רשי כל הציטוטים המיוחסים

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| רש"י מסכת שבת | דף י עמוד ב ד"ה משקל שני | משקל שני סלעים - לאו דוקא נקט, בתלמידי רבינו יצחק הלוי מצאתי: כתונת פסים - סביב פס ידו נתן מילת, ולא כל הכתונת. | **תלמידי יצחק הלוי** | מצאתי |
| רש"י מסכת שבת | דף כ עמוד א ד"ה תני רבי | כל אחד ואחד - כל עץ ועץ, ולא תימא כיון שאחזה ברוב מנין העצים. ושמואל אמר - כדי שלא צריך לומר הבא עצים דקים ונניח תחתיהן להבעיר את אלו. 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[[1]](#footnote-1) תנו לה לענין מדורה, ואני מצאתי אותה בתורת כהנים לגבי מנורה. | **ר׳ יצחק הלוי** | משום, רבים |
| רש"י מסכת ראש השנה | דף כט עמוד א ד"ה הכי גרסינן | **הכי גרסינן: כהנים ולוים מקדישין לעולם וגואלין לעולם** - זו היא גירסת רבינו יצחק הלוי, ושאר רבותי[[2]](#footnote-2) גורסין: מוכרין לעולם וגואלין לעולם, ושתיהן משניות הן במסכת ערכין (כו, ב; ולג, ב), ובין מקדישין ובין מוכרין תרוייהו משנה יתירה נינהו, אלא איידי דתנא התם גבי ישראל /ערכין/ (כד, א) אין מקדישין לפני היובל פחות משתי שנים, ולא גואלין אחר היובל פחות משנה, תנא גבי כהנים מקדישין וגואלין, ואיידי דתנא גואלין ומקדישין גבי הדדי - תנא נמי גבי גואלין דמכירה מוכרין לעולם, והכי מוקים במסכת ערכין (כז, א), ומיהו גואלין לעולם - לפי שנאמר בישראל במוכר בית בערי חומה (ויקרא כה) ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה נחלט, אבל בלוים - גאולת עולם תהיה ללוים, ולפי שנאמר בישראל המוכר שדה אחוזה (שם | **ר׳ יצחק הלוי** | גירסת, רבים |
| רש"י מסכת יומא | דף לט עמוד א ד"ה למה סגן | למה סגן מימינו כו' - שהולך תמיד לימינו, כך אמרו בשם ר' יצחק הלוי, ואני שמעתי מרבינו יצחק בר יהודה: למה סגן ממונה - שאם יארע פסול, אבל כל זמן שלא יארע בו פסול - אין הסגן עובד שום עבודה בעולם. | **ר׳ יצחק הלוי** | בשם, רבים |
| רש"י מסכת סוכה | דף לה עמוד ב ד"ה תני ר' | תני ר' יצחק בר אלעזר נטלה בוכנתו - במתניתיה הוה תני להאי נטלה פטמתו - בוכנתו, לפי שהוא חד ועשוי כמין בוכנא, זה לשון מורי הזקן רבינו יעקב, אבל רבינו יצחק הלוי היה מפרש: פטמתו ועוקצו שניהם בזנב, עוקצו - שניטל העץ מה שחוץ לגומא שבאתרוג - כשר, פטמתו שנתלש העוקץ מתוך האתרוג וחסרו - לפיכך פסול, והיינו דתני ר' יצחק בר אלעזר נטלה בוכנתו - מה שנכנס בתוך האתרוג כבוכנא הנכנס ומכה באסיתא, ולשון רבינו יעקב נראה לי, שלא מצינו בכל מקום פטמא עוקץ. | **ר׳ יצחק הלוי** | היה מפרש, רבים |
| רש"י מסכת ביצה | דף כד עמוד ב ד"ה ולערב אסורין | אפילו לערב ראשון נמי, אף על גב דליל יום טוב שני הוא - ממתין בכדי שיעשו, ומותרין ממה נפשך: אם הלילה חול הוא - הרי המתין בכדי שיעשו, ואם קדש הוא - נמצא שנלקטו בחול, כן דעתי נוטה, ויש לי ראיות הרבה מההוא בר טביא דעירובין (לט, ב), ומביצה שנולדה בזה שמותרת בזה (ביצה ד, ב) אלמא: האחד חול הוא, וממה נפשך מותר, ולא זכיתי לשאול את פי רבינו יעקב בדבר זה, כי היו נוהגים בו היתר במקומינו, והיה לי דבר פשוט, ולאחר פטירתו של רבי שמעתי את רבינו יצחק הלוי שהוא אוסר עד ליל מוצאי יום טוב שני, וכל אנשי עירו כמותו, וגם הלכות גדולות אוסרים כן, ודנתי לפניו, ולא הועיל לי הדבר, וכל טעמו אינו אלא מדנקט בכדי שיעשו - בלילה הראויה לעשיה קאמר, ואני אומר: צריך להמתין בכדי שיעשו משום שמא היום היה קדש והלילה חול, ותדע, מדלא קאמר לערב של שני אסורים בכדי שיעשו - לערב הראשון קאמר, ובתשובת רבינו גרשום מאור הגולה מצאתי כמותי, גם עתה בא אלי מכתב מגרמיי"ש שבא לשם אדם \* השוו מש׳׳כ בשו׳׳ת רש׳׳י סי׳ קג (השוו ההעתקה בארנד, עמ׳ 355). משם ניתן להסיק שכינה ר׳ יצחק הלוי ׳מרוי׳ סתם. | **ר׳ יצחק הלוי** | שמעתי, פסק, רבים |
| רש"י מסכת מגילה  תוספת | דף כו עמוד א ד"ה הואיל והעם | בראשית, ותניא בגמרא: אנשי מעמד נכנסין לבית הכנסת ויושבין ארבע תעניות בשבת, אפשר בית הכנסת היה להם קבוע ברחובה של עיר ומתכנסין שם המעמד כולו, כדרך ששנינו בביכורים (פרק ג משנה ב): כל העיירות שבמעמד מתכנסין לעיירות של מעמד, ולנין ברחובה של עיר ולא היו נכנסין לבתים ולנין שם, והיה הממונה אומר קומו ונעלה ציון אל ה' אלהינו, הא למדת: כינוס עיירות ברחוב היתה, ואקראי הוי, שמעמד הזה אינו חוזר חלילה עד חצי שנה, ובתלמידי רבינו יצחק הלוי מצאתי ובמעמדות לא גרסינן, ומפרש שלא היתה תפלתן ברחוב, עד כאן. אקראי בעלמא - אינו תדיר. | **תלמידי יצחק הלוי** | מצאתי |
| רש"י מסכת גיטין | דף לו עמוד א ד"ה בשביעית בזמן | את שטרותי שאתם תהיו נוגשים ואני לא אגוש ולקמן מוקי דיש כח בידם להפקיע ממונו של זה וליתן לזה במקום שיש סייג ותקנה. והתקין הלל - דלא תשמט ועקר דבר מן התורה. בשביעית בזמן הזה - והלל כרבי סבירא ליה דאמר שביעית להשמטת מלוה בזמן הזה דרבנן הוא ואע"ג דהלל בבית שני הוה סבירא ליה לאביי דבבית שני הואיל ולא היה יובל נוהג לא נהגו שמיטין מדאורייתא ודאמרינן בערכין (דף לב:) מנו יובלות לקדש שמיטין מדרבנן קאמר ומצאתי בתלמידי רבינו יצחק הלוי שכתב במסכת גיטין בירושלמי מנין שאין השמיטה נוהגת אלא בזמן שיובל נוהג שנאמר וזה דבר השמיטה שמוט אחת שמיטת יובל ואחת שמיטת שביעית אבל בת"כ ראיתי דשביעית נוהג בזמן שאין יובל נוהג ואומר אני שהוא מחלוקת. | **תלמידי יצחק הלוי** | מצאתי |
| רש"י מסכת גיטין | דף נט עמוד ב ד"ה נתפרדה חבילה | נתפרדה חבילה - נפסק הקשר איבד הלוי את כבודו בשביל חבילתו הנפרדת ואינו קורא כלל כך אמר מורי הזקן ומורי ר' יצחק בן יהודה וכן סידר רב עמרם אבל מתלמידי מורי רבי יצחק הלוי שמעתי משמו שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל ומי שירצה יקדים. | **תלמידי יצחק הלוי** | שמעתי, רבים |
| רש"י מסכת שבועות | דף מו עמוד ב ד"ה מיתמי - שהביא | מיתמי - שהביא התובע עדים שהן שלו ואמר שהשאילם לאבי היתומים ומדאפקינהו רבא מיתמי ש"מ דסבירא ליה אי הוה אבוהון קמן ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן בשבועה דאי מהימן אנן הוינן טענינן בשביל יתמי אביהם לקחם ממך ודוקא ספרי דאגדתא שאין אדם עשוי ללמוד בהם תדיר אבל שאר ספרים אינן עשוין להשאיל ולהשכיר לפי שמתקלקלין כמו ששנינו במוצא ספרים לא ילמד בהן לכתחלה ולא יקרא אחר עמו ויכול לומר לקוחין הן בידי ואין צריך לכתוב עליהן שטר מכירה אלא לרווחא דמילתא שלא יצטרך לשבע וכן קבלתי מרב יצחק הלוי. | **ר׳ יצחק הלוי** | קבלתי, סתם? |
| רש"י מסכת ברכות | דף לט עמוד א ד"ה דורמסקין - אף | דורמסקין - אף הן שלקות מעשב שקורין אקדלשי"ט בלעז, כך ראיתי בפירוש בבא קמא של רבינו יצחק ברבי יהודה, אבל כאן פירש פרונ"ש וכן שמעתי[[3]](#footnote-3) אני כאן ובבבא קמא (פ"י דף קט"ז ב') פרונ"ש, ואי אפשר להעמידה, דאם כן הרי ברכתו בורא פרי העץ והאיך קדם וברך על הפרגיות שברכתן שהכל ואינם כדברים חשובים כדמפרש ואזיל. | **ר׳ יצחק בן יהודה** | פירש, פירוש ב׳׳ק |
| רש"י מסכת שבת | דף כג עמוד א ד"ה הרואה - העובר | הרואה - העובר בשוק ורואה באחד החצרות דולק, ומצאתי בשם רבינו יצחק בן יהודה, שאמר משם רבינו יעקב: דלא הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא הדליק בביתו עדיין, או ליושב בספינה. | **ר׳ יצחק בן יהודה** | מצאתי בשם |
| רש"י מסכת שבת | דף פה עמוד ב ד"ה בנוטה שורה | דרומית, וכן כולן להרחיקן שלא יהיו זה כנגד זה, כמו שפירשתי גבי אתקפתא דלעיל דמקום קרנות, ולא גזר שמואל שמא ימלא את הקרנות, כך נראית שיטה זו בעיני, ולא פירשו רבותי כן[[4]](#footnote-4), שהם פירשו: קרנות - אלו גבולין, ויש לי גמגומים בה הרבה, גם בכל התלמוד לא שמעתי קרנות אלא זויות, 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. | **ר׳ יצחק בן יהודה** | תשובת |
| רש"י מסכת שבת | דף צב עמוד א ד"ה משנה. שכן | משנה. שכן משא בני קהת - בכתף ישאו (במדבר ז), וימין ושמאל וחיק - אורח ארעא, ובשם רבינו יצחק בר יהודה מצאתי, שאמר בשם רב האי, שמפורש בהתלמוד ירושלמי: ופקודת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה, [שמן] אחד בימין, [ושמן] אחד בשמאל, והקטורת בחיקו, והחביתין בכתף. | **ר׳ יצחק בן יהודה** | בשם, מצאתי |
| רש"י מסכת שבת | דף קיט עמוד א ד"ה סייניה - כובע | סייניה - כובע, ורבינו הלוי גרס: בסדיניה - בסודרו, וראשון הגון לי, והוא לשון ר' יצחק ב"ר יהודה. | **ר׳ יצחק בן יהודה** | רבים, לשון, מציין בסוף |
| רש"י מסכת ראש השנה | דף כח עמוד א ד"ה התוקע לשיר | התוקע לשיר - לשורר ולזמר, כך שמעתי מפי מורי הזקן, וביסודו של מורי[[5]](#footnote-5) רבי יצחק בן יהודה ראיתי: התוקע לשד - להבריח רוח רעה מעליו. | **ר׳ יצחק בן יהודה** | רבים, ביסוד |
| רש"י מסכת ראש השנה | דף לב עמוד א ד"ה כנגד עשרת | גמרא. ... כנגד עשרת הדברות - דכתיב בהו נמי שופר, ולא שמעתיה[[6]](#footnote-6), אלא ראיתיה ביסוד רבינו יצחק בן יהודה. | **ר׳ יצחק בן יהודה** | ביסוד |
| רש"י מסכת יומא | דף טז עמוד ב ד"ה רובא דמזבח | **רובא דמזבח בדרום קאי** - לפי מנין זה שהרי חצי רוחב העזרה ששים ושבע וחצי וכשתתן מהם מכותל צפונית לננסין שמונה ומן הננסין לשולחנות ד' הרי י"ב ומקום ד' שולחנות זו אצל זו אינו פחות מד' והן היו ח' שלחנות כדתנן בשקלים (דף ט:) נתונות ד' בראש ארבע נמצאו ד' זו אצל זו ברוחב הרי ט"ז ומשם לטבעות ארבע הרי כ' ומקום הטבעות כ"ד הרי מ"ד ומן הטבעות ולמזבח ח' הרי נ"ב ומקום הננסין י' אמות ומחצה שהוא חצי העודף הנשאר מהנותר שלא מנה במשנה שהרי מאה ועשר אמות מנה מן הכבש לצפון נשארו ממאה ושלשים וחמשה של רוחב העזרה כ"ה ונתנו לשלחנות ד' ונשאר כ"א אותן תחלוק למקום הננסין חציין וחציין [השניה] בין כבש לכותל הרי מן המזבח לצפון ס"ב ומחצה כשתתן חמש אמות הצפונית של מזבח עליהם הרי חצי רוחב העזרה שהוא ס"ז ומחצה נמצא כ"ז אמות מן דרומית של מזבח כלין בחצי דרומי של העזרה ונמצא צפונו של מזבח כלה לסוף צפוני של חלל הפתח אצל המזוזה צא ממקום המזבח ב' אמות של כניסת היסוד והסובב נמצא צפון חלל הפתח מגולה למעלה מכניסת הסובב ב' אמות ויכול לראות כהן שבראש הר המשחה דרך אותן ב' אמות את פתח ההיכל דרך פתח התחתון ואם תאמר גובה שש אמות שגבה המזבח עד כניסת הסובב סותם את פתח התחתון אינו כן שהרי קרקע העזרה לא עלה מקרקע הר הבית אלא י"ג ומחצה ושש של גובה הסובב הרי תשע עשרה ומחצה אכתי פש ליה פלגא דאמתא בגובה פתח התחתון אלא לאו ר"א היא ואיכסי ליה במעלה יתירה שמע מינה ולבי מגמגם ביה דיש לומר הואיל ולא פירשה המשנה מקום השלחנות שמא עם מקום הננסין הוא כלול באותו חלק שאתה חולק כ"ה אמות העודפים ברוחב העזרה על מאה ועשר המפורשין נמצא מן הכבש לכותל דרומי י"ב ומחצה והכבש והמזבח ס"ב הרי ע"ד ומחצה צא מהן ב' אמות של כניסת היסוד והסובב לצפון נשארו ע"ב ומחצה ולא נתגלה מחלל הפתח מלא החוט שהרי אמצעו של פתח באמצע רוחב עזרה שהיא לסוף ששים ושבע ומחצה הוסיף עליהן חמש אמות שיהיו שבעים ושתים ומחצה כללתה כאן חמש אמות של חצי הפתח הצפוני 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 שנים עשר מן העשרים וחמש בין כבש לכותל ושלש עשרה למקום הננסין והשלחנות ונתן טעם לדבריו לפי שבין כבש לכותל מקום פנוי וכאן יש צורך תשמיש של שלחנות וננסין ונמצא מחלל הפתח מגולה חצי אמה ולבי מגמגם לפי שהיה לתנא לפרש וכיון שלא פירש צריך אתה לחלקו לחצאין ואם באת להרבות כאן ולמעט כאן יכול אתה לגלות הפתח כמה שתחפוץ או לכסות כמה שתחפוץ לפיכך טוב לי כמו שפירשתי (מלומר כן שבשפת חצי רוחב היכל דרומי כלה המזבח והוא כנגד חלל הפתח): | **ר׳ יצחק בן יהודה** | פירש לי |
