המלמד בכור קשיא לי כיון דלא קידשה לעתיד אמאי מספקא ליה במעשר וכמדומה אני שלשון ירושלמי הכתוב בספרים עיקר וכן קבלתי במס' מכות (דף יט) אי קסבר קידשה לעתיד לבוא בכור נמי ליבעי ואי קסבר לא קידשה מעשר נמי לא ליבעי לעולם קסבר קידשה לעתיד לבוא והכא דפשיטא ליה בבכור כגון שנזרק דמו בפני הבית כו' ול"ג כיון דאם איתיה לדם לאו בר זריקה הוא כו' אלא ה"ג ואתי בשר ויליף מדם מה דמו במזבח אף בשרו במזבח כלומר מה דמו של זה נזרק בזמן מזבח אף בשרו לא יאכל אלא בזמן מזבח ואתא מעשר וגמר מהאי בשר.

<לשון יחידאית ׳קבלתי במס׳> השוו לשונו במכות יט.– ה"ג ואי קסבר לא קדשה אפילו בכור נמי - תיבעי. ואי קסבר קדושת הבית בטלה ומיבעיא ליה במעשר הואיל ואינו צריך לבית אי מתאכיל בירושלים לפני ה' קרינא ביה אי לא אפי' בכור נמי כי האי גוונא תיבעי ליה כגון בכור שנזרק דמו וחרב הבית ועדיין בשרו קיים מהו שיאכלוהו:

# שמעתי

## שמעתי מציין גרסא

|  |  |
| --- | --- |
| 274. רש"י מסכת חולין דף מה עמוד ב ד"ה אבא - רב | אבא - רב הכי הוה קרי ליה שמואל דרב הוה עדיף מיניה אני שמעתי אבא ואית דגרסי אבא חברי. |