| רש"י מסכת יומא | דף לט עמוד א ד"ה למה סגן | **למה סגן מימינו כו'** - שהולך תמיד לימינו, כך אמרו בשם ר' יצחק הלוי, ואני שמעתי מרבינו יצחק בר יהודה: **למה סגן ממונה** - שאם יארע פסול, אבל כל זמן שלא יארע בו פסול - אין הסגן עובד שום עבודה בעולם. | **ר׳ יצחק בן יהודה** | רבים, שמעתי |
| רש"י מסכת גיטין | דף נט עמוד ב ד"ה נתפרדה חבילה | רב הונא - ישראל הוה. נקטינן - מסורת מאבותינו. נתפרדה חבילה - נפסק הקשר איבד הלוי את כבודו בשביל חבילתו הנפרדת ואינו קורא כלל, כך אמר מורי הזקן ומורי ר' יצחק בן יהודה וכן סידר רב עמרם. אבל מתלמידי מורי רבי יצחק הלוי שמעתי משמו שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל ומי שירצה יקדים. | **ר׳ יצחק בן יהודה** | רבים |
| רש"י מסכת שבת | דף יב עמוד ב ד"ה סועד - סומך | סועד - סומך בתשות כחו, ומשום רבינו יעקב: סוער תרגומו של פוקד, כלומר: מבקר, כמו ואת אחיך תפקוד לשלום (שמואל א' יז) ומתרגמינן: ואת אחיך תסער לשלם, ולהך לישנא גרסינן: אל תקרי, יסעדנו אלא יסערנו. |  | משום |
| 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. \* ואמנם בעירובין מא: – והפליגה - כשהיא מתרחקת משפת הים ונכנסת לאמצעי קרי ליה הפלגה, ולשון לעז הוא, שקורין לשלולית הים פיל"ג. |  | שמעתי, מסכת |
| רש"י מסכת שבת | דף כג עמוד א ד"ה הרואה - העובר | הרואה - העובר בשוק ורואה באחד החצרות דולק, ומצאתי בשם רבינו יצחק בן יהודה, שאמר משם רבינו יעקב: דלא הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא הדליק בביתו עדיין, או ליושב בספינה. הרואה מברך שתים - שעשה נסים ושהחיינו, שאין עליו לברך להדליק - דהא לא אדליק איהו. מאי ממעט - המדליק בשאר ימים, איזו מן השלש ממעט. |  | מצאתי, משום |
| רש"י מסכת פסחים | דף מח עמוד ב ד"ה אמר ליה | אמר ליה - כר' אליעזר סבירא לן דהסל מצרפן לחלה לאחר אפייתן, והאידנא קיימא לן כר' אליעזר בחלה של אור, דאין שורפין קדשים ביום טוב, ולהשהותם אי אפשר, ומשיקרא עליה שם אסור לאפותה - דהא לאו לאכילה היא, ולא קרינן עלה שם אלא עושה חררה קטנה אצל גדולה, ואופה שתיהן וכשהוא רודה נותנן לכלי והוא מצרפם, ונוטל הקטנה וקורא שם, ומברך ומצניעה ושורפה משתחשך או למחר, וכן הורה לנו רבינו יעקב בן יקר. |  | הורה, פסק |
| רש"י מסכת סוכה | דף לד עמוד ב ד"ה נטלה פטמתו | ואם נטל כשר - שהרי יש בה היתר אכילה, אבל חוץ לירושלים לא, דלכם כתיב, הראוי לכם. חזזית - כמין אבעבועות דקות. נטלה פטמתו - ראש אתרוג, מפי רבינו יעקב, ודוגמתו: הפטמה של רמון (עוקצין פרק שני משנה ג). הכי גרסינן: נקלף נסדק ניקב וחסר כל שהוא פסול - ניקב וחסר כל שהוא חדא מילתא, דאילו ניקב ולא חסר שתחב בו מחט והוציאה - כשר, כדקתני סיפא. ניטל עוקצו - זנבו, כמו בעוקצי תאנים (סנהדרין מ, א). \* חתימה, בלי להביא חחולפה. אמנם להלן בגמ׳ הביא. |  | מפי |
| רש"י מסכת סוכה | דף לה עמוד ב ד"ה תני ר' | תני ר' יצחק בר אלעזר נטלה בוכנתו - במתניתיה הוה תני להאי נטלה פטמתו - בוכנתו, לפי שהוא חד ועשוי כמין בוכנא, זה לשון מורי הזקן רבינו יעקב, אבל רבינו יצחק הלוי היה מפרש: פטמתו ועוקצו שניהם בזנב, עוקצו - שניטל העץ מה שחוץ לגומא שבאתרוג - כשר, פטמתו שנתלש העוקץ מתוך האתרוג וחסרו - לפיכך פסול, והיינו דתני ר' יצחק בר אלעזר נטלה בוכנתו - מה שנכנס בתוך האתרוג כבוכנא הנכנס ומכה באסיתא, ולשון רבינו יעקב נראה לי, שלא מצינו בכל מקום פטמא עוקץ. |  | לשון, רבים |
| רש"י מסכת סוכה | דף מה עמוד ב ד"ה דכולהו אמוראי | דכולהו אמוראי - משמיה דרבי יוחנן קיימי כוותיה בסוכה, ושמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן, כן מצאתי ביסודו של רבינו יעקב. [עמוד א] |  | מצאתי, ביסוד |
| רש"י מסכת זבחים | דף מה עמוד ב ד"ה ה"ג - נומי | חייבין עליהן משום טומאה - כרת האוכלן בטומאת הגוף ועל שגגתם חטאת כדיליף בגמרא. חוץ מן הדם - דאימעוט בהדיא כדאמר בגמ'. ה"ג - נומי ר"ש בדבר שדרכו לאכול חייב וכך שמעתי מבית מדרשו של רבינו יעקב ול"נ שכך פירש ר' משולם בר קלונימוס גאון בשעת מיתתו נומי ר"ש כמו אמר ר"ש ובספרים היה כתוב הדם ועמו. בדבר שדרכו לאכול - שדרך בני אדם לאכול ואף על פי שזה מן הנקטרים כגון קומץ ומנחת כהנים ודומין לה. אבל לבונה ועצים וקטרת אין חייבין עליהם משום טומאה - ורבנן פליגי עלה כדמרבינן להו מכל הבשר יתירא לרבות עצים ולבונה. |  | שמעתי מבית מדרשו של, רבים |
| רש"י מסכת מנחות | דף מב עמוד א ד"ה רמי ח' | ומעייל להו בגלימא - מכניס הכפל בנקב הטלית. ואביק להו מיבק - עונבן שחוזר ומכניס שתים הראשים בתוך הכפל ותלויין בעניבה בטלית דהכי דריש גדיל שנים גדילים תרתי משמע שהן ד' חוטין ואחר כך כופלן לשמנה. רמי ח' - חוטין דכתיב גדילים לרבות עוד שנים גדילים דהוו תמניא חוטין - כך קבלה מרבינו יעקב הזקן דמסכת יבמות. דאינהו שיתסר - לאחר שהכניסן בטלית כופלן והן שיתסר. כדידן - מכניס ד' חוטין ואחר כך כופלן לשמונה. |  | קבלה דמסכת (?) |
| רש"י מסכת חולין | דף י עמוד ב ד"ה הלכתא כרב | כהאי גוונא - שנולד בה ספק בסכין. [עמוד ב] ומאי שנא - הא ספק והא ספק. הלכתא כרב הונא - דחיישינן לעור ועל ידי היה מעשה והורה לי רבינו יעקב ב"ר יקר בעוף לאיסור. מכלל דרב חסדא אפילו כשלא שיבר בה עצם - לאחר שחיטה מכשיר מדאצטריך למימר הלכתא כרב הונא כשלא שיבר מכלל דפליג רב חסדא עליה. בעצם מפרקת - לאחר שחיטה שנגע בעצם הצואר והיא המפרקת דכתיב (שמואל א ד) ותשבר מפרקתו ולא סבירא לן כוותיה למתלי לקולא דההיא נגיעה דעצם מפרקת לא פגמה לסכין טפי מעור אבל שבירת עצמות בההוא ודאי תלינן. |  | הורה לי, פסק |
| רש"י מסכת חולין | דף מו עמוד ב ד"ה היינו רביתייהו | היינו רביתייהו - זו מגינה על זו והדרא בריא שמתוך ששוכבות זו על זו אינן מתפרקות והקרום הולך וחזק אבל כשהן שלא כסדרן זו הולכת לכאן וזו הולכת לכאן והקרום מתפרק ונסתר וכן הלכה דליכא מאן דפליג עליה ואונה הסרוכה באומא והיא אצלה מעשה בא לידי ושאלתי את פי רבינו יעקב בר רבי יקר והתירה לי לאכול ויש שאוסרין והוא אמר לי טעמו וטעמם, האוסרין אומרים הרי נקב יש ולא מצאנו שהותר אלא באוני כדאמר רבא אבל כסדרן היינו רביתייהו אבל אומי לא קאמר וטעמא דאוני משום שעומדין במיצר החזה ומתחממות והדרא בריא ותדע שהרי בריאה הסמוכה לדופן באוני כשרה ובאומא טרפה כדלקמן /חולין/ (דף מח) וטעם מורי לא מצינו אומא בגמרא ורבא לא אמר טעמו משום חום דהא בכל הריאה אמרן לעיל דלא שלט בה |  | אמר לי, פסק, רבים |
| רש"י מסכת חולין | דף מז עמוד א ד"ה יתיר - סבירא | יתיר - סבירא ליה לרבא דכנטול דמי ולית הלכתא כוותיה כדאמרינן בסמוך וראיתי שהכשירה מורי רבינו יעקב אבל בחסיר וחליף הלכה כמותו דליכא מאן דפליג. אמר ליה - רב אחא לטבח כשיצא מן הבית. מאי אמר לך - מרימר. |  | ראיתי, פסק |
| רש"י מסכת עירובין | דף ח עמוד א ד"ה הני מילי | בודיא - מחצלת. ואותיבו ביה בעקמומיתיה - בני ראשו אחר עשו לחי לפתחן והמחצלת לעקמומיתו, ובני ראשו אחר לא עשו לפתחן לחי. הני מילי לחי מעליא - כשיש לחיים משני ראשין, וללשון מורי צריך עקמימותו לחי, לבד מאותן שבשני ראשיו. \* לשון מורי = ׳לשון מורי הזקן ז׳׳ל׳ בדף ו ע׳׳א ד׳׳ה ׳תורו כסתום׳ (מסורת הש׳׳ס עוז והדר) | #מורי | ללשון |
| רש"י מסכת ראש השנה | דף כה עמוד א ד"ה זיל לעין | למחר, ואף על פי שלא ראוהו, לפי שהיה עיבור החדש דוחה את יום הכפורים אצל שבת. ואת קיימת הכא - ואם תהא נראית ערבית - שוב לא יקדשו את החדש למחר, כדאמרן לעיל פרק קמא /ארבעה ראשי שנים/ (כ, ב): צריך שיהא לילה ויום מן החדש, שאם נראית הישנה לאור עשרים ותשעה - אין מקדשין מחר את החדש. זיל לעין טב וקדשיה - דואג היה שלא ירננו עליו בני עירו כשיקדשנו למחר, לפי שראו הישנה כל יום עשרים ותשעה, וסלק תלונותם מעלי, ומורי פירש: שגזרו גזרה במקומו שלא יקדשו את החדש. דוד מלך ישראל - נמשל כלבנה, שנאמר בו (תהלים פט) כסאו כשמש נגדי כירח יכון עולם. | #מורי | פירש |
| רש"י מסכת מגילה | דף טו עמוד ב ד"ה נדדו עליונים | נדדו עליונים - שהיו מלאכים מבהילים אותו כל הלילה, ואמרו לו: כפוי טובה, שלם טובה למי שעשאה, לשון מורי, ויש לומר[[7]](#footnote-7) כדי שירבו בתחנונים לבקש על הדבר. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת יבמות | דף כה עמוד א ד"ה מקום מנעלים | רוק למעלה מן הכילה - ארוכל יוצא קאי ומצא בעל רוק למעלה בגג הכילה שעל מטתו מי זרק הרוק למעלה כ"א השוכב ופניו למעלה הלכך זינתה זו ורקקה בשעת תשמיש. [עמוד א] מנעלים הפוכים - פיהן למטה ודאי של נכרי הם והפכו כדי שלא יכיר הרואה. 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. והלכתא כוותיה דרב - דאמר אין מחזיקין קלא אלא בעדים. דפסיק - שיצא קול אחר לומר שקר הוא הלעז. | #מורי | לשון |
| 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. | #מורי | לשון |
| 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. לשמעתא - האי תרוצא דרב פפא דהיכא דפסק למילתיה משהינן. לישני ליה הא - כגון דפסק למילתיה דיכול לקיימו כל י"ב חדש. | #מורי | לשון |
| 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. | #מורי | לשון |
| 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. | #מורי | לשון |
| 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.  [[8]](#footnote-8) | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת גיטין | דף יט עמוד א ד"ה במי טריא | במי טריא - מי גשמים לשון מורי מי טריא מים ששורים בו פרי שהוא כעין עפצים גל"ש בלע"ז. באבר - ששף העופרת במים ומשחירים. בשחור - פחמין. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת גיטין | דף סט עמוד א ד"ה עדיף - לרפואה | עדיף - לרפואה מממרו ממרו שבדמוני' לשון מורי. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת גיטין | דף סט עמוד ב ד"ה ושייפא דחמימתא | ושייפא דחמימתא - צואת יונים ולשון מורי צואת תרנגולין. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף ט עמוד ב ד"ה הכשרתי את | מתני'. שחבתי בשמירתו - שנתחייבתי לשומרו. הכשרתי את נזקו - כלומר אם הזיק הכשרתי וזימנתי אותו היזק שלא שמרתיו יפה כך מצאתי[[9]](#footnote-9) לישנא אחרינא הכשרתי את נזקו עלי להכשיר ולתקן את נזקו כלומר אני חייב לשלם, מפי מורי[[10]](#footnote-10). | #מורי | מפי |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף יא עמוד א ד"ה לב"ד - לשומה | לב"ד - לשומה כמה היא שוה והכי משמע קרא יביאהו עד יביא העדודה כדכתיב (בראשית מט) בבקר יאכל עד דהיינו שלל כדמתרגמינן עדאה מפי מורי[[11]](#footnote-11). | #מורי | מפי |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף טז עמוד א ד"ה לישנא אחרינא | לא קשיא כו' - דברדלס דמתניתין הוא צבוע זכר ועליו קאמר רב יוסף צבוע זו אפא ור"מ מוסיף אף צבוע נקבה דלא שמיה אפא ודרב יוסף לאו אדר"מ איתמר אלא בעלמא איתמר כדתניא צבוע זכר נעשה כו' אלמא צבוע זכר משתנה לכמה מינין הלכך קרי לה ברדלס ונפרזא ואפא, כך מצאתי.[[12]](#footnote-12) לישנא אחרינא ועיקר הוא מתני' בצבוע נקבה - ור"מ מוסיף צבוע זכר ותרוייהו מיקרו אפא דתניא צבוע זכר וכו' ומשום דמשתנה לבריה אחרת אצטריך לאוסופי בהדיא מפי מורי ולא שמעתי. [עמוד ב] | #מורי | מפי |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף יח עמוד ב ד"ה דדחיק לה | הוא והני צרורות נינהו והא דאמרינן בפ"ק /בבא קמא/ (דף ג) טנפה פירות להנאתה הוי תולדה דשן היינו כגון שנתגלגלה עליהן כדרך סוסים וחמורים שקורים בולטר וכן עיקר ואי קשיא דר"א אדר' אלעזר דלעיל אמר נזק שלם בצרורות גבי כלב שנטל חררה והכא תני ח"נ בעל כורחיה ההיא דלעיל מוקמי' כדאוקימנא ברישא כדשני בגחלת ובפלוגתא דרבי טרפון ורבנן ובמקום גחלת ולא בשאר הגדיש והא דשני רבא בין ר"א בין רבנן כסומכוס סבירי להו דחויי הוא דקא מדחי מפי מורי ובעיני נראה בהך מילתא בהמה שהטילה גללים אמוראי נינהו ורב יהודה גרסינן ור"א היינו ר"א בן פדת ולא תקשי דר"א אדרבי אלעזר ונראין הדברים דהא פרכינן ולימא רב יהודה הלכה כסומכוס ור"א הלכה כרבנן ואי תנאי נינהו היכי פרכינן הכי הא אין דרך תנאים לחלוק בלשון זה ועוד דלעיל גבי הידוס מועד אמאי לא פרכינן הכי. ובתר גופה גרירין - דבגופה טענה להו כגופה דמיין קמ"ל. ותקע בו ושברו - שנבקע הכלי מחמת הקול. | #מורי | מפי |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף לו עמוד ב ד"ה התוקע - המכהו | וכשתפסו ניזק וכדשנינן דמאי טעמא מפקינן לה מר' עקיבא משום דקתני יחזיר לשלפניו והא אוקמינן אם יש בו מותר בנזקין לא אפשר לאוקמא כר' עקיבא דאי אמרת ר' ישמעאל היא אצטריך לאשמועינן דאחרון אחרון נשכר דקמ"ל הואיל ותפסו ניזק נעשה עליו שומר [שכר] וקם ליה ברשותיה ואע"ג דלא נישום השור בב"ד כדקא בעינן לר' ישמעאל אלא לר"ע ל"ל למיתני כלל בלא תפיסה נמי הוי אחרון נשכר. הקדישו ניזק כו' - ל"ג (מאי בינייהו). התוקע - המכהו כנגד אזנו לשון מורי ל"א תקיעה ממש. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף נב עמוד א ד"ה ושמואל אמר | גמ'. וראשון עד אימת מיפטר - היכא דבא השני ונשתמש בו ולא כסהו עד אימת רמיא כולה חיובא אשני וראשון פטור. בכדי שידע - שיבא גם הראשון אחרי כן ויראנו מגולה הואיל ושניהן יודעין שהוא מגולה רמיא חיובא אתרוייהו. 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. ויכרות ארזים כו' - אבל לשני שבא ונשתמש בו לא יהבינן שיעורא כולי האי דהוה ליה לאותובי שומרים עילויה. | #מורי | לשון |
| 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. | #מורי | לשון |
| 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. נותן לו סלע - משום בושת. סטרו - על הלחי כמו הסוטר לועו של ישראל בסנהדרין (דף נח:). | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף צב עמוד ב ד"ה גללי - אבנים | חמרא למריה וטיבותא לשקייה - היין של מלך הוא והשותין אותו מחזיקין טובה לשר המשקה ולא למלך. ויסמוך את ידיו - תלה החכמה והגדולה במשה כאילו הוא נותנה ליהושע והיא אינה אלא מפי הקב"ה. גללי - אבנים לשון מורי ל"א גללים ממש וראשון ישר דגללים ממש אורחיה הוא. קינא דשרכי - אילנות בטלים ואין עושים פרי כמו גברא דשרכא בטל כלומר דרך דקל רע ליגדל בצד אילן סרק. המחובר לטמא טמא כו' - במסכת כלים היא בפרק טבעת אדם דקתני אונקלי של דרגש ושל שולחן טמאה ושל מנורת עץ טהורה זה הכלל המחובר לטמא טמא לטהור טהור אונקלי מסמר של מתכת עשוי כמזלג לתלות שם בהמה בשעת הפשטה ותחוב בכותל כדאמרינן בתמיד נשחט (פסחים סד) אונקליות של ברזל היו תחובין בעמודים כו' ואם תחבו במנורת עץ דפשוטי כלי עץ בטל מסמר לגבה ואינה מקבלת טומאה ואפי' נגעה בו טומאה אבל בדרגש ובשולחן שמקבלין טומאה הן אף הוא מקבל טומאה. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף קד עמוד א ד"ה לקיטו - שלקטו | לקיטו - שלקטו אצלו לדור עמו בביתו לצוותא בעלמא לשון מורי. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף קטז עמוד ב ד"ה דורמסקנין - פרושים | קדים רב ספרא - קודם שיחזיק בהן אחר שהרי הפקר היה. לרווחא דמילתא - שלא יהא ערעור בדבר. [עמוד ב] דורמסקנין - פרושים לשון מורי לשון אחר אדרופיי"ש ועשב הוא הנאכל בשלקות קדירה. לטורפה - לבזזה ונתפשרו עמהן בממון. תייר - מראה להם הדרך. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת בבא מציעא | דף צא עמוד א ד"ה רבא אמר | 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. | #מורי | רבים |
| רש"י מסכת זבחים | דף מ עמוד ב ד"ה [להכשר אמין | כאשר עשה לפר זה פר כהן משיח אלמא לפר כהן משיח נמי איתקוש ובפר יום הכפורים לא כתיב את ולא כתיב טבילה ולא כתיב בדם דהכי כתיב ולקח מדם הפר באצבעו ואקשינ' להאי ללמד הימנו הילכות ריבוייא של את והילכות בדם וטבילה כדמפרש. [להכשר אמין] - תמן תנינן (חולין נה:) היא האם היא טרפחת היא שלפוחית וכל שלפוחית היא וושיא"ה כעין אותה של דג כדאמרינן במסכת ע"ז בשליפוחה גבי עוברי דגים ואם של בהמה כולה עשויה אבעבועות תשובת מורי. את להכשיר אמין שבאצבע - שאם עלתה לו אם באצבע שקורין וושיא"ה כמו ניטלה האם דאלו טריפות (חולין ד' נד) לא הויא חציצה דאיתרבי מאת אצבעו את הטפל לאצבעו. בדם שיהא בדם שיעור טבילה מעיקרא גרסינן - משעת קבלה ראשונה למעוטי קבל פחות מכדי טבילה בכלי זה ופחות מכדי טבילה בכלי זה ועירבן והכי מפרש לה במנחות (דף ז:) ולקמן בפרק דם חטאת (דף צג:) ויליף מבדם מדקרינן וטבל בדם ולא קרינן בדם משמע בדם שהיה כבר | #מורי | תשובה |
| 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. | #מורי | לשון |
| 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. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת חולין | דף מו עמוד א ד"ה ה"ג מאי | ואת"ל עד ועד בכלל - ליכא למיבעי בפי הפרשה מידי דודאי טרפה דאפילו חוט שכנגד הפסק שבין שני הפיצולים טרפה וכ"ש פי פיצול הראשון אלא הכי קא מיבעיא ליה נפסק הפיצול עצמו מן החוט מהו ובפרשה ראשונה קאי. תידון כבשר - שאם נפסק הפיצול כשרה. 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. גדי שמן - חי. בליעה טפי - הצלעות נבלעין ואין ניכרין כשהוא חי. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת חולין | דף מו עמוד א ד"ה תידון כבשר | פי פרשה - נפסק החוט אצל תחלת העצם ולא כנגדו ממש מאי בהדי עצם חשיב ואיני יודע או בהדי פרשה קמייתא חשיב וטרפה ולא נהירא דהא ודאי מן הפרשה היא ולא מבין הפרשה. פרשה עצמה - נפסק החוט כנגד פרשה שניה בשר שבין צלע ראשון לשני מהו בהדי ראשון שדינן ליה וטרפה או בתר צלע שני שדינן ליה ואיני יודע. תידון כבשר - אם נפסק החוט כנגדו ולהאי לישנא גרס מאי לאו פרשה שניה ומפי גאון אחר שמעתי פרשה עצמו נשבר הצלע עצמו ולשון מורי הראשון הגון וסייג מצאתי לו בהלכות גדולות והוא עיקר. עד למטה - מכנפיו הוי כח חוט השדרה דיליה. ולריש לקיש עד כנגד בין אגפים - ותו לא. | #מורי | לשון, רבים |
| רש"י מסכת חולין | דף מו עמוד ב ד"ה היינו רביתייהו | מתפרק ונסתר וכן הלכה דליכא מאן דפליג עליה ואונה הסרוכה באומא והיא אצלה מעשה בא לידי ושאלתי את פי רבינו יעקב בר רבי יקר והתירה לי לאכול ויש שאוסרין והוא אמר לי טעמו וטעמם, האוסרין אומרים הרי נקב יש ולא מצאנו שהותר אלא באוני כדאמר רבא אבל כסדרן היינו רביתייהו אבל אומי לא קאמר וטעמא דאוני משום שעומדין במיצר החזה ומתחממות והדרא בריא ותדע שהרי בריאה הסמוכה לדופן באוני כשרה ובאומא טרפה כדלקמן /חולין/ (דף מח) וטעם מורי לא מצינו אומא בגמרא ורבא לא אמר טעמו משום חום דהא בכל הריאה אמרן לעיל דלא שלט בה אוירא ורבא פי' טעמו משום דהיינו רביתייהו כלומר כך הן גדילות זו עם זו ואין מתפרקות זו מזו הלכך ל"ש אוני ול"ש אומא ורבא דנקט אוני משום דעיקר מילתיה דאורי לן דשלא כסדרן טרפה ואע"ג דאי הויא סריכי אוני בדופן הוי כשרה כדאמרינן לקמן /חולין/ (דף מח) אשמעינן רבא דהתם היינו טעמא דכיון שהחלל צר הן שוכבות תמיד אצל הדופן ואינן מתפרקות ממנו זו מזו אבל | #מורי | =ר׳׳י בן יקר, רבים |
| 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. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת חולין | דף נה עמוד ב ד"ה שחימי - שחורות | ת"ש - דאסיפא קאי. משיכלי חיורי - של כלי חרס לבן. 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. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת חולין | דף נט עמוד א ד"ה גמ'. ניבי | גמ'. ניבי - שתי שינים יש לו למעלה אחת מכאן ואחת מכאן וגם בסוסים הם ניכרות אע"פ שהרבה שינים יש לו לשון מורי ניבי שאע"פ שאין לו שינים ממש חנכין שקורין יינציב"ש יש לו ובולטין וניכר מקום בליטתן זו אצל זו כשינים. | #מורי | לשון |