## שמעתי כחתימה לפירוש ראשון

## כך שמעתי ... {קושיא}

|  |  |
| --- | --- |
| ~~25. רש"י מסכת עירובין דף נב עמוד א ד"ה ורב יוסף~~ | חברו דקתני מתניתין לר' יהודה - לאו דוקא, דהוא הדין לחזר מעצמו, אלא אורחא דמילתא נקט, אבל ר' יוסי בר' יהודה תרוייהו בעי, חזקה ואמירה, (והכי קאמר: מצאו חברו שהתחיל לצאת, ואמר לו חברו לין פה עמדי הלילה, וקסבר רב יוסף: ר' יוסי בר' יהודה להחמיר, ולא תנן בברייתא יתר על כן ואפילו אלא הכי תנן: ר' יוסי אומר מצאו חברו כו') כך שמעתי, והרבה גמגומין יש, דקשיא ליה לר' יוסי מאי יתר על כן ומאי אפילו, ויש מתרצין: דר' יוסי לא בעי חזקה כולי האי כדר' יהודה, אבל אמרי נואש הן, דפסיעה אחת חוץ לביתו הויא חזקה, ובציר מהכי ליכא חזקה, ועוד: רב יוסף אמר דבחזקה לא פליגי אלא בלומר, ואם כן אף בחזקה פליגי. לישנא אחרינא ולא שמעתיו - אמר רבה לומר שביתתי בתוך התחום - כולי |
| ~~31. רש"י מסכת עירובין דף נח עמוד א ד"ה ואם היה~~ | ואם היה גיא מעוקם - שהיה מדרונו משופע ונוח להילוך - מקדר ועולה, כדפירשתי תחתון כנגד לבו כו', כך שמעתי וקשה לי בה לקמן, ובתוספתא [פרק רביעי] הכי גרסינן: ואם היה גיא מעוקם ואינו יכול להבליעו - מקדר וכו', והכי קאמר: אם היה גיא מתעקם והולך וסובב את העיר, וכשהוא מודד תחום מערב אינו יכול להבליעו בחבל של חמישים אמה - ברוח מערבית, עד שהוא מתעקם לצפון הוא מתחיל להשוות - אותה הבלעה אינה מועלת למידת תחום מערב, ומקדר ועולה. |
| ~~34. רש"י מסכת עירובין דף פג עמוד א ד"ה אי הכי~~ | אי הכי טפי הוי להו - ממאתן ושיבסר, ומשני: כיון דלא הוי ביצה לא חשיב ליה, כך שמעתי בלשון אחד, וקשיא לי בגוה: דאי דייקת בה שפיר - טפי מביצה הוי, שהרי בועודות של ארבעים ושבע ביצים שלא חשבת יש יותר מחצי ביצה, ובחלתן של חמש עשרה ביצים שלא חשבת יש יותר מחצי ביצה וגם למעלה בתוספת ציפורית על ירושלמית נשארו שני חומשין שלא דקדקנו בהן, ובלשון אחר שמעתי: אלא אייתי ועודות של רבי שדי עלייהו, ודל חלתן מהכא, וכי פרכינן מאתן ושב הוו, אייתי ועודות דרבי אחת מעשרים לכל ביצה שדי עלייהו, דהוו למאתן עשר ביעי הוו מאתן ושיבסר, אי הכי טפי להו ועודות דרבי אחד מעשרים לכל ביצה משבע ביצים, וגם שני חומשין שלא דקדקנו בהן, ומשני: כיון דלא הוי ביצה לא חשיב ליה. |
| 43. רש"י מסכת עירובין דף קב עמוד ב ד"ה בשיפועה - מכנגד | [עמוד ב] בשיפועה - מכנגד אמצעית גגה עד מקום ששפת יריעה כלה שם, לא הרחיב טפח דהוי כולה כדופן ואין כאן אהל כלל אבל הרחיבה כל דופן ודופן באלכסונה טפח - הוי ההוא אלכסון, אף על פי שהוא משופע קרוי אהל, כרבנן דפליגי אדר' אליעזר במסכת סוכה (יט, ב) כך שמעתי[[5]](#footnote-5), וקשיא לי: איזו מטה שאין ברחבה שני טפחים או שלש חסר משהו, שיהיה בגגה פחות מטפח ושני שיפועיה כל אחד פחות מטפח, ויש לומר: שהמטה רחבה כמשפטה, ונקליטין הרבה יוצאין הימנה לשני ראשיה, ועולין למעלה סדורין אחד נמוך ואחד גבוה, וקנים נתונים עליהם מנקליטין שבראשה לנקליטין שברגליה, ופורס על המטה שתים ושלש כילות |
| 47. רש"י מסכת פסחים דף כה עמוד א ד"ה זאת אומרת | היתה להם שעת הכושר - וקא סלקא דעתך שאין נאסרין אלא גידוליהן, ולכן לא היתה להן שעת הכושר. זאת אומרת - מדלא פריך הכי - שמע מינה כלאי הכרם עיקרן נאסר, אף עיקר הזריעה עצמה נאסרה, וזריעה היתה לה שעת הכושר כל ימיה עד שנשרשה, יש מפרשים דהאי מקשה נמי ידע שאף הזריעה נאסרת, אלא סבור שמשעת זריעה נאסרת, וכך שמעתי, אבל אי אפשר להעמידה[[6]](#footnote-6), דמיבעי לן לפרושי הכי: מה לכלאי הכרם - שכן לא היתה להן שעת הכושר משעה שבאו לכלל כלאים, תאמר בבשר בחלב שהיתה לו שעת הכושר משעה שבא לכלל זה, דאם שורהו כל היום בחלב - אינו נאסר בכך, ומשני: עיקרן נאסרו משנשרשו, ולא משנזרעו, וכמה גמגומים יש בה, חדא: דטעמא דלא מיתסר משום דאכתי לא |