| 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. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת חולין | דף סז עמוד ב ד"ה אלו סנפירים | אלו קשקשים - הסגורים וחתומים בו בדוחק. תחתיו חדודי חרש - חידודים של חרשים. אלו סנפירים - שחדודים ומחתכין כחרסין ובהן הוא בוקע את המים בחודן שלא יעכבוהו בפריחתו פשטיה דקרא לשון מורי תחתיו חדודי חרס במקומו זהרורי שמש. הדרן עלך אלו טרפות. | #מורי | לשון |
| 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. איכא דאמרי - לאו בעיא הוא אלא שמעתא אתמר אמר רב הונא כו'. שדו - היו משליכין. | #מורי | לשון |
| 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. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת חולין | דף קכד עמוד א ד"ה כתרטא - רובע | גמ'. לא שנו - דכזית שלם דברי הכל לא בטיל אלא פלטתו חיה. כתרטא - רובע הקב לשון מורי ל"א כף מאזנים. זימנין - פעם אחרת. אשכחיה - רב אושעיא לר' אמי. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת בכורות | דף לט עמוד א ד"ה מר דפסיל | אין בריה באחת - אין בריה נבראת בכוליא אחת והא שאין בה אלא אחת מיחסר חסר. הא - דפסילי כשנבראת בשתים וחסרו דחזינן דמקומו ניכר והא ברייתא דמכשרת כגון דנברא באחת דליכא חסרון. מר דפסיל סבר אין בריה באחת - והאי ודאי חסר ואיסתפקא ליה למורי אמאי לא מקשי ליה נמי דומיא דשלש קתני ולדידי לא קשיא מידי דכי קס"ד דכולי עלמא יש בריה באחת הוה מקשינן הואיל ויש בריה באחת והוא נמי תנייה בהדי שלש ודאי בנבראת באחת נמי פסול וטעמא לא הוה ידעינן אמאי פסול דלא מום בגלוי הוא וחסרון לא הוי בפנים ומשום האי פירכא אוקמי אליביה דאין בריה באחת והא מיחסר חסר ובעל כורחיה לאו דומיא דשלש היא דהא אין בריה באחת וכי תימא נוקים אליביה דיש בריה באחת אם כן אמאי פסול. חסרה קודם שחיטה - פסלה. [עמוד ב] | #מורי | ואיסתפקא |
| 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. | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת בכורות | דף נ עמוד ב ד"ה התוקע - המכה | 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] | #מורי | לשון, מסכת |
| רש"י מסכת תמורה | דף ד עמוד א ד"ה לא תקלל | מצית אמרת דלא יתכפר במלקות גרידתא דודאי מתכפר במלקות לחודיה דהא כתיב לא תקלל חרש וילפינן בסנהדרין בפרק ארבע מיתות (דף סו) ג"ש מהאי לאו דכתיב גבי אומללין כגון לא תקלל חרש שהוא גרוע שבכולן וכתיב גבי נשיא ונשיא בעמך לא תאור וכי היכי דהתם ליכא אלא מלקות גרידתא הכי נמי באומללין סגי ליה במלקות גרידתא ומוקמי ליה התם במקלל בשם דקא גמר ממקלל אביו דכתיב ביה בנקבו שם הלכך לא מצית אמרת דלא תיסגי ליה במלקות ולא מפי מורי אלא מפי ר' יצחק בר' מנחם ז"ל. ואב"א - כלומר דמהאי קרא ליראה את השם למקלל חבירו בשם הוא דאתא שהרי לא מצינו שענש אא"כ הזהיר. ובשלמא אי אמרת דההוא קרא למקלל חבירו בשם הוא דאתי - ואזהרתיה מדכתיב לא תקלל חרש ומיתוקמא במקלל את חבירו בשם כדפרישית לעיל הלכך כתיב הכא אם לא תשמור לעשות וגו' כלומר שתקלל את חבירך בשם שהוזהרת עליו והפלא ה' וגו' דחייב מלקות. | #מורי | לא מפי |
| 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.[[13]](#footnote-13)  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 | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת כריתות | דף יד עמוד א ד"ה כגון שאכל | פגול דבשני זיתי חלב לא קמיירי ואי תימא לוקים כגון שהעלה זית של כוליא אמזבח דהוה חלב פיגול ולכוליא נותר א"כ לא מהני נותר אזית דחלב ואנן בעינן דליהוי חד אכולהו דאכילה קתני דהיינו כזית. (גליון) - אלא בכזית אחד מיירי ואי אנחיה לפלגיה דזית אמזבח אין הקטרה בפחות מכזית. כגון שאכל כוליא בחלבה - ואם נפשך לומר ליחייב אכוליא משום פיגול ואחלבה משום נותר לא מצי למימר הכי דטמא שאכל קתני דבחלב עצמו בעי לאוקומי לכולהו איסורי פירוש מורי.[[14]](#footnote-14) רב פפא אמר - להכי לא תנא פיגול דלא מיירי בשני זיתי חלב ודקא קשיא לך כותבת כגון דמלייה לחלב בתמרי והשלימו לככותבת. ומתרץ לה כגון דאכל כזית פיגול - מבהמה אחרת בהדה. | #מורי | פירוש |
| רש"י מסכת יבמות | דף צט עמוד א | אשתו ואשה אחרת - אשת ראובן ואשת כלב שילדו שתי נקבות במחבא נמצאת האחת בתו ובאו (אחיהן אחי הבעלים הם) שני אחי ראובן ונשאום נמצא ראובן חולץ לבתו מספק ששתיהן צריכות חליצה ואם היה מכיר בתו היתה פטורה ואם שני אחי כלב נשאום הרי כלב חולץ לבתו מספק. ולשון מור"י אחיו של ראובן נשא אחת ואחיו של כלב נשא אחת ראובן חולץ לאשת אחיו ואע"פ שספק בתו היא וכן כלב ולאו היינו נמי חולץ לבתו מספק אלא חולץ לספק בתו: | #מורי | לשון |
| 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: | #מורי | לשון |
| רש"י מסכת זבחים | דף יב עמוד ב | יש דחוי בדמים - יש תורת דחוי בקדושת דמים אע׳׳פ שאינה קדושת הגוף כגון הכא שהקדיש חציה לא קדשה אלא לדמיה שהרי אין לו חלק [אלא] בחציה ואין קדושה ראויה לפשוט בכולה על פיו ואפי' הכי שייך בה דחוי ותדחה עולמית ולא אמרי' לא אלימא קדושת דמים ליפסל משום דחוי: לישנא אחרינא יש דחוי בשביל הדמים שלא פרע לקנות חציה של חבירו שלא היתה קנויה לו כשהקדישה שעדיין לא קנה חציה משל חבירו ואינ׳׳ו נרא׳׳ה למור׳׳י: | #מורי | אינו נראה למורי |
| רש"י מסכת סוכה | דף מ עמוד א ד"ה הכי גרסינן | תנאי היא אי נהגא בהו שביעית אי לא, דאיכא תנא דדריש לכם דומיא דלאכילה, למעוטי כל שהנאתו אחר ביעורו, כדדרשינן לעיל, ומההיא דרשה אימעוט עצים, ואיכא דלא ממעט מיניה אלא דבר שאין הנאתו שוה בכל אדם, כגון מלוגמא וזילוף ואפיקטויזין, ואני שמעתי מרבותי שהיו גורסים: וסתם עצים להסקה נינהו תנאי היא, וכן כתוב בכל הספרים, וטרחתי מנעורי בכל צידי שיטת התלמוד לישבה כפי דבריהם, ואיני יכול, ומצאתי גירסא זו בספר כתב ידו של רבינו גרשום בן יהודה מנוחתו כבוד, ובסדר ישועות של רבינו יצחק בר מנחם כתוב ואינו מוגה, וכן נראה בעיני. | רבינו יצחק בר מנחם, בספר כתב ידו של רבינו גרשום בן יהודה | גרסה |
| רש"י מסכת קידושין | דף יא עמוד ב ד"ה התוקע לחבירו | התוקע לחבירו - באזנו לשון רבינו הלוי ורבינו הזקן למדנו שהכהו אצל האוזן. | רבינו הזקן | רבים, למדנו |
| רש"י מסכת חגיגה | דף יט עמוד א ד"ה חרדלית | והטובל בה לא עלתה לו טבילה, משום דמקום קטפרס הוא - מקום זקוף יותר מדאי, וארבעים סאה שבו אינן במקום אחד, ותנן: הנצוק והקטפרס אינו חיבור (טהרות פרק ח משנה ט), ואף אם אינו קטפרס נמי אין טובלין בו, לפי שאין מי גשמים מטהרים דרך זחילתן, עד שיהו נקוין דרך אשבורן, דתניא בתורת כהנים: אי מה מעיין מטהר בזוחלין - אף מקוה מטהר בזוחלין - תלמוד לומר: אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור (ויקרא יא) המעיין מטהר בזוחלין, והמקוה באשבורן, ורבינו האי גריס הרדלית. | רבינו האי | גריס |
| רש"י מסכת קידושין | דף לט עמוד א ד"ה סתום ספיקא | סתום ספיקא ואבד ודאה - כלומר ספיקו מותר ודאה אסור והיתר ספיקא סתמיהו להורות בהצנעה ולא לדרשו ברבים הואיל ומקילין בה וכה"ג אמרי' בנדרים (דף כג:) במילתא אחריתי רב הונא בר חיננא סבר למדרשיה בפירקא א"ל רבא תנא סתים לה סתומי ואת דריש לה בפירקא אלמא סתום סתום הדבר קאמר כך השיב רבינו גרשם בר' יהודה זצ"ל. | רבינו גרשם בר' יהודה |  |
| רש"י מסכת בבא קמא | דף קיב עמוד א ד"ה שאם אין | שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה - לא גרס ליה ואנן שמעינן כאן ובכתובות וכן פירש לנו רבינו שאם אין גניבה אחר שפטור מן הקרן משום דקם ליה בדרבה מיניה אין טביחה קנס נמי לא משלם ואף על גב דחידוש הוא ואין מיתה פוטרתו הכא דליכא קרן פטור דתשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא ולא תשלומי ג' וד' וכי מדלית מהכא קרנא הוו להו ג' לצאן וד' לבקר ולא היה לי לב להבין את מושל שטעם זה אין צריך לכאן שהרי אין קנס בשואל הטובח ואפילו אמרינן כרב פפא דעד השתא קם ברשותא דמרה אפילו הכי גזלן נעשה עליה ולא גנב שאין דין גנב אלא | רבינו (סתם) | רבים |
| רש"י מסכת בבא מציעא | דף סט עמוד ב ד"ה מפרין על שדהו | מפרין על שדהו - לשון פרה ורבה, ובגמרא מפרש כיצד מפרין, ולי נראה מפריז, בזיי"ן, לשון מרחיב ומגדיל, כמו (זכריה ב) פרזות תשב ירושלם, וכן מצינו בנדה (ד, ב): לא כהלל שהפריז על מדותיו, וכן יסד רבינו משולם בפיוט: חכמי מדות מפריזים. | רבינו משולם |  |
| רש"י מסכת זבחים | דף נו עמוד א ד"ה שהכהנים נכנסין | ה"ג - אלא למעוטי לשכות אי דבנויות בחול ופתוחות לקדש. שהכהנים נכנסין לשם ואוכלין שם קדשי קדשים ושירי מנחה תלמוד לומר בחצר אהל מועד כו' - ול"ג ושוחטין שם קדשים קלים הכא וגם שאר לשון הכתוב בספרים שבוש הוא וכן הגהתי מספרו של רבינו. | רבינו (סתם) |  |
| רש"י מסכת בכורות | דף כב עמוד א ד"ה וטהור | משיקו במים - שמא נטמא מחמת מגע עם הארץ. וטהור - ממה נפשך דודאי מים מעורבים בו ואי מיא רובא ובטיל הציר ברוב ומקבל טומאה מחמת המים ומיא סלקא להו טבילה בהשקה שנותן הכלי במקוה עד שעוברים מי המקוה על פיו ונושקין עם המים שבתוך הכלי ואע"ג דאוכל ומשקה לית להו טהרה במקוה מיא סלקא להו השקה דהוי כמי שזרען וחוזר ונוטלן דזריעה מטהרה מטומאה דתנן (תרומות פ"ט מ"ז) שתילי תרומה שנטמאו ושתלן טהורין בתשובת רבינו גרשון מצאתי כך. | רבינו גרשום |  |
| רש"י מסכת עירובין | דף פה עמוד א ד"ה בור שבין | בור שבין שתי חצירות - הפרודות זו מזו, ומפסיק ביניהן כעין מבוי קטן, ואין דיורין פתוחין לו, והבור באותו הפסק, מופלגת מכותל זה ארבעה כו' דאי לאו הכי דמופלג, הוי תשמישו בנחת, והוי כמו שהבור חציה בחצר זו וחציה בחצר זו שרשות שניהן שולטת בה, ותנן במתניתין: בור שבין שתי חצירות - אין ממלאין הימנה בשבת, שזה אוסר על זה עד שיערבו או עד שיעשו מחיצה תלויה בבור, כך השיב רבינו יצחק. | רבינו יצחק |  |