| 54. רש"י מסכת פסחים דף מח עמוד א ד"ה אבל הכא | לא לדידיה ולא לאורחים - והרי סופו ליטול אחת לחלה, שאין דרך לבצוע מכל אחת. אבל הכא - דכולהו חזו לאורחין, ואורחין שכיחי - אמרינן הואיל למישרייה, ואי קשיא: הא דאמר ר' יהושע לא זהו חמץ שמוזהרין כו' - אלמא לית ליה הואיל ואי בעי מיתשל עלה אפילו לחומרא, וכל שכן הואיל דהכא לקולא - לא דמי, דהשתא מיהא לאו דידיה הוא, וכך שמעתי, ומגמגם לבי עלה, ונראה בעיני דאין הואיל בזה בדבר שאינו שלו, דנימא הואיל ואי בעי מייתי ליה ברשותיה - דאם כן הקדש דקיימא לן אבל אתה רואה של גבוה, ולא פליג ר' אליעזר - הא אי בעי פריק ליה והוי דידיה, ואף סוגיא דשמעתא לא מייתבא שפיר, וכמדומה דפירוש הכתוב ברישא דשמעתא: הואיל ואי בעי מיתשיל עליה - לא גרסינן, אלא הכי גרסינן: ר' |
| 56. רש"י מסכת פסחים דף נא עמוד ב ד"ה שאין כיוצא | שאין כיוצא בהן בירק השדה - משרשין הן גדילין, והרי הן כאילן שמוסיף ענפים על ענפים, ולאו בכלל שאר ספיחים נינהו, וכל שאר ספיחים - מזרע הנחבט ונופל לארץ הוא, אבל ספיחי כרוב אינו כן, אלא עליו גדילין בענפים, ולא אסרה תורה אלא ספיחים מעין זריעה, כדכתיב הן לא נזרע וגו', כך שמעתי, וקשיא לי, חדא: דכי האי גוונא לא קרי ספיחים, אלא הגדילים מזרע הנחבט ונופל לארץ קודם לקיטה, ועוד: אילנות בשביעית מי לא נהגא בהן נמי קדושה, ונראה בעיני דטעמא משום דכרוב אינו כלה לחיה כל ימות החורף, וגימגום. |
| 89. רש"י מסכת יומא דף סב עמוד ב ד"ה ומוספין של | ומוספין של שבת - שנאמר בהם שני כבשים - ודאי שנים שוים לעיכובא, מדלא הדר כתב בהו אחד, לרבות אע"פ שאינן שוין להכשיר, כך שמעתי, וקשיא לי: עיכובא מנלן, ונראה בעיני דהכי גרס: מוספין ודאי שנים למצוה, מצותן להיות שוין, ולא גרסינן מדלא כתיב אחד אחד, ושיטתא דתלמידי תרביצאי היא. |
| 116. רש"י מסכת חגיגה דף כו עמוד א ד"ה תנא נאמנין | תנא נאמנין על כלי חרס הדקין לקדש - הא דתנן מן המודיעים ולפנים נאמנין על כלי חרס - בכלי חרס הדקין אמרו, שאי אפשר בלא הם, כדפרשינן לעיל, אבל גסין, כגון חבית ליין - אין נאמנין אלא בתוך ירושלים, כדלקמן, ואני לא כך שמעתי, ולבי מגמגם על שמועתי ששמעתי, כשפיהן צר שאין אצבעו נכנס לתוכו, וסופינו שאנו מטהרין אותם אפילו מליאים משקין טמאין. |
| 120. רש"י מסכת יבמות דף לא עמוד א ד"ה הכי גרסינן | היתר לשוק כיון דאיכא כת אחריתי דאמרה קרוב לו ואמאי קתני חולצת ואית דמפרשי הכי אי בשתי כיתי עדים מי הוה אמרינן לעיל בספק קידושין תתייבם ואין בכך כלום קיימי עדים ואמרי קרוב לה ומקודשת ונעשית הראשונה צרת ערוה ואת אמרת תתייבם אלא ודאי בכת א' ומשום דליכא אלא חד דאמר קרוב לה אמרינן אוקי צרה אחזקתה דשריא ליבם וכך שמעתי וקשה בעיני משום דמייתי סייעתא למילתיה מדנפשיה דההוא תתייבם ואין בכך כלום דלעיל הוא גופיה פירש הכי. [עמוד ב] |
| 122. רש"י מסכת יבמות דף מה עמוד ב ד"ה בה כדרב | שלא טבלה אמו לשם גירות ואמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה אלמא טבילת נדה סלקא לה לשם גירות ל"א לשם אנתתא לשם אישות וטבילת גירות הוה אלא שאינה טבילה דאמר בכיצד (לעיל /יבמות/ דף כד:) אחד איש שנתגייר לשום אשה ואחד אשה שנתגיירה לשום איש אינן גרים, יכילנא לאכשורי בה ע"י טבילות אחרות שטבלה אח"כ לנדותה כך שמעתי וקשיא לי חדא דקבעינן הלכתא התם הלכה כולן גרים ואפי' למשנה ראשונה נמי אי קמייתא לא סלקא לה בתרא נמי לא סלקא לה דלאו לשם שמים נתגיירה ולשון ראשון עיקר ונראה בעיני. |
| 123. רש"י מסכת יבמות דף נו עמוד ב ד"ה תאמר בקידושי | גמ'. מה קידושי רשות - כגון ישראל שקידש בת כהן שאין קידושיה עבירה. אין מאכילין - כלומר אין מניחין אותן לאכול דתנן לקמן האירוסין פוסלין בפ' אלמנה לכה"ג (דף סז:). תאמר בקידושי עבירה שיש לו - לכהן זה להאכיל במקום אחר בראויה לו כך שמעתי ולבי מגמגם חדא דאין זה לשון הש"ס והכי איבעיא ליה למימר ומה קידושי רשות פוסלין כו' ועוד מדקאמר ר' אושעיא פצוע דכא כהן שקדש בת ישראל באנו למחלוקת ר"מ ור"א ולא קתני פצוע דכא כהן שקידש בת כהן ש"מ דפלוגתא דמתני' לאו בבת כהן לחודה היא דא"כ היכי מצי רבי אושעיא למימר לרבי אליעזר ור' שמעון אכלה אימר דאמרי ר' אלעזר ור"ש בבת כהן בבת ישראל מי אמרי. לשון אחר והוא עיקר - אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן |
| 245. רש"י מסכת מנחות דף לא עמוד א ד"ה אין רוב | קח מן השוק - דמאי מעם הארץ דהוי נמי פטור מדאורייתא על הפטור דאורייתא. ולימא קח מן העובד כוכבים - דפטור מדאורייתא וחייב מדרבנן. אין רוב עמי הארץ מעשרין - אלא מספקינן בהו מחצה על מחצה הילכך איכא למימר המעורב נתעשר וזה לא נתעשר אי נמי איפכא כך שמעתי וקשיא לי א"כ כשלוקחה מן העובד כוכבי' נמי שמא ע"ה זה שמכר פירות הללו לא עשרן והוה ליה מן פטור על החיוב ונראה בעיני שהטבל הזה טבל גמור היה וכיון שנתערב בחולין בטל דמדאוריית' חד בתרי בטיל והוה ליה פטור מדאורייתא ורבנן הוא דאחמור ביה ואמור טבל אסור במשהו והצריכו להפריש עליו תרומה ומיהו מיניה וביה לא דחולין מתוקנין נפטרו לגמרי ואפי' חיובא דרבנן ליכא וא"ל צא וקח מן השוק ועשר עליו |
| 301. רש"י מסכת בכורות דף לב עמוד ב ד"ה מסתברא דאמעשר | לך יהיה - ברשות כהן הן כשאר ממונו. [עמוד ב] תנהו ענין למעשר - למכירה. מסתברא דאמעשר שדינן ליה שכן גאולה כמותו - כך שמעתי ויש לי הרבה להשיב חדא דקאמר אי בבעלים הקדש נינהו והרי הקדש בר פדייה שהרי קדשי בדק הבית נפדין כקדשי מזבח כדכתיב ואם המקדיש יגאל את ביתו ובעל כרחיך איצטריך למכתב בחרמים לא יגאל ועוד דקאמר תנהו ענין למעשר ומה לנו להביא לא יגאל אמעשר הרי כבר נאמר בו לא יגאל ואם למכירה קאמר היה לו עוד לומר אם אינו ענין לגאולה תנהו ענין למכירה אי נמי הוה ליה למימר לא יגאל דחרמים למה לי ש"מ לאפנויי ולדון גזירה שוה דמה כאן מכירה עמו אף מעשר מכירה עמו הילכך מדומה לי דהכי מיבעי לך למיגרס אמר רבא לא ימכר דחרמים לא צריך והכי פירושה רבא אמר בלא גזירה שוה נפקא לן במעשר דאינו נמכר דלא ימכר דחרמים לא צריך הקדש נינהו והקדש אין הרשות ביד בעלים למוכרו לאחרים אלא לגזבר נמסר וה"נ כל כמה דאיתנהו ביד בעלים לא מזדבן חולין נינהו ונמכרין תנהו ענין למעשר דלא ימכר וכן עיקר: |
| 310. רש"י מסכת ערכין דף יב עמוד ב ד"ה ומשני הנך | ומשני הנך תלת שנין דאגלינהו סנחריב עד דאתא ירמיה ואהדרינהו כו' - כלומר הנך שלש שנים שצר סנחריב עליהן כדכתיב (במלכים ב יז) ויעל מלך אשור (על כל) [בכל] הארץ ויעל שומרון ויצר עליה שלש שנים ולא היה להם פנאי לחרוש ולזרוע ולא מנו שמיטין ויובלות לא קא חשיב להו והאי דנקט עד דאתא ירמיהו אהדרינהו לאו דווקא דהא יותר מתשעים שנה היה מחזקיהו שהגלה אותן סנחריב עד שהחזירן ירמיהו בימי יאשיהו אלא ה"ק תלת שני דאגלינהו סנחריב והיו באותו גלות עד שהחזירן ירמיהו לא חשיב להו להנך שלש שנים כך שמעתי והרבה תשובות בדבר חדא דכי מדלית תלת שני משכחת חורבן בשנת ארבעים ותשע והיא שביעית ואנן בעינן מוצאי שביעית ועוד י"ד שנה אחרי אשר הוכתה העיר דליהוי יובל לא משכחת לה והא ליכא למימר לר' יהודה לית ליה הך דרשא דהא קרא כתיב ולקמן לא משכחינן ז' שחילקו אלא מהך דרשא די"ד אחרי