| רש"י מסכת בכורות | דף טו עמוד ב ד"ה אמר ר' | סמוך לפדיון אמן מתפיסן לשם אותו זבח - דהשתא חיילא עלייהו קדושה לעצמן דחשבינהו ולא פקעה קדושתייהו על ידי פדיון אמן וממתין עד שיוממו ופריק להו. וטעמא מאי - אמר רב הונא מומתין ולא מתקין להו כרבי חנינא. אמר ר' לוי גזרו כו' - אי אמרת אית להו תקנתא לולדות אתי לגדל עדרים מפסולי המוקדשין דכי נפיל ביה מומא בבהמת קדשים לא פריק ליה (האי) ואתי למיכלינהו בלא פדיון אבל כי מפסדינן לולדות ממהר לפדות את האם מיד כשיפול בה מום מפי רבי אליעזר ובתשובתו ל"א בין למ"ד מומתין בין למ"ד מתפיסן מאי טעמא אטרחוהו רבנן לשבקינהו באיסורייהו גזרה שמא יגדל עדרים עדרים שילדו גם אותן ולדות ולדות אחרים ואתי בהו לידי תקלה אבל לאחר שיפדם לא איכפת אם יולדין דוולד צבי ואיל נינהו, ל"א ועיקר מפי המורה וטעמא מאי אמתני' קא מהדר דמאי טעמא אסור אחר פדיון אמן הא פקע קדושתייהו בפדיון אמן כי היכי דפקעא גבי קדושת דמים דולדן מותר לאחר פדיון כדאמר לעיל גזירה שמא יגדל מפסולי המוקדשין | רבי אליעזר |  |
| רש"י מסכת ברכות | דף נז עמוד ב ד"ה מקום שנוטלין | מקום שנוטלין ממנו עפר - מקום יש בבבל שאין בהמה יוצאה משם אם אין נותנים עליה עפר מעפר המקום, והוא סימן השמד ומקללותיה של בבל היא, וביסוד מורנו הרב רבי יצחק[[15]](#footnote-15) ראיתי שנוטלים משם עפר לטיט לבניני המקום, וסוף סוף אותו מקום אין בו ישוב ולא זרע ולא נטיעה. גוזר ומקיים - שגזר להשמידה וקיים. [עמוד א] נתקללה בבל נתקללו שכניה - כלומר: אוי לרשע אוי לשכנו. | **ר׳ יצחק בן יהודה** | יסוד |
| רש"י מסכת שבת | דף סז עמוד א ד"ה לכיפה | לכיפה - אונפול"ש +ומשמעו - בועה נפיחה תחת העור+ אבעבועות - כך לשון רבי יצחק ברבי מנחם נשמתו עדן, ולשון רבותי: לכיפה - למי שכופהו שד. לימא הכי - לחש בעלמא הוא. הוית דפקיק דפקיק הוית - לחש הוא. | יצחק בר' מנחם |  |
| רש"י מסכת בבא מציעא | דף כג עמוד ב ד"ה או דדפקא | במתקלא דשוין - שנהגו הטבחים לעשות החתיכות במשקל הזה. חתיכה גופה סימן - יאמר מאבר פלוני היה. או דדפקא - צואר, שמעתי, ומשום רבי יצחק בר' מנחם שמעתי דדפקא - פלנק"ן +ירך, צד בהמה+, מקום שדופק כשהוא יגע. חתיכות דג חייב להכריז - קא סלקא דעתך כשאין בהן סימן, והחתיכה גופה סימן, או מאצל הראש או מן הזנב. ודג נשוך - זהו סימן שלו. | יצחק בר' מנחם |  |
| רש"י מסכת תמורה | דף ד עמוד א ד"ה לא תקלל | - דמשמע בין קללה סתם בין קללה שבשם דקאי לאו עלה וקאתא קרא ליראה את השם לאשמועינן דלוקה שנאמר והפלא ה' את מכותך, ע"א לא מצית אמרת דלא יתכפר במלקות גרידתא דודאי מתכפר במלקות לחודיה דהא כתיב לא תקלל חרש וילפינן בסנהדרין בפרק ארבע מיתות (דף סו) ג"ש מהאי לאו דכתיב גבי אומללין כגון לא תקלל חרש שהוא גרוע שבכולן וכתיב גבי נשיא ונשיא בעמך לא תאור וכי היכי דהתם ליכא אלא מלקות גרידתא הכי נמי באומללין סגי ליה במלקות גרידתא ומוקמי ליה התם במקלל בשם דקא גמר ממקלל אביו דכתיב ביה בנקבו שם הלכך לא מצית אמרת דלא תיסגי ליה במלקות ולא מפי מורי אלא מפי ר' יצחק בר' מנחם ז"ל. | יצחק בר' מנחם |  |
| רש"י מסכת כתובות | דף יד עמוד א ד"ה תרי ספיקי | תרי ספיקי - אמו של ספק חלל זה בה נולד הספק והיא עצמה לא נאסרה אלא מספק וזו שבאה מחמת בנה קרי לה ספק ספיקא ומדברי רבי יוסף טוב עלם מצאתי [אלמנת עיסה] אשה שהיה בעלה ספק ספיקא כגון שנתגרשה אמו מבעלה הראשון ספק קרוב לו ספק קרוב לה ומת בתוך שלשה חדשים ונשאת לכהן תוך שלשה חדשים וילדה את זה ספק שהוא בן תשעה לראשון וכשר ואפילו היתה מגורשת שהרי קודם לגט נתעברה או אפילו אחר הגט והוא ישראל ולא כהן וספק בן שבעה לאחרון ובנו של כהן הוא והרי הוא ספק חלל הרי ספק ספיקא שמא אינו בנו של כהן ואת"ל בנו הוא שמא לא היתה אמו גרושה אלא אלמנה ולהכי קרי לה עיסה שיש בה עירובי ספיקות הרבה כעיסה זו שהיא בלוסה והא דאמרינן לקמן כל שנטמא בה ספק חלל היינו פירושה כל שנטמעו בה ספק עירובי חלל. | יוסף טוב עלם |  |
| רש"י מסכת חולין | דף קיד עמוד ב ד"ה אי הכי | כו' אלמא מפלגי דינא נפקא לן 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 דאחותו גדולה ואחותו קטנה אמינו ממש קאמר שהן מין גדי כמותו וגדולה זו היא זקנה שכבר נתעשרה וקטנה זו היא גדייה שלא נתעשרה עדיין והאי תנא היינו תנא גופיה דלעיל דאתיא ליה פרה ורחל מחד מקראי יתירי והשתא קא דריש לאידך וה"ק אחותו גדולה שנתעשרה כבר מנין וע"כ נקט גדולה משום דסופו יליף לה מרבויא וקטנה לא מיתרביא ליה מיניה משום דמסתברא כי רבי קרא לאיסורא גדולה רבי דנאסרה עמו במעשר דאילו | יוסף טוב עלם |  |
| רש"י מסכת עבודה זרה | דף עה עמוד א ד"ה ולא פליגי | ד' מים ואפר מים ואפר דבכולהו בעינן אפר תרי זימני ובפומבדיתא מתנו לרב תלת וד' ביבשתא תלת מים ואפר מים והיינו נמי כדסורא אלא דהני קא חשבי מיא בתראי וברטיבתא ד' אפר ומים אפר ומים ולשמואל ברטיבתא ד' כדקאמרת אבל ביבשתא ה' מים ואפר ומים ואפר ומים דביבשתא נמי בעי תרי זימני אפר ול"פ הנך דסורא ודפומבדיתא כו' אבל רב ושמואל פליגי ביבשתא בין בדסורא בין בדפומבדיתא דרב לא בעי בה אפר אלא חד זימנא ושמואל בעי תרי זימני לשון אבא מורי מנוחתו כבוד והוא נראה בעיני והראשון לשון מורי וקשיא לי בגווה מכדי ללישנא דסורא רב ושמואל מיפלג פליגי מאי שנא דבדרב חשיב מיא בתראי ובדשמואל לא חשיב מיא בתראי לשמואל ד' וה' איבעי ליה למיתני בשלמא לפומבדיתא אע"ג דבדרב לא חשבי ובדשמואל חשבי ניחא משום דפלוגתייהו דרב ושמואל ליתא אלא במחשב מים בתראי אלא ללישנא דסורא דסוף סוף פליגי קשיא לי.[[16]](#footnote-16) | אבא מורי | לשון |
| רש"י מסכת ביצה | דף לג עמוד ב ד"ה במוסתקי | במוסתקי - חבית שבורה שמדבקין שבריה בשרף של עץ שקורין שף +שרף העצים+, שעושין הימנו זפת וקורין אותו ריישינ"א +שרף העצים+, וריחו דומה לריח לבונה, ובלשון ערבי קורין אותו מוסתק"י, ומדבקין בו קערות חרס הנשברים, כך אמר לי רבי שמואל המכונה חסיד מן ברבשט"א +שם כפר בצרפת+, וכיון דרעועה היא - ליכא למגזר בה שלא יתכוון לעשות כלי. | רבי שמואל מן ברבשטרא | כך אמר לי |
| רש"י מסכת שבת | דף פ עמוד ב ד"ה עד כאן | אנדיפא - כלי חרס ולו שני דדין, אחת למעלה ואחת למטה, וכשרוצה למלאותו סותם את הדד התחתון, ולשון אנדיפי שתי פיות, כדתניא (עירובין קד, א): מעלין בדיופי, ובתוספתא גרס: באנדיפי. אנפרות - הפסד, לשום יין בכלי סתום בסיד, והיין ממחה הסיד ויוצא. שנתות - סימנים, כלי חרס גדול, ויש בו בליטות בליטות כמין אגוזים קטנים, עד כאן לסאה, עד כאן לסאתים, וסדין אותו בסיד, כדי שיהיו לבנות ונכרות. כדתנן - במנחות: שנתות היו בהין. עד כאן לפר - חצי ההין. עד כאן לאיל - שלישית ההין. עד כאן לכבש - רביעית ההין דכתיב חצי ההין יהיה לפר וגו' כן לשון מורי הזקן מפי אביו, ששמע מר' שמעון, ורבותי מפרשים: אנדיפא - כל הגוף, ומתוך שאינו עשוי להשכיב השיער אלא להאדים בעי סיד עב. אנפרות - שאינו סד בו בתו לאחר שקנאו, דחייש שמא תמות, כי ברתיה דההוא נכרי. שנתות - כלומר: אבר אבר יטפלנה, ואי אפשר בלשון זה, ולא נאמר שיטת התלמוד כן להזכיר אבר אבר בלשון שנתות, ויצטרך להביא פירוש לפירושו שנתות היו בהין. \* השוו רש׳׳י גיטין מד | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | לשון |
| רש"י מסכת עירובין | דף ו עמוד א ד"ה תורתו כסתום | תורתו כסתום - ואין צריך בעקמומיתו כלום, אלא אלו עושין לחי לפתחן ואלו עושין לחי לפתחן, דלא מצרכינן צורת הפתח אלא לפתחים המפולשין זה כנגד זה לרשות הרבים, לשון אחר: תורתו כסתום - תורת מבוי סתום, וצריך לעשות לחי לעקמומיתו, והיינו לחי שעושים במבוי סתום, וזה קבלתי ממורי הזקן ז"ל. | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | קבלתי |
| רש"י מסכת ראש השנה | דף כח עמוד א ד"ה התוקע לשיר | התוקע לשיר - לשורר ולזמר, כך שמעתי מפי מורי הזקן, וביסודו של מורי רבי יצחק בן יהודה ראיתי: התוקע לשד - להבריח רוח רעה מעליו. | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | שמעתי מפי, רבים |
| רש"י מסכת סוכה | דף לה עמוד ב ד"ה תני ר' | תני ר' יצחק בר אלעזר נטלה בוכנתו - במתניתיה הוה תני להאי נטלה פטמתו - בוכנתו, לפי שהוא חד ועשוי כמין בוכנא, זה לשון מורי הזקן רבינו יעקב, אבל רבינו יצחק הלוי היה מפרש: פטמתו ועוקצו שניהם בזנב, עוקצו - שניטל העץ מה שחוץ לגומא שבאתרוג - כשר, פטמתו שנתלש העוקץ מתוך האתרוג וחסרו - לפיכך פסול, והיינו דתני ר' יצחק בר אלעזר נטלה בוכנתו - מה שנכנס בתוך האתרוג כבוכנא הנכנס ומכה באסיתא, ולשון רבינו יעקב נראה לי, שלא מצינו בכל מקום פטמא עוקץ. האי אתרוג דאגליד - נקלף. כאהינא סומקא - תמרה אדומה, ואף זה, לאחר שנקלף נהפך לאדמומית, כדרך כל הנקלפים בפירות. | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | לשון, רבים |
| רש"י מסכת מגילה | דף כב עמוד ב ד"ה ראשי חדשים | ראשי חדשים - אין בו ביטול מלאכה כל כך, שאין הנשים עושות מלאכה בהן, והכי נמי אמרינן במסכת ראש השנה (כג, א) גבי משואות: משום ביטול מלאכה לעם שני ימים, ושמעתי מפי מורי הזקן זכרונו לברכה שניתנה להם מצוה זו בשביל שלא פירקו נזמיהן בעגל (תוספות - ואני מצאתי בפרק מ"ה דברייתא דרבי אליעזר: שמעו הנשים ולא רצו ליתן נזמיהן לבעליהן, אלא אמרו להן: אתם רוצים לעשות פסל ומסכה שאין בו כח להציל, ונתן הקדוש ברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה, שיהו משמרות ראשי חדשים יותר מן האנשים, ולעולם הבא הן עתידות להתחדש כמו ראשי חדשים, שנאמר תתחדש כנשר נעורייכי, עד כאן), ומקרא מסייעו, דכתיב אשר נסתרת שם ביום המעשה (שמואל א כ) ותרגם יונתן: ביומא דחולא, והתם נמי גבי ראש חדש קאי, דקאמר | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | שמעתי מפי |
| רש"י מסכת גיטין | דף נט עמוד ב ד"ה נתפרדה חבילה | נתפרדה חבילה - נפסק הקשר איבד הלוי את כבודו בשביל חבילתו הנפרדת ואינו קורא כלל כך אמר מורי הזקן ומורי ר' יצחק בן יהודה וכן סידר רב עמרם אבל מתלמידי מורי רבי יצחק הלוי שמעתי משמו שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל ומי שירצה יקדים. | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | רבים |
| רש"י מסכת גיטין | דף פב עמוד א ד"ה כן הוא | כי אתו לקמיה דר' אמי - גט מקושר שלא הזמין לו עדים למנין קשריו והסופר והעדים בפנינו ועדיין לא נמסר לה. א"ל כו' - כבן ננס. כן הוא עיקרה של סוגיא זו - ולא שמעתיה כן אלא כביאורה בקונטרס מורי הזקן. הדרן עלך הזורק גט. | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | בקונטרס |