אשר הוכתה העיר הוה יובל ועוד קשיא לי היכי לא מדלינן אלא הנך תלת שני והאמרי' בפ' בתרא (לקמן לב) משגלו שבט ראובן וגד בטלו היובלות עד שהחזירן ירמיהו ואף על גב דמתרצינן התם מנו יובלות לקדש שמיטין הני מילי לרבנן אבל לר' יהודה מוקמינן התם דלא מנו יובלות כלל ועוד היאך יתכן ליטול שלש שנים לבדם אם כשעלה סנחריב עליהם כבר מנו י' שנים או י"ב ליובל ועלה עליהם שלש שנים היאך יתכן להפסיק אותן שלש שנים ולחזור למניינם הראשון ולמנות י"ג י"ד לקדש יובל שנת החמשים ושלש בעל כרחך אז התחילו למנות א' ב' ג' ד' ומתוך הוויות אלו נראה בעיני דהאי תלת דכתב בספרים שיבוש הוא ופירוש משובש היה ונכתב בספרים והכי גרסינן הנך שני דאגלינהו סנחריב עד דאתא ירמיהו אהדרינהו לא חשיב ודוקא נקט דכל אותן השנים שהיו בגלות לא חשיב רבי יהודה במנין שמיטין ויובלות וכדאמרי' בפרק בתרא אלא באותה שנה שחזרו בימי יאשיהו התחילו למנות ליובל וצא וחשוב מאותה שנה עד שנת הת"י החורבן ותמצא חשבונך סדור כמין חומר דבשנת שלשים ושש ליובל חרב הבית והיא מוצאי שביעית ומשכחת ארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר הוה שנת היובל שהרי חזרו בשנת י"ח ליאשיהו כדכתיב (במלכים ב כב) דבשנת י"ח ליאשיהו נמצא הספר בבית המקדש ועל דברי הספר שלח המלך אל חולדה הנביאה ואמרי' במגילה (דף יד:) היכי שבקיה לירמיהו ושדר לחולדה ואמרינן ירמיה לא הוה התם שהלך להחזיר עשרת השבטים ומנלן דהדור דכתיב מה הציון הלז וגו' ודבר זה שפינה יאשיה את העבודת כוכבים באותה שנה היה וכך מצאתי בסדר עולם בי"ח ליאשיהו היה תחלת היובל ויאשיהו מלך ל"א שנה מי"ח עד ל"א כמה הוו ארבסרי וחד סרי ליהויקים ויהויכין וחד סרי לצדקיהו כדכתיב (במלכים ב כה) הרי שלשים ושש ואז חרב הבית ומיתוקמא שפיר כר' יהודה כך הבנתי מלבי וישרה בעיני אבל לא שמעתיה ואחרי כן מצאתי ספר ישן מוגה שכתוב בו כן והודעתיו לרבותי וישרה בעיניהם. |
| 311. רש"י מסכת ערכין דף יג עמוד ב ד"ה ארבעה ימים | ארבעה ימים קודם שחיטה - ומשום הכי בעינן ששה לעולם דבשעת חינוך נתנו שם ששה מבוקרין ד' ימים קודם לכן ונטלו יום ראשון שנים לתמידים ונתנו שנים תחתיהם ויבקרום ביום שני נטלו שנים מן הארבעה הנותרים ונתנו שנים תחתיהם ויום שלישי נטלו שנים הנותרים מן הראשונים ונתנו שנים תחתיהן וכן לעולם נוטלים שנים ונותנים שנים ואותן שנתבקרו ונתנו שם יום ראשון ראויים ליום רביעי ואותן שניתנו בשני ראויין בחמישי וכן חוזרין חלילה לעולם ונמצאו כל התמידין הנשחטין מבוקרין ד' ימים קודם שחיטה עם יום הביקור ויום השחיטה כך שמעתי, וקשיא לי הא לא דמי לארבעה ימים דפסח דביקורו בעשור ושחיטתו בי"ד הרי ארבעה ימים לבד מיום השחיטה ולכך נראה בעיני דשמונה ניתנו שם ביום חינוך וששה דקתני במתני' הכי משמע אין פוחתים מששה כלומר שאפילו כשיטלו השנים שבכל יום נשתיירו שם ששה מבוקרין ולאחר כך קודם הלילה יבקרו שנים ויתנו שם והנך הואיל וליתנהו אכתי בשעת נטילת השנים לא קחשיב להו ל"א סימנא בעלמא דכי היכי דכי מקלעי שבת ור"ה גבי הדדי מיבקר ההוא דשלישי בשבת בע"ש דהא לא מצו היום לילך ולבקש טלה ולבקרו השתא הוי ארבעה ימים קודם שחיטה הכי נמי לעולם בעינן ד' ימים קודם שחיטה. |
| 313. רש"י מסכת ערכין דף לג עמוד ב ד"ה מוכרין לעולם | מוכרין לעולם - אפילו בשנת היובל עצמה כך שמעתי וקשיא לי אמאי הא כי היכי דפליגי רב ושמואל בריש פירקא (לעיל /ערכין/ כט:) בישראל שמכר שדהו בשנת היובל עצמה ה"נ איכא לפלוגי הכא ולמימר ק"ו מכורה כבר יוצאה עכשיו דהא אמרינן לעיל (/ערכין/ דף כח) דממכרו של לוי חוזר בשנת היובל וכמדומה לי דאיידי דתנא באידך פירקא מקדישין לעולם וגואלין לעולם תנא נמי הכא. |

## שמעתי כפתיחה לפירוש שניה

ואני שמעתי

רש"י מסכת עירובין דף יד עמוד ב ד"ה ר' טרפון ואני שמעתי ... ולא נהירא, ... אלא נראה לי...

## אבל אני שמעתי

|  |  |
| --- | --- |
| 3. רש"י מסכת ברכות דף מ עמוד א ד"ה קצח | קצח - רבותינו מפרשים נייל"א בלע"ז, אבל אני שמעתי מין זרעים שזורעין אותו בארץ ישמעאל.[[7]](#footnote-7) |

## חתימת שמעתי

### חתימת ׳**שמעתי.**׳

### חתימת ׳**כך שמעתי.**׳ (10)

|  |  |
| --- | --- |
| רש"י מסכת עירובין דף לו עמוד ב ד"ה מקרי שמע | מקרי שמע - כלומר מלמדי תינוקות להתפלל ומתני' דר' יצחק בדאתו בי תרי חד להאי גיסא וחד להאי גיסא ומתניתין אדמותיב פירקי קאי והכי קאמר בא מותיב פירקי למזרח או בא לכאן ולכאן דתרווייהו מותיבי פירקי - למקום שארצה אלך, ולכשיברור לו למחר אמרינן הוברר הדבר דבשעת קניית עירוב דעתיה אההוא חכם הוה, ודר' יצחק קאי אמקרי שמע, והכי קאמר: בא מקרי שמע למזרח - עירובי אדמותיב פירקי למערב, בא מקרי שמע למערב - עירובי אדמותיב פירקי למזרח, בא לכאן ולכאן, תרוויהו מותיבי פירקי או שניהן שוין - למקום שארצה אלך, כך שמעתי. |
| 61. רש"י מסכת פסחים דף סב עמוד ב ד"ה אי אפשר | אי אפשר לברר - דמה חלק לשמו ומה חלק שלא לשמו, אבל אוכליו - אפשר לברר חלק אוכליו לצד זה, וחלק חולה וזקן בצד אחר, אי נמי: לברר אם אמת מחשבתו אם אין בה ממש, כגון: יאכילנו לראויין ונמצאת מחשבתו בטילה למפרע, ולשאינן ראויין יחזור דמיהן, וכך שמעתי[[8]](#footnote-8). |
| 69. רש"י מסכת פסחים דף צו עמוד ב ד"ה ושלמים הבאין | ושלמים הבאין מחמת פסח - מותר פסח, כגון תמורתו ופסח שנתכפרו בעליו באחר, (כך שמעתי)[[9]](#footnote-9). |
| 127. רש"י מסכת יבמות דף עו עמוד א ד"ה אבי פוקרי | אבי פוקרי - נקב בית הרעי ומחמת חמימותו הוא נקרי כך שמעתי. |
| 158. רש"י מסכת בבא קמא דף יח עמוד ב ד"ה אלא - אי | דרגל ונעשה תולדה דקרן ויש להן העדאה לשלם נ"ש החצי מגופו דצד תמות במקומה עומדת וחצי מן העלייה לישנא אחרינא אלא בדאייעד בצרורות כי אורחייהו תלתא זימני ובהא פליגי רבי אלעזר סבר יש העדאה לצרורות כשאר חצי נזקין שבאין על ידי העדאה לכלל נ"ש האי נמי שתחילתו ח"נ כי אייעד תלתא זימני משלם נזק שלם ומגופו אצד תמות <כר׳ יהודה. דתם ואחר כך מעוד הוא. ותיפשוט לרבא.> כך שמעתי ועיקר[[10]](#footnote-10). |
| 163. רש"י מסכת בבא קמא דף כד עמוד ב ד"ה ה"ג דקא | לו בלא עדות ב' הכתות ולחייבו ח"נ. לימרו אנן לאו לייעודי אתינן - ולא הוה ידעינן בהנך כיתות אלא לחיוביה פלגא נזקא ואין עלינו לשלם אלא חצי הנזק. ה"ג דקא מרמזי רמוזי - כלומר לייעודי תורא ניחא וביום אחד וכגון דקא מרמזי רמוזי כת עידי ראשונה לעידי כת שלישית שיעידו הלכך ודאי אחרונים נמי לכך נתכוונו והיו יודעים בראשונים (וכך שמעתי)[[11]](#footnote-11). |
| 289. רש"י מסכת חולין דף צג עמוד ב ד"ה אמר רב | אמר רב יהודה היכא דפרעי טבחי - הוי גלויה במקום חתך הירך כשנחתכת ונפרשת מן האליה הוי ראש אותו גיד מחובר לבוקא של קוליא כך שמעתי[[12]](#footnote-12). |