| רש"י מסכת קידושין | דף פ עמוד ב ד"ה ורבנן - אפילו | אדם חי - למה יתאונן אדם חי למה יתרעם אדם על הקורות הבאות עליו אחר כל החסד שאני עושה עמו שנתתי לו חיים ולא הבאתי עליו מיתה. וכי גבר על חטאיו הוא - שלא חטא לי ובצדקתו הוא חי בתמיה. ורבנן - אפילו תביר יצריה כדקאמרת יש לחוש פעמים שאין שם אנינות ועושין עצמן כאילו נושאין תינוק מת ויוצאין לעבירה כי ההוא עובדא דהוה עובדא בההיא איתתא ואפיקתיה לתינוק חי בחזקת מת לעשות עבירה עם ההולך עמה לקוברו, לשון אחר ממורי הזקן ולא גרסינן ורבנן אלא כולה באבא שאול גריס דיו חיים שנתתי לו כי ההיא איתתא דאמרינן במועד קטן (דף כז:) שקשתה על מתה יותר מדאי עד שמתו ז' בניה והיא אחריהם מחמת שנתאוננה על מדותיו, דהוה עובדא ואפיקתיה ל"ג. | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | לשון אחר מ |
| 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. | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | רבים, שמעתי מפי |
| 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. | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | לשון |
| רש"י מסכת חולין | דף מז עמוד א ד"ה אפילו כטרפא | אפילו כטרפא דאסא - קטנה כעלה של הדס ומדסבר רב אשי למיטרפה שמע מינה לאו אורחה ובהני דידן דאית ברובא דידהו אי משכחינא ריאה דלית בה עינוניתא כשרה ויש אומרים שאם חסרו אונות הימין מצטרפין לה בהדייהו הואיל ויתרת היא ובתשובת הבבליים מצאתי כן אבל לא שמעתי ואין הדבר נראה בעיני הואיל ולא קיימא בדרא דידהו יתרת היא ואותם הראויות להיות חסרות והויא לה כחליף וטרפה וכדמשתכחן תרתי עינוניתא. שמעתי מפי מורי הזקן שנחלקו בה גדולי הדור ר' יהודה בן רבי ברוך וחביריו ולא פירש לי דעתו ונראה לי שהיא טרפה דהא יתרת דביני ביני היא ולאו אורחה דחדא גופה לא אכשרן אלא משום דכל הנך ברייתא הכי אית להו. [עמוד ב] | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | שמעתי מפי |
| רש"י מסכת נדה | דף יג עמוד א ד"ה דשף ויתיב | הנחמים באלים - שמתחממים בעצי אילנות במדורות גדולים כלומר בעלי הנאות. באלים - כמו (שם /בראשית/ לה) תחת האלה. דשף ויתיב - שם מקום המובלע במלכות נהרדעא מפי מורי הזקן. אחוז באמה - שלא יפלו מים על הגג. עשאוהו - להא דרב יהודה. | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | מפי |
| 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. | **#מורי [1:3] הזק(ן/ם)** | מפי |
| שבת | דף עג עמוד ב ד"ה מפרק - תולדה | ואתר תמרי - השיר התמרים. תולש - תולדה דקוצר. מפרק - תולדה דדש, שמפרק תבואה משבליה, לשון פורק מן החמור דישקארגיי"ר בלעז +לפרוק משא לעקור דבר ממקומו+ רבינו לוי, וגם בתשובת רבינו משולם הגאון מצאתי כן, ואף זה מפרק התמרים מן המכבדות. אין דרך תלישה ופריקה בכך - על ידי זריקה, אלא או ביד או בכלי, ותולש כלאחר יד הוא, ופטור. דכניף מלחא ממלחתא - שצבר מלח ממשרפות מים, דמתרגמינן חריצי ימא (יהושע יא) שממשיך לתוכו מים מן הים, והחמה שורפתן, והן נעשין מלח, ואותו חריץ קרי מילחתא. | **החיפוש : #גאו(ן/ם)** |  |
| עירובין | דף לט עמוד ב ד"ה לא תימא | ותדע דעיקר מילתיה דרב פפא לערב יום טוב ראשון איתמר, דאמר לקמן /עירובין/ (מ, ב): הנהו בני גננא דגזו להו נכרים אסא ביום טוב שני לאורתא שרא להו רבינא לאורוחי לאלתר, אלמא קסבר: כי בעינן בכדי שיעשו - ביום טוב ראשון, דהא קים לן בקביעא דירחא דראשון עיקר, והא דעבדינן תרי יומי - משום דשלחו מתם הזהרו כו', אבל יום טוב שני דקיל - לא בעינן בכדי שיעשו, ומסקנא קבעינן הילכתא אף ביום טוב שני בכדי שיעשו, דלא ליתו לזלזולי ביה, ותשובת הגאון יש בידי כן, עד כאן פסק. לאו איתצודי איתציד - דודאי פשיטא ליה לרב ששת דשרי בשני. [עמוד א] אלא מחוץ לתחום קאתא - ובו ביום. | **החיפוש : #גאו(ן/ם)** |  |
| סוכה | דף לח עמוד ב ד"ה הוא אומר | דברים הללו אלא כדי ללמוד מהם תקנות הללו שתקנו נביאים לישראל. הוא אומר ברוך הבא והם אומרים בשם ה' - וברוך הבא סומכין עליו, ואין עונין לא התיבות עצמן ולא הללויה - מכאן נלמד לשאינו יודע לא לקרות ולא לענות, אם שמע וכיון לבו לשמוע אף על פי שלא ענה - יצא, וכן למתפללין בצבור ושליח צבור אומר קדיש או יהא שמיה רבא - ישתקו בתפלתן וישמעו בכוונה, והרי הן כעונין, וכשיגמור הקדושה - יחזרו לתפלתן, וכן יסד רב יהודאי גאון בעל הלכות גדולות. חכימיא - כמשמעו. וספריא - מלמדי תינוקות. | **החיפוש : #גאו(ן/ם)** |  |
| כתובות | דף ז עמוד ב ד"ה בגדתאה - עיר | מברכין לבתולה שבעה - לקמן מפרש כשבאו פנים חדשות מברך כולן כל ימי המשתה ואי לא מברך חדא. במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל - על ברכת מקור צריך קהל והיינו עשרה כמו הקהל את העדה (במדבר כ) ואין הקהל בפחות מעדה ועדה עשרה כדילפינן (ברכות דף כא:) מעדת מרגלים עד מתי לעדה הרעה יצאו יהושע וכלב. בגדתאה - עיר שבבבל ושמה בגדת בפסק סדרו של רב שרירא גאון היא נזכרת. המזכה - מתנה על ידי אחר. לעובר - שבמעי אמו קנה. | **החיפוש : #גאו(ן/ם)** |  |
| גיטין | דף ס עמוד ב ד"ה והא שופר | אילימא משום כבוד - של בעל הבית. והא שופר - של תקיעת ע"ש דמעיקרא הוי בי רב יהודה שהיה ראש ישיבה בפומבדיתא ולבסוף כשנפטר ומלך רבה נתנוהו בביתו ובתר רבה מלך רב יוסף והדר מלך אביי והדר מלך רבא ורב שרירא גאון פירש בכתב תשובתו שיפורא שופר של נדבה שהיו נותנין לתוכו נדבה השלוחה לבני הישיבה כמו י"ג שופרות היו במקדש (שקלים דף ח). משום חשדא - הואיל והורגל העירוב בתוך אותו הבית אם באת לשנות את מקומו הנכנסין לאותו הבית ולא יראו שם את העירוב יחשדו את בני החצר שמטלטלין בלא עירוב. | **החיפוש : #גאו(ן/ם)** |  |
| בבא קמא | דף קיב עמוד א ד"ה שאם אין | כרב פפא דעד השתא קם ברשותא דמרה אפילו הכי גזלן נעשה עליה ולא גנב שאין דין גנב אלא בטוען טענת גנב והוה שומר חנם וכי גרס ליה בכתובות גרסינן ליה ובמלתא דרבא דאמר התם גנב וטבח בשבת פטור שאם אין גניבה כו' דהתם בגנב עצמו קאי וליכא למיפטריה מקנסא אלא משום האי טעמא אבל בדרב פפא ליכא למגרסא לא התם ולא הכא ואיידי דמילתא דרב פפא איתמר התם גבי מלתא דרבא איגרסא נמי אגב שטפא בדרב פפא ותשובות רב האי גאון מסייעא לי. כעין שגזל - כלומר אם גזילה קיימת יחזיר אבל אין גזילה קיימת פטור ובדידיה ליכא לאוקמה אלא בבניו. בר חמוה דרבי ירמיה - קטן הוה. | **החיפוש : #גאו(ן/ם)** | רבים |
| בבא מציעא | דף לט עמוד א ד"ה מחמת מרדין | מחמת כרגא - שאין לו ממה לפרוע כסף גולגלתו למלך, ובורח לפני בוא הזמן. היינו יוצא לדעת - שאין כאן בהלה. מחמת מרדין - שהרג את הנפש, ופרסאי הורגין על שפיכות דמים, כדאמרינן בבבא קמא (קיז, א), מרדין היא רציחה בלשון פרסי, וכן מפורש בשערים דרב האי גאון (שער מ). מעמידין אפוטרופוס - להכניס דבר המוכן, ויהא שמור לבעלים, ואחר כך מורידין קרוב להשביח וליטול כאריס. ולוקים אפוטרופוס לעולם - שלא יטול כלום. | **החיפוש : #גאו(ן/ם)** |  |
| זבחים | דף מה עמוד ב ד"ה ה"ג - נומי | חייבין עליהן משום טומאה - כרת האוכלן בטומאת הגוף ועל שגגתם חטאת כדיליף בגמרא. חוץ מן הדם - דאימעוט בהדיא כדאמר בגמ'. ה"ג - נומי ר"ש בדבר שדרכו לאכול חייב וכך שמעתי מבית מדרשו של רבינו יעקב ול"נ שכך פירש ר' משולם בר קלונימוס גאון בשעת מיתתו נומי ר"ש כמו אמר ר"ש ובספרים היה כתוב הדם ועמו. בדבר שדרכו לאכול - שדרך בני אדם לאכול ואף על פי שזה מן הנקטרים כגון קומץ ומנחת כהנים ודומין לה. אבל לבונה ועצים וקטרת אין חייבין עליהם משום טומאה - ורבנן פליגי עלה כדמרבינן להו מכל הבשר יתירא לרבות עצים ולבונה. | **החיפוש : #גאו(ן/ם)** | רבים, פירש |
| חולין | דף לא עמוד ב ד"ה חרדלית של | ה"ג מה כלים דלא מיכווני - דהא לית להו דעת. [עמוד ב] ה"ג וכלים דומיא דאדם מה אדם דבר כוונה הוא - אף כלים דקמיכוין להו אדם. חרדלית של גשמים - זרם גשמים המקלח מן ההר בכח ואין טובלין בו דהנצוק והקטפרס אינו חיבור ולא הוו מקוה דארבעים סאה שהרי אין מ' סאה במקום אחד ואף על פי שיש הרבה למטה ולמעלה הא קתני אינו חיבור, חרדלית היינו קטפרס מדרון ורב האי גאון גריס הרדלית שבאין מדליו של הר. נגזור ראשין אטו כיפין - דתנן מטבילין כלים בראש הגל הנתלש מן הים והלך למרחוק ובא לארץ נכנס אדם תחת ראשו ומקבלו דהוי טבילה זו במחובר לקרקע. ואין מטבילין בכיפין - שלא יזרוק כלים בכיפי הגל דהיינו באמצעיתו שהוא עשוי ככיפה וטעמא כדמפרש מפני שהיא טבילת אויר ואין מטבילין באויר. | **החיפוש : #גאו(ן/ם)** | גריס |
| חולין | דף מו עמוד א ד"ה בליטי טפי | גדי שמן - חי. בליעה טפי - הצלעות נבלעין ואין ניכרין כשהוא חי. בליטי טפי - ונפשט הבשר והכל דומה לצלעות וכל לשון זה אינו נראה לי ומפי גאון שמעתיו. עד אחת - עד בין הפרשה ראשונה דהיינו צלע ראשונה של אליה. טרפה - אם נפסק החוט. | **החיפוש : #גאו(ן/ם)** | מפי, שמעתי |
| חולין | דף מו עמוד א ד"ה תידון כבשר | תידון כבשר - אם נפסק החוט כנגדו ולהאי לישנא גרס מאי לאו פרשה שניה ומפי גאון אחר שמעתי פרשה עצמו נשבר הצלע עצמו ולשון מורי הראשון הגון וסייג מצאתי לו בהלכות גדולות והוא עיקר. עד למטה - מכנפיו הוי כח חוט השדרה דיליה. ולריש לקיש עד כנגד בין אגפים - ותו לא. | **החיפוש : #גאו(ן/ם)** | רבים |
| רש"י מסכת שבת | דף נט עמוד ב ד"ה תרי המייני | מידי דהוה אטלית מוזהבת - דהוי תכשיט, ושריא, ולמישלף ואחויי נמי לא חיישינן, שאין דרך להתיר אזורו בשוק ויפלו בגדיו. אאבנט של מלכים - שעשוי כולו דניסכא, וכל ישראל בני מלכים ראוים לו. תרי המייני קאמרת - הא ודאי משאוי הוא ואסור - לשון תלמידי רבינו יצחק נשמתו עדן, [ובתלמידי] רבינו הלוי מצאתי מותר, והראשון נראה לי, משום דגבי הצלת דליקה מנינן לר' יוסי שמנה עשר כלים, והתם חד חגור הוא דמנינן בכל כתבי הקדש (שבת קכ, א) ואי שני חגורות שרי לכתחילה - נימני התם תרי. רסוקי - חתיכת מעיל רחבה. אי אית ליה מפרחייתא - רצועות קצרות תלויות בה לקושרה בהם ולהדקה סביבותיו. | **תלמידי רבינו הלוי** | בתלמידי מצאתי |
| רש"י מסכת שבת | דף סג עמוד ב ד"ה יו"ד ה"א | מציץ - שהוא דבר מועט, ומנאו עם תכשיטי כהן. יו"ד ה"א מלמעלה קדש למ"ד מלמטה - כלומר: השם שלם בשיטה עליונה, וקדש למ"ד בשיטה תחתונה, שלא להקדים שאר אותיות למעלה מן השם, מאחר ששני שיטין היו, ורבינו הלוי שונה: קודש לה' מלמטה, והיא היא. אני ראיתיו ברומי - שנכנס לאוצר המלך ליטול מה שירצה, במסכת מעילה (יז, ב) במעשה בן תלמיון. כי סליק רב דימי לנהרדעא - חזר בו ממה שאמר ציץ אריג הוא. | **#רבינו הלוי** | שונה |