### חתימותת ׳\*\*\* שמעתי׳

רש"י מסכת עירובין דף מט עמוד א ד"ה אף זו ולשון אחרון זה שמעתי וכן עיקר

רש"י מסכת עירובין דף מט עמוד ב ד"ה לישנא אחרינא זה שמעתי, ויש תשובות וגמגומין יותר מדאי

## שמעתי כפתיחה

### אני שמעתי (ללא ואו)

|  |  |
| --- | --- |
| רש"י מסכת עירובין דף נו עמוד א ד"ה שום ירק | שום ירק - אני שמעתי לגנאי, ואני אומר: לשבח. |
| רש"י מסכת יומא דף ג עמוד ב ד"ה כביכול | כביכול - אני שמעתי: אם היה ציבור יכול להתכפר בשל יחיד - הייתי רוצה, ואני אומר: לפי שדבר קשה הוא לומר שהקדוש ברוך הוא קץ בישראל, אומר כביכול, כלומר: על כרחינו יאמר כן, כאילו (אי) אפשר לומר כן, וכן כל כביכול שבתלמוד. |
| רש"י מסכת חגיגה דף ג עמוד ב ד"ה לעולם דקא | לעולם דקא עביד להו דרך שטות - ...אימור גנדריפס אחדיה - אני שמעתי: חולי האוחז מתוך דאגה, ולי נראה: שנתחמם גופו ויוצא למקום האויר. |
| רש"י מסכת בבא מציעא דף עב עמוד ב ד"ה אין לוין | אין לוין על שער שבשוק - אני שמעתי: אין לוין מעות בדרך הלואה, על מנת שאם לא אשלם לך מעות עד זמן פלוני אתן לך פירות כשער של עכשיו, דאף על גב דדרך מקח וממכר שרי - דרך הלואה אסור, ובהלכות גדולות מפרש: אין לוין סאה בסאה על סמך שער שבשוק, דנימא הואיל וחיטי בהיני וחיטי בשילי הוה ליה כעד שיבא בני או עד שאמצא מפתח (בבא מציעא עה, א). |
| רש"י מסכת בבא מציעא דף פ עמוד ב ד"ה במחיקתא - אני | במחיקתא - אני שמעתי שעורין שהתליעו וכן בפירוש תשובת הגאונים, אבל לדידי קשיא לי, מה לי התליעו ומה לי לא התליעו, והרי יש כאן נפח של לתך ושלשת קבין וקתני פטור, ולאביי נפח כמשאוי דהא לאו התליעו נמי שעורין קלים הם ומחייב להו אביי משום ניפחא, ונראה לי שמשא החמור לתך, ומדידתן טפופות חמש עשרה סאין ולא מחוקות, ומוקי לה אביי בשש עשרה מחוקות שהמחק פחות שלשה קבין, ואין כאן אלא תוספת נפח שלש קבין של לתך טפופות, טפופות - לא מחוק ולא גדוש. |
| רש"י מסכת בבא בתרא דף ה עמוד א ד"ה ארבעה לצלא | הגה"ה ואי לא דאיננא לך כר' יוסי כו' מכלל דהכי הלכתא - וכן פסק ר"ח, תמ"ש. ארבעה לצלא וד' לצללא - אני שמעתי צלא רצען עני וצללא רצען עשיר וכך אמר לו ארבע ככרות צריכין לרצען עני למאכלות ביתו ליום כמו שצריכין לעשיר וזה 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 [[13]](#footnote-13)ויש לגמגם דהעור קרוי צלא ולא הרצען כדאמרי' בעלמא (נדרים דף נו:) מאי דרגש ערסא דצלא 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[[14]](#footnote-14) |
| רש"י מסכת בבא בתרא דף כה עמוד א ד"ה אוריה - אני | אוריה - אני שמעתי כך קורין למערב בלשון פרסי, ול"נ שכך קורין למזרח בלשון לעז והיינו דקאמר אויר יה שהשכינה במערב ופניו למזרח נמצא המזרח אוירו. |
| רש"י מסכת בבא בתרא דף כה עמוד א ד"ה מערפו של | מערפו של עולם - אני שמעתי מחזקו של עולם על שם שהשכינה במערב ס"ל ואני אומר מאחוריו של עולם שהמערב קרוי אחור שנאמר הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא אבין וגו' (איוב כג). |
| רש"י מסכת זבחים דף צח עמוד א ד"ה מה אשם | מה אשם עצמותיו מותרין - לעשות מהן כלים אני שמעתי שהרי נאכל לכהנים ונותר בעצמות לא שייך אלא בדבר הנאכל. אף כל - ואפי' עולה ומיבעי לי הא נמי מחטאת הוה מצי יליף ונראה בעיני דמלו יהיה יתירא נפקא ליה באשם דכתיב ביה (שם ז) לכהן לו יהיה: |
| רש"י מסכת זבחים דף קיג עמוד ב ד"ה שאין ראוין | שאין ראוין לפתח אהל מועד - אני שמעתי בסדר יומא לפי שסתמן בעלי מומין דקי"ל המתפיס תמימים לבדק הבית עובר בעשה במס' תמורה (דף ז:) אבל לענין הסוגיא אני למד כאן דאפילו תמים נמי קרי אינו ראוי דלא הועתד לבא אל אהל מועד דהא פרת חטאת תמימה היא וקרי לה אינו ראוי. |
| רש"י מסכת חולין דף מט עמוד א ד"ה היכא דממשמשא | היכא דממשמשא ידא דטבחא - אני שמעתי במיצר החזה שמתוך הדחק היד קורעת בצפרניו וכמדומה אני בכל מקום שהוא יודע שיכול לתלות כגון נקב העשוי בסכין או שתלשה מלמעלה בחזקה ואח"כ נמצא שם נקב. |
| רש"י מסכת חולין דף נ עמוד ב ד"ה איסתומכא דכרסא | איסתומכא דכרסא - אני שמעתי איסתומכ"א בלע"ז ואיני יודע מהו.[[15]](#footnote-15) |
| רש"י מסכת חולין דף קיג עמוד ב ד"ה איסור חל | איסור חל על איסור - אני שמעתי דגרס ליה והכי פירושו איסור חל על איסור ולא אצטריך קרא לא לחלב ולא למתה. מחד קרא - כלומר מההוא קרא דאתא לגופיה נפקי דאם בשל חלב או בשר נבלה בחלב אף הם במשמע וקשיא לי הא דאמרינן לקמן בפירקין /חולין/ (דף קטז) לר"ע משום דאית ליה איסור חל על איסור מייתרי ליה כולהו תלתא גדי לדרשה ואמרינן חלב ומתה לא צריכי קרא והכא לשמואל נמי דאית ליה איסור חל על איסור אמרינן חלב ומתה מחד קרא נפקי ולא מייתרי כולהו אלא תרי ונראה בעיני דלא גרסינן להאי קסבר שמואל איסור חל על איסור אלא הכי גרסינן .... |
| רש"י מסכת חולין דף קיד עמוד א ד"ה אי הכי | חלב אחותו גדולה מנין - אני שמעתי דהיינו פרה שהיא מין בהמה כמותה אבל מין גדול הוא ....  אחותו גדולה נמי תיתי מביניא - ... כך שמעתי וקשיא לי היכי נימא אחותו קטנה תוכיח הא אכתי לא קיימא לן אחותו קטנה לאיסורא ואני שמעתי דהכי פריך מאי חזית דאחותו גדולה נפקא לן מקרא וקטנה מביניא תיפוק ליה אחותו קטנה מרבויא דקרא וגדולה מביניא וקשיא לי חדא דמסתברא קרא כי רבי לאחותו גדולה [עמוד ב] לאיסורא רבי שנאסרה עמו במעשר אבל קטנה לא ועוד מאי קא מותיב לקמיה בחלב אמו למאי אתא טובא איצטריך לאחותו קטנה  ורואה אני את דברי ר' יוסף טוב עלם ז"ל שראיתי תשובת כתב ידו ... |
| רש"י מסכת חולין דף קלג עמוד א ד"ה נזוף הוה | נזוף הוה - אני שמעתי משום דהטיח כלפי מעלה במסכת תענית (דף כד:) דבעא מיטרא ללא צורך משום יקרא דאמיה דשבור מלכא ואמרינן התם דאיתחזי ליה אבוה בחלמיה וא"ל מי איכא דמיטרח קמי שמיא אשני דוכתיך אשני דוכתיה למחר אשכחיה לפורייה דמרשם בסכיני שנועדו מלאכי חבלה להורגו בלילה ולי נראה נזוף משום האי מעשה. |

## שימושים אחרים

רש"י מסכת ברכות דף לט עמוד א ד"ה דורמסקין אבל כאן פירש פרונ"ש וכן שמעתי אני כאן ובבבא קמא

רש"י מסכת ברכות דף מ עמוד א ד"ה קצח רבותינו מפרשים נייל"א בלע"ז, אבל אני שמעתי

# חתימה בייחוס או הסכמה

מנהגו של רש׳׳י לייחס פירוש אחד משני פירושים מובן מאיליו, וכן אין התפעה בחוות דעתו בהעדפת אחד משתי פירושים. אמנם מצאנו פעמים שחתם פירוש יחידי עם ייחוס או הסכמה, והדבר ראוי לעיין בו:

## חתימה בייחוס

### נדה יג. ׳דשף ויתיב׳

דשף ויתיב - שם מקום המובלע במלכות נהרדעא מפי מורי הזקן.