| רש"י מסכת שבת | דף סה עמוד א ד"ה הא דמיהדק | הא דמיהדק - דר' יוחנן היה תוחב באזנו יפה ומהדק, ולא בעי קשירה, ודרמי בר יחזקאל בדלא מיהדק, לשון אחר מתלמידי רבינו הלוי: דר' יוחנן קשור הוה, ובית מדרשו סמוך לביתו הוה ולא היתה רשות הרבים מפסקת. | **תלמידי רבינו הלוי** | לשון אחר מתלמידי |
| רש"י מסכת שבת | דף סה עמוד ב ד"ה וסבר שמא | בזוחלין, אף מקוה מטהר בזוחלין - תלמוד לומר אך מעיין המעיין מטהר בזוחלין, ומקוה מטהר באשבורן, ומהו אשבורן - דקוו וקיימי, לאפוקי שאם הטביל בו כלים דרך זחילתו כשהן נמשכין ויורדים למקוה - לא עלתה להם טבילה, דבור ומקוה, כתיב, דקוו וקיימי, אבל נובעין - מטהרין כמו שהן זוחלין ומושכין מגבוה לנמוך כדרך כל הנהרות, הלכך, ביומי ניסן שהנהרות גדילים ממי הגשמים של ימי החורף, ומהפשרת השלגים - חייש שמא ירבו הנוטפין על הזוחלין שניתוספו בנהר מן הגשמים על הזוחלים החיים, ובטלו הזוחלין החיים בנוטפים, ואין תורת מעיין עליהן לטהר בזוחלין אלא באשבורן, ועביד להו מקוואות, דקוו וקיימי, ואני קבלתי מרבינו הלוי: משום דספק זיבות נינהו, וזבה טעונה מים חיים, ואי אפשר להעמיד שמועתו, משום דאמרינן: חומר בזב מבזבה - שהזב טעון מים חיים, וזבה אינה טעונה מים חיים, וחזרתי ובדקתי לפרשה, וכן נראה בעיני כמו שפירשתי, ורובא דעלמא מפרשים נוטפין כשאובין, ולאו מילתא היא דתנן: הנוטפין כמקוה. דהוו להו שאובין - לא גרסינן. מכיפיה מיברך - משפתו וממקורו ומסלעו, סלע מתרגמינן כיפה, מכיפיה מיברך - ולא ממי הגשמים. | **#רבינו הלוי** | קבלתי |
| רש"י מסכת שבת | דף סו עמוד ב ד"ה בחללא דבי | בחללא דבי צוארו - תחת גרונו כנגד מפתחי חלוקו, לשון רבינו הלוי. | **#רבינו הלוי** | לשון, סתם |
| רש"י מסכת שבת | דף סח עמוד א ד"ה למעוטי ספיחי | למעוטי ספיחי סטיס וקוצה - שעומדים לצבע, להכי נקט ספיחים - דאין דרך ללוקטן בשנה שנזרעים אלא לסוף ארבע וחמש שנים, שהשרשין מתפשטין בארץ ומשביחין, ושורש שלהן עיקר, והא דנקט הני ולא נקט שאר מינים שאינן ראוין לאכילה - משום דאיידי דגבי שביעית תני להו, דיש להן שביעית - נקט הכא דבפיאה ומעשר ליתנהו, לשון רבינו הלוי. | **#רבינו הלוי** | לשון, סתם |
| רש"י מסכת שבת | דף עד עמוד ב ד"ה מסרח - והלכך | מסרח - והלכך אוכל נמי, כל זמן שמעורב בו - הוי כפסולת, ומיהו אוכל הוא, ומחמירין עליה למיהוי ההוא דשקיל כפסולת מתוך אוכל, ולי נראה הבורר תורמוסין מתוך פסולת שלהן - מששלקן פעם אחת ממרקין ומערין אותן המים, ובורר המתולעות שלהן, כמו שעושין לפולין, וכן בכל פעם ופעם, וזה בורר האוכל ומניח הפסולת, ואי לא שלקי ליה מסרח גרסינן, הלכך: מששלקום פעמים ושלש חשיב ליה פסולת, הואיל ואי שביק להו הכי דלא הדר שליק להו - מסרחי, וכשהוא נוטלן מתוך שאר מינין גרועין המעורבין בהן - כפסולת מתוך אוכל דמי, דהנהו שאר מינין לא מסרחי דגמר להו בישולייהו פעם ראשונה ושניה, ורבינו הלוי גריס: ואי שקילי ליה מסרח, - כשנוטלו נימוח בין אצבעותיו ונמאס, הלכך, ההוא דשקיל הוי כפסולת, והנשאר הוי אוכל עד שחוזר ונוטלו. | **#רבינו הלוי** | גריס |
| רש"י מסכת שבת | דף קטו עמוד א ד"ה בין שאין | מצילין אותן - כדקתני לקמן: למבוי שאינו מפולש, וטירחא בעלמא הוא דשרי בה, וחסרון עירוב, כדמפרש בגמרא. בין שקורין בהן - כגון נביאים שמפטירין בהן בשבת בבית הכנסת. בין שאין קורין בהן - כגון כתובים, ורבינו הלוי אמר: דאפילו יחידים אין קורין בהן, כדקתני טעמא משום ביטול בית המדרש, דמשכי לבא, ובשבת היו דורשין דרשה לבעלי בתים שעסוקין במלאכה כל ימות החול, ובתוך הדרשה היו מורין להן הלכות איסור והיתר, וטוב להן לשמוע מלקרות בכתובים. ואף על פי שכתובין בכל לשון - ואיכא למאן דאמר לקמן לא ניתנו לקרות בהן, מצילין אותן. טעונין גניזה - אסור להניחן במקום הפקר, ובגמרא מתרץ לה, **ורבותי פירשו**: דהאי בכל לשון דקאמר - אכתובים קאי ולא אנביאים, **ומדומה אני** מפני שמצינו ביונתן בן עוזיאל שאמרו תרגום הן מפרשין כך, **ואני אומר**: אף בנביאים, אם אמר יונתן - לא כתבו, ולא ניתנו ליכתב, והכי מפרש במסכת מגילה (ט, א) ומאן דאסר בכולהו אסר בר מספר תורה יוונית, משום מעשה דתלמי המלך, ולא מפליג התם בין נביאים לכתובים. | **#רבינו הלוי** | אמר |
| רש"י מסכת שבת | דף קיט עמוד א ד"ה סייניה - כובע | אותבה בסייניה - עשה לו כובע של לבד, ושבצו במשבצות של זהב, וקבע בו מרגליות, וקבע את זו עמהם. סייניה - כובע, ורבינו הלוי גרס: בסדיניה - בסודרו, וראשון הגון לי, והוא לשון ר' יצחק ב"ר יהודה. | **#רבינו הלוי** | רבים, גרס |
| רש"י מסכת שבת | דף קיט עמוד א ד"ה תריסר עיליתי | תריסר עיליתי דדינרי - עליות מלאות דינרי זהב, וגוזמא בעלמא הוא, כלומר: הון עתק מאד, כך פירש רבינו הלוי, וכן בכל מקום, כגון תליסר גמלי ספיקי טריפתא (חולין צה, ב), וכן תליסר טבחי דלעיל. | **#רבינו הלוי** | פירש |
| רש"י מסכת שבת | דף קכג עמוד א ד"ה בסיכי זיירי | בסיכי זיירי ומזורי - כלי צבעין הן, ורבינו הלוי פירש: כלי אורגין; סיכי הן עמודין, זיארי הן קנים שבשתי, ומזורי - כובד עליון ותחתון, וראשון נראה לי, דזייארי לשון עוצרים הן, כמו מעצרתא זיירא (עבודה זרה ס, א). | **#רבינו הלוי** | פירש |
| רש"י מסכת שבת | דף קכט עמוד א ד"ה פתורא דיונה | פתורא דיונה - מין ארז הוא, ורבינו הלוי אמר: בוי"ש. | **#רבינו הלוי** | אמר |
| רש"י מסכת שבת | דף קלט עמוד ב ד"ה ונותנין ביצה | ונותנין ביצה במסננת - שהחרדל נתון בה להסתנן, וקולטת את הפסולת, ואף הביצה החלמון שלה נוטף ומסתנן עמו, והוה ליה לחרדל למראה והחלבון שהוא קשור נשאר למעלה, ורבינו הלוי פירש: סינונה של ביצה לתוך תבשיל היא, ולא לתוך חרדל, ובמסננת של חרדל הוא דשרי משום שינוי, ויורד לתוך הקערה שהוא כלי שני, ומתלבן התבשיל. | **#רבינו הלוי** | פירש |
| רש"י מסכת שבת | דף קנו עמוד ב ד"ה במערב - שהוא | [עמוד ב] דקאי צדק - שהוא מזל שלך. במערב - שהוא מקום מצונן, ואין ראוי להוליד, כך מצאתי בתלמוד[[17]](#footnote-17) רבינו הלוי. | **#רבינו הלוי** | מצאתי בתלמוד |
| רש"י מסכת קידושין | דף יא עמוד ב ד"ה התוקע לחבירו | התוקע לחבירו - באזנו לשון רבינו הלוי ורבינו הזקן למדנו שהכהו אצל האוזן. | **#רבינו הלוי** | לשון, רבים |
| רש"י מסכת קידושין | דף ע עמוד א ד"ה בר שויסקל | בר שויסקל - לשון גנאי גרגרן אוכל שויסק צלי כדאמר בפסחים (דף צו) באימורי פסח מצרים מאן לימא לן דלא שויסקי עבדינהו בשם רבינו הלוי. | **#רבינו הלוי** | בשם, סתם |
| שבת | דף קלה עמוד ב ד"ה כתנאי - הא | כתנאי - הא דרב אסי, הכי גרסינן הא מילתא בשאלתות דרב אחאי: כיצד לקח שפחה ואחר כך ילדה זהו מקנת כסף שנימול לשמונה, לקח שפחה וולדה עמה - זהו מקנת כסף שנימול לאחד, לקח שפחה ונתעברה אצלו וילדה - זהו יליד בית שנימול לשמונה, ר' חמא אומר: הטבילה ואחר כך ילדה - זהו יליד בית שנימול לשמונה, ילדה ואחר כך הטבילה זהו יליד בית שנימול לאחד, בשלמא לר' חמא משכחת לה יליד בית, כדקתני, מקנת כסף שנימול לשמונה - כגון שלקח שפחה ואחר כך ילדה, נימול לאחד נמי - כגון שלקח שפחה וולדה עמה, אלא לתנא קמא כו', ובספרים שלנו כתיב נימול לאחד נמי - כגון שלקח זה שפחה וזה עוברה, ונראה בעיני דהא דלא גריס בשאלתות כגון שלקח זה שפחה וזה עוברה - משום דקשיא ליה מאי דוחקיה לאוקמיה בשני לקוחות, ולשנויי גירסא דסיפא מרישא, דקתני לקח שפחה וולדה זהו מקנת כסף שנימול לאחד. | **החיפוש : #!שאלתות** |  |
| יומא | דף יט עמוד ב ד"ה ולא בתפלה | ולא בתפלה - שהתפלה בלחש, שנאמר (שמואל א, פרק א) וקולה לא ישמע, כך מצאתי בשאלתות דרב אחאי גאון. | **החיפוש : #!שאלתות** |  |
| סוכה | דף מט עמוד ב ד"ה הוצאת המת | של עיר, ולא לשנות לתלמידיו בשוק, כדאמר במועד קטן (טז, א). הוצאת המת והכנסת כלה - דכתיב בהו לכת, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה (קהלת ז) אף שם צריך הצנע, לסעוד במדה נאה ולשמוח במדה נאה, ולא להנהיג קלות ראש בעצמו, ויש אומרים: אם צריך לבזבז להוצאת מת עני או להכנסת כלה ענייה - יעשה בצנעא, ולא לימא קמי מאן דלא ידע דעבדי [כן], וכן מפרש בשאלתות דרב אחא. | **החיפוש : #!שאלתות** |  |
| ביצה | דף כו עמוד ב ד"ה מותר - דכי | שיבש - מבעוד יום. ואין הבעלים מכירין בו - אין הבעלים יודעים שיבש, שלא בדקוהו מבעוד יום, ולמחר מצאוהו שיבש היה מאתמול. מותר - דכי אסקיה מעיקרא לא אקצייה אלא ליבש, והרי יבש והוכן מבעוד יום, כך פירש רב אחאי בשאלתות שלו. | **החיפוש : #!שאלתות** |  |
| יבמות | דף מה עמוד א ד"ה חייבי לאוין | לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור ועובד כוכבים נמי ליתיה בכלל קדושין דכתיב (דברים ז) בז' אומות לא תתחתן בם לא יהא לך בהן חיתון ובשאר אומות כתיב (שם /דברים/ כא) ואח"כ תבא מכלל דמעיקרא לית בה הויה ומהני קראי נפקא לן בקדושין (דף סח:) דלא תפסי קדושין בעובדת כוכבים ועובד כוכבים נמי מצי למילף מינייהו הלכך אין ביאתו ביאה לשם קדושין ודמיא לחייבי כריתות ובשאלתות דרב אחאי מפיק מהא והיא בעולת בעל (בראשית כ) ודרשינן בסנהדרין (דף נז:) בעולת בעל יש להם נכנסה לחופה ולא נבעלה אין להם וכל שכן דארוסה לית להו וביאה לשם קדושין נמי לית להו דאיתקוש הויות להדדי. | **החיפוש : #!שאלתות** |  |
| יבמות | דף סח עמוד ב ד"ה עבד כנעני | דוקא בני קידושין נקט ועובד כוכבים ועבד לא פסלי וה"ה דמצי נמי למימר חייבי כריתות לא ליפסלי אלא משום דאיירי בהו לעיל דקתני כותי היינו עובד כוכבים ובמתניתין (לקמן /יבמות/ דף סט) תנן העבד פוסל משום ביאה. עבד כנעני - לית ליה קדושין דכתיב (בראשית כב) עם החמור עם הדומה לחמור עובד כוכבים לית ליה קידושין דאמרינן (סנהדרין דף נב) אשת רעהו פרט לאשת אחרים ובשאלתות דרב אחאי יליף לה מדתני רב חנניא (שם /סנהדרין/ נז:) בעולת בעל יש להן מידי אחרינא לא וגבי ישראל מקיש הוויות להדדי מאן דאית ליה קידושי כסף ושטר אית ליה בה קידושי ביאה אבל עובד כוכבים דלית ליה קידושי כסף ושטר לית ליה קידושי ביאה ומשני פסיל מדרבי יוחנן ומהאי קרא גופיה משתמעי חייבי כריתות לפסולא ואית דמפרשי ואימא נבעלה לפסול לה חייבי כריתות נמי | **החיפוש : #!שאלתות** |  |
| כתובות | דף יז עמוד ב ד"ה לית ליה | [עמוד ב] אבל למאן דמתני - לאחרים. לית ליה שיעורא - וממילא שמעינן דלמאן דלא קרי ולא תני אין מבטלין אם יש לו מתעסקין כדי קבורה בעלמא בשאלתות דרב אחאי מצאתי כן. | **החיפוש : #!שאלתות** |  |
| כתובות | דף מו עמוד ב ד"ה יציאה דכוותה | ממעט קרא יציאתה מרשות אב בקידושין מתורת יציאתה מרשות אדון בסימנין. יציאה דכוותה קא ממעט - מה כסף דיציאת אדון אי הוה התם כסף דאדון שהיא יוצאה ממנו בעי מהוי כפדיון גרעונה דמגרעת עמו ויוצאה והמותר נותנת לו אף כי קאמר נמי יש כסף ביציאה אחרת דאדון שהיא יוצאה ממנו בעי למהוי ולא לדידה ואי אמרת לדידה הוה לא קא ממעט יציאה דכוותה כך מפורש בשאלתות דרב אחאי גאון ואני שמעתי יציאה דכוותה קא ממעט מה התם נערה אף הכא נערה וקשיא לי אכתי אימא לדידה ובמסכת קדושין פירשתיה בלשון שמועתי ובקושי. | **החיפוש : #!שאלתות** |  |
| בכורות | דף כז עמוד א ד"ה כהן קטן | בנגיעה לית לן בה - ואע"ג שמטמאה לא איכפת לן דאינו מוזהר עליה לשומרה שלא יטמאנה. הילכך - דבנגיעה אינו מוזהר נדה קוצה לה חלה ואכיל לה. כהן קטן - ולא גדול מפני שהטומאה יצאה עליו מגופו ואם טבל לקריו הרי הוא כקטן ל"א להכי נקט כהן קטן שלא ראה קרי ולא יצאה טומאה מגופו ובשאלתות דרב אחאי מפרש הכי. | **החיפוש : #!שאלתות** |  |

**עיונים ומספרים**

## כפלים

5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| רש"י מסכת גיטין | דף נט עמוד ב ד"ה נתפרדה חבילה | **נתפרדה חבילה** - נפסק הקשר איבד הלוי את כבודו בשביל חבילתו הנפרדת ואינו קורא כלל כך אמר מורי הזקן ומורי ר' יצחק בן יהודה וכן סידר רב עמרם אבל מתלמידי מורי רבי יצחק הלוי שמעתי משמו שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל ומי שירצה יקדים. |

3



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| רש"י מסכת חולין | דף מו עמוד א ד"ה תידון כבשר | **תידון כבשר** - אם נפסק החוט כנגדו ולהאי לישנא גרס מאי לאו פרשה שניה ומפי גאון אחר שמעתי פרשה עצמו נשבר הצלע עצמו ולשון מורי הראשון הגון וסייג מצאתי לו בהלכות גדולות והוא עיקר. |
| רש"י מסכת סוכה | דף לה עמוד ב ד"ה תני ר' | **תני ר' יצחק בר אלעזר נטלה בוכנתו** - במתניתיה הוה תני להאי נטלה פטמתו - בוכנתו, לפי שהוא חד ועשוי כמין בוכנא, זה לשון מורי הזקן רבינו יעקב, אבל רבינו יצחק הלוי היה מפרש: פטמתו ועוקצו שניהם בזנב, עוקצו - שניטל העץ מה שחוץ לגומא שבאתרוג - כשר, פטמתו שנתלש העוקץ מתוך האתרוג וחסרו - לפיכך פסול, והיינו דתני ר' יצחק בר אלעזר נטלה בוכנתו - מה שנכנס בתוך האתרוג כבוכנא הנכנס ומכה באסיתא, ולשון רבינו יעקב נראה לי, שלא מצינו בכל מקום פטמא עוקץ. |
| רש"י מסכת ראש השנה | דף כח עמוד א ד"ה התוקע לשיר | **התוקע לשיר** - לשורר ולזמר, כך שמעתי מפי מורי הזקן, וביסודו של מורי רבי יצחק בן יהודה ראיתי: התוקע לשד - להבריח רוח רעה מעליו. |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| רש"י מסכת ביצה | דף כד עמוד ב ד"ה ולערב אסורין | **ולערב אסורין בכדי שיעשו** - כדי שלא יהנה ממלאכת יו"ט והא דקאמר ולערב אסורים בכדי שיעשו הא לאחר כן מותרים אפילו לערב ראשון נמי, אף על גב דליל יום טוב שני הוא - ממתין בכדי שיעשו, ומותרין ממה נפשך: אם הלילה חול הוא - הרי המתין בכדי שיעשו, ואם קדש הוא - נמצא שנלקטו בחול, כן דעתי נוטה, ויש לי ראיות הרבה מההוא בר טביא דעירובין (לט, ב), ומביצה שנולדה בזה שמותרת בזה (ביצה ד, ב) אלמא: האחד חול הוא, וממה נפשך מותר, ולא זכיתי לשאול את פי רבינו יעקב בדבר זה, כי היו נוהגים בו היתר במקומינו, והיה לי דבר פשוט, ולאחר פטירתו של רבי שמעתי את רבינו יצחק הלוי שהוא אוסר עד ליל מוצאי יום טוב שני, וכל אנשי עירו כמותו, וגם הלכות גדולות אוסרים כן, ודנתי לפניו, ולא הועיל לי הדבר, וכל טעמו אינו אלא מדנקט בכדי שיעשו - בלילה הראויה לעשיה קאמר, ואני אומר: צריך להמתין בכדי שיעשו משום שמא היום היה קדש והלילה חול, ותדע, מדלא קאמר לערב של שני אסורים בכדי שיעשו - לערב הראשון קאמר, ובתשובת רבינו גרשום מאור הגולה מצאתי כמותי, גם עתה בא אלי מכתב מגרמיי"ש שבא לשם אדם \* השוו מש׳׳כ בשו׳׳ת רש׳׳י סי׳ קג (השוו ההעתקה בארנד, עמ׳ 355). משם ניתן להסיק שכינה ר׳ יצחק הלוי ׳מרוי׳ סתם. |
| רש"י מסכת בבא מציעא | דף צא עמוד א ד"ה רבא אמר | 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. |
| רש"י מסכת זבחים | דף מה עמוד ב ד"ה ה"ג - נומי | חייבין עליהן משום טומאה - כרת האוכלן בטומאת הגוף ועל שגגתם חטאת כדיליף בגמרא. חוץ מן הדם - דאימעוט בהדיא כדאמר בגמ'. ה"ג - נומי ר"ש בדבר שדרכו לאכול חייב וכך שמעתי מבית מדרשו של רבינו יעקב ול"נ שכך פירש ר' משולם בר קלונימוס גאון בשעת מיתתו נומי ר"ש כמו אמר ר"ש ובספרים היה כתוב הדם ועמו. בדבר שדרכו לאכול - שדרך בני אדם לאכול ואף על פי שזה מן הנקטרים כגון קומץ ומנחת כהנים ודומין לה. אבל לבונה ועצים וקטרת אין חייבין עליהם משום טומאה - ורבנן פליגי עלה כדמרבינן להו מכל הבשר יתירא לרבות עצים ולבונה. |
| רש"י מסכת יומא | דף לט עמוד א ד"ה למה סגן | ואםלמה סגן מימינו כו' - שהולך תמיד לימינו, כך אמרו בשם ר' יצחק הלוי, ואני שמעתי מרבינו יצחק בר יהודה: למה סגן ממונה - שאם יארע פסול, אבל כל זמן שלא יארע בו פסול - אין הסגן עובד שום עבודה בעולם. |
| רש"י מסכת חולין | דף מו עמוד ב ד"ה היינו רביתייהו | **היינו רביתייהו** - זו מגינה על זו והדרא בריא שמתוך ששוכבות זו על זו אינן מתפרקות והקרום הולך וחזק אבל כשהן שלא כסדרן זו הולכת לכאן וזו הולכת לכאן והקרום מתפרק ונסתר וכן הלכה דליכא מאן דפליג עליה. ואונה הסרוכה באומא והיא אצלה מעשה בא לידי ושאלתי את פי רבינו יעקב בר רבי יקר והתירה לי לאכול ויש שאוסרין והוא אמר לי טעמו וטעמם. האוסרין אומרים הרי נקב יש ולא מצאנו שהותר אלא באוני כדאמר רבא אבל כסדרן היינו רביתייהו אבל אומי לא קאמר וטעמא דאוני משום שעומדין במיצר החזה ומתחממות והדרא בריא ותדע שהרי בריאה הסמוכה לדופן באוני כשרה ובאומא טרפה כדלקמן (חולין דף מח.). וטעם מורי לא מצינו אומא בגמרא ורבא לא אמר טעמו משום חום דהא בכל הריאה אמרן לעיל דלא שלט בה אוירא ורבא פי' טעמו משום דהיינו רביתייהו כלומר כך הן גדילות זו עם זו ואין מתפרקות זו מזו הלכך ל"ש אוני ול"ש אומא ורבא דנקט אוני משום דעיקר מילתיה דאורי לן דשלא כסדרן טרפה ואע"ג דאי הויא סריכי אוני בדופן הוי כשרה כדאמרינן לקמן (חולין דף מח.) אשמעינן רבא דהתם היינו טעמא דכיון שהחלל צר הן שוכבות תמיד אצל הדופן ואינן מתפרקות ממנו זו מזו אבל דשלא כסדרן מתפרקות הן שהרי אמצעית מפרקתן ולא תימא דוחק הדופן מעמידן שלא יתפרקו זו מזו אבל באונא ואומא שלא כסדרן לא איצטריכא לן לאורויי דכיון דברוחב החלל הן עומדות מי יחזיק בה שלא יתפרקו וסייג מצאתי לדבריו בתשובת הגאונים וניכרים דברי אמת. ועינוניתא דוורדא כל היכא דסבכא טריפה דכולהי לגבה דידה שלא כסדרן נינהו: |
| רש"י מסכת שבת | דף קיט עמוד א ד"ה סייניה - כובע | סייניה - כובע, ורבינו הלוי גרס: בסדיניה - בסודרו, וראשון הגון לי, והוא לשון ר' יצחק ב"ר יהודה. |
| בבא קמא | דף קיב עמוד א ד"ה שאם אין | **שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה** לא גרס ליה ואנן שמעינן כאן ובכתובות[[18]](#footnote-18) וכן פירש לנו רבינו שאם אין גניבה אחר שפטור מן הקרן משום דקם ליה בדרבה מיניה אין טביחה קנס נמי לא משלם ואף על גב דחידוש הוא ואין מיתה פוטרתו הכא דליכא קרן פטור דתשלומי ארבעה וחמשה אמר רחמנא ולא תשלומי ג' וד' וכי מדלית מהכא קרנא הוו להו ג' לצאן וד' לבקר. ולא היה לי לב להבין את מושל שטעם זה אין צריך לכאן שהרי אין קנס בשואל הטובח ואפילו אמרינן כרב פפא דעד השתא קם ברשותא דמרה אפילו הכי גזלן נעשה עליה ולא גנב שאין דין גנב אלא בטוען טענת גנב והוה שומר חנם וכי גרס ליה בכתובות גרסינן ליה ובמלתא דרבא דאמר התם גנב וטבח בשבת פטור שאם אין גניבה כו' דהתם בגנב עצמו קאי וליכא למיפטריה מקנסא אלא משום האי טעמא אבל בדרב פפא ליכא למגרסא לא התם ולא הכא ואיידי דמילתא דרב פפא איתמר התם גבי מלתא דרבא איגרסא נמי אגב שטפא בדרב פפא ותשובות רב האי גאון מסייעא לי. |

"דף טז עמוד ב ד""ה רובא דמזבח",2

1. יחידאה. [↑](#footnote-ref-1)
2. יחידאה. [↑](#footnote-ref-2)
3. שמעתי ממי? [↑](#footnote-ref-3)
4. רק כאן ושבת פג. ד׳׳ה ר׳ עקיבא. ע׳ע ׳ולא שמעתיה׳– ראש השנה לב. ד"ה כנגד עשרת, גיטין פב. ד"ה כן הוא, בבא קמא יג: ד"ה לשון אחר. [↑](#footnote-ref-4)
5. מורי (2) חסר **ב** (JTS Rab 840). [↑](#footnote-ref-5)
6. ׳ולא שמעתיה׳– ראש השנה לב. ד"ה כנגד עשרת, גיטין פב. ד"ה כן הוא, בבא קמא יג: ד"ה לשון אחר.

   וע׳׳ע ולא פירשו רבותי כן – שבת פג., שבת פה: . [↑](#footnote-ref-6)
7. ויש לומר – כן במהד׳ ארנד. בעין יעקב ודפוסי וניציה ווילנא: : ויש אומרום [נדדו עליונים] [↑](#footnote-ref-7)
8. 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-8)
9. כך מצאתי – כ׳׳ה בד׳׳ש בד׳׳ו. בכת׳׳י ר׳ ו׳ ול׳ **כך שמעתי**. בכת׳׳י ב׳׳מ ק׳ ופ׳ ליתא. [↑](#footnote-ref-9)
10. בכת׳׳י ב׳׳מ ק׳ ופ׳ ליתא. בכת׳׳י ר׳ ו׳ ול׳ מפי מורה. {בכת׳׳י ו׳ אמנם כתוב מפי **ה**מורה} [↑](#footnote-ref-10)
11. בכת׳׳י ר׳ ובד׳׳ש **מפי מורה**. באשר כת׳׳י ליתא. (תוקן בוילנא ע׳׳פ מהרש׳׳ל) [↑](#footnote-ref-11)
12. כך מצאתי – בשאר כת׳׳י כך שמעתי. בכת׳׳י פ ליתא. [↑](#footnote-ref-12)
13. הסדר די חריג, ואמנם כל המשפט ל׳׳א..לשון מורי חסר בכת׳׳י ל׳. [↑](#footnote-ref-13)
14. גם כאן, הלשון ׳פירוש מורי׳ חריג ונמצא רק כאן. אמנם לא נמצא כת׳׳י לחלק זה. [↑](#footnote-ref-14)
15. ככל הנראה הכוונה לר׳ יצחק בן יהודה, ע׳׳י השימוש ב׳יסודו׳. [↑](#footnote-ref-15)
16. ברלינת (תולדות פירוש רש׳׳י, ??) סבר שהוא הוספה מרשב׳׳ם. אמנם הוא בכת׳׳י פרמה. ויש לבדוק בכת׳׳י מנטובה על הרי׳׳ף המבוסס על פי׳ רשב׳׳ם. [↑](#footnote-ref-16)
17. צ׳׳ל תלמיד(י)? [↑](#footnote-ref-17)
18. השוו רש׳׳י כתובות לד: (4) **היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור** - דההיא שעתא דקא טבח לה גזיל לה ממרה ומיתה וממון באין כאחד ולא גרסינן שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה דגבי שואל לא שייך לא כפל ולא ארבעה וחמשה שהרי חייב בקרן לעולם אפילו טוען טענת גנב ואין קנס אלא או בגנב או בשומר חנם הפוטר עצמו בטוען טענת גנב שאומר נגנבה: [↑](#footnote-ref-18)