אמנם מצאנו פירושים מקבילים לפירוש מקום זה:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **נדה יג.** | **ר׳׳ה כד:** | **מגילה כט.** | **ע׳׳ז מג:** |
| שם מקום המובלע במלכות נהרדעא מפי מורי הזקן. | מקום הוא, | {שם מקום | שם מקום שהיה במדינת נהרדעא |
|  | ויש פותרין: שחרב וחזר ונבנה, ותמיד היתה שכינה מצויה שם, |  | ויש אומר  {והיינו דשף ויתיב בנהרדעא נישוף כאן ונתיישב כאן והיינו דכתיב כי רצו עבדיך את אבניה וכו'.} |
|  | ויכניה וגלותו בנאוהו, שנשאו עמהם מאבני ירושלים, ועליהם נאמר (תהילים קב) כי רצו עבדיך את אבניה. | ובנאוהו}[[16]](#footnote-16) יכניה וסיעתו מאבנים ועפר שהביאו עמהן בגלותן, לקיים מה שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו (תהילים קב). | יכניה וגלותו נטלו עמהן מאבני ירושלים ומעפרה ובנאוהו שם {והיינו...וכו׳} |

ארנד נזקק למקבילות אלו במבוא למס׳ מגילה (מגילה, עמ׳ 22) וז׳׳ל:

מלשון רש״י בנדה עולה שאת ההסבר ש׳שף ויתיב׳ הוא שם מקום למד מפי מורו הזקן, ר׳ יעקב בר׳ יקר. במקומות האחרים לא ציין רש״י את רבו, ואולי הדבר מלמד כי הפירוש לנדה נכתב בתקופה מוקדמת, ובמסכתות אחרות שנכתבו מאוחר יותר לא טרח לציין את בעלות מורו על הסבר זה.

אמנם מסקנא זו סבירה, אינו מוכרח. לדוגמא, אפשר שלא פירש ׳מפי מורי׳ אלא במקום שפירש כן. מכל מקום, החשוב לענינינו שאף בנדה היה מודע לפירוש החולפי שציין מ

1. במהד׳ ארנד ׳זצ׳׳ל׳, ועי׳׳ש בהערה על מי שמפקפק בכל ז׳׳ל ברש׳י כתוספת. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. הסדר די חריג, ואמנם כל המשפט ל׳׳א..לשון מורי חסר בכת׳׳י סנט [↑](#footnote-ref-3)
4. הוי אומר, נמצא רק כת׳׳י נ׳, ר4. שכן כת׳׳י צ׳ אינו קיים, וכן ש2. אמנם נוסח ר3 נראית דמ׳׳ד (לשון) שכן א׳׳א להתחיל ל׳׳א, ואף הוא כן בכת׳׳י.  [↑](#footnote-ref-4)
5. השוו רש׳׳י שבת קלח: – ולא אמרן אלא שאין בשיפועה טפח - שאין כל צד וצד נפשט למטה להתרחק טפח מכנגד אמצעיתו דהיינו שאין ברחבו למטה טפחיים וכילת חתנים אינה עשויה לישן תחתיה:

   וע׳׳ע תוס׳ שם (ומעלה חשד שהקושיא אצלננו תוספת היא) – שאין בשיפועה טפח - הרבה יש תימה איך יתכן זה דא"כ למה הוא ראוי אם לכל השיפוע אין טפח ויש לפרש כגון שהסדין שפרוס על הכילה מונח על גבי קנים מרובים ולא פשטו הסדין היטב ומונח ונופל בין קנה לקנה כעין שורות דיש עכשיו בין כל קנה שיפוע ואין באותו שיפוע טפח ודוחק... [↑](#footnote-ref-5)
6. בחולין (קטז.) סתום רש׳׳י כפירושו ואינו מזכיר פירוש ששמע – ולפרוך מה לכלאי הכרם שכן לא היתה להם שעת הכושר - דקס"ד אין הזריעה נאסרת אלא הגידולים ולהם לא היתה שעת הכושר מעולם: [↑](#footnote-ref-6)
7. השוו רש׳׳י פסחים לה. ד׳׳ה שיצניתא - **קצח** שקורין נייל"א בלע"ז עגול הוא כעין דוחן ושחור לישנא אחרינא שמעתי אשדרניל"א ונמצאת בשיפון:

   {וצ׳׳ע קצת מה שמנגיד לשון ׳שמעתי׳ למה שפי׳ רבותיו.} [↑](#footnote-ref-7)
8. ׳וכך שמעתי׳ – איתא בכת׳׳י מינכן, אך חסר בכת׳׳י גינצברג 1452. [↑](#footnote-ref-8)
9. כת׳׳י מינכן ולייפציג ליתא. [↑](#footnote-ref-9)
10. כן הוא בענף לק(ר2ד2ד4), ובדפוסים נשתבשו הדיבורים. [↑](#footnote-ref-10)
11. ׳וכך שמעתי׳ חסרה בכמה כת׳׳י. לפי מהד׳ אפרתי איתא: ד׳ ר׳. ליתא: ו׳ ל׳ ק׳ כ׳ [↑](#footnote-ref-11)
12. איתא בכת׳׳י פרנקפרט, ופרמה 2589, פרמה 2756. [↑](#footnote-ref-12)
13. נוסח כת׳׳י המברג – ויש גמגום ... [↑](#footnote-ref-13)
14. אח׳׳כ דבפוס ממשיך ול׳׳נ... אך חסר בכת׳׳י גמברג. [↑](#footnote-ref-14)
15. השוו רש׳׳י ע׳׳ז כט. – **איסתומכא** דליבא - דופני בשר שתחת הלב והוא טרפשא. **לישנא אחרינא** תנוך שכנגד הלב שקורין ניבל"א ופעמים שנכפף לצד פנים ומעכב את הנשימה וזהו עיקר: [↑](#footnote-ref-15)
16. [שם מקום] **אח** חסר **ג** בנהרדעא שם מקום **י.**  [↑](#footnote-ref-